

د كتر سيف الله انسلى

ضربالمثلهای جهانى از

د كتر سيف ا... اسدى

$$
\begin{aligned}
& \text { سرشناسه :اسلى، سيف الله كردآورنده و متر جمه } \\
& \text { عنوان و نام پديدآور : كلحِينى از ضربالمثلهاى جهان/ نويسنده سيفالله اسدى. } \\
& \text { : اشاشر : اشجع،ميكائيل.تهران. } \\
& \text { : مشخصات ظاهرى : تאזی } \\
& \text { 978-964-2613-05-2: شابك } \\
& \text { وضعيت فهرست نويسى : فييا } \\
& \text { موضوع : ضرب المثل ها. } \\
& \text { PN\&f.9/9 ره بندى كنتره : } \\
& \text { 1.9AVEY: شماره كتابشناسي ملى }
\end{aligned}
$$



## كَلجینیى از ضربالمثلهاى جهان

مؤلف: دكتر سيفاله أسلى
ناشر: اشجع، با همكارى ميكاييل
جاب: ششمه، •179
قيمت: ه0 0 تومان
شَمار كان: • •YY نسخه
شابكى:

تهران، بزركراه رسالت، مجيديه شمالى، خيابان برادران محمودى شرقى، كوجةُ الميد، جلاكا

www.ashja.com info@ashja.com

سخنى چجند با خوانندگان
كتاب حاضر تحت عنوان گلحِينى از ضربالمثلهاى جهان مىباشد و همان گونه كه از نام آن هويداست ضربالمثل هاى انتخابى به گونهاى گلحين شده است كه با توجه به روحيات، اخلاق و خصوصيات اين مرز و بوم باشد. با توجه به اين مسئله مهم كه هر ضربالمثل در گويش يك كش كشور، يك منطقه لطف مخصوص به خويش را دارد، هرا كه ترجمه نيز تا حدى از لطف و آهنگ سخن مى كاهد. ضربالمثل ها خود نشاندهنده قسمت اعظمى از فرهنگك بومى و عوام يك قوم يا يك ملت است كه در بين مردمان ان سرزمين رايج مىباشد. به عبارتى، جملاتى كوتاه هستند كه مىتوانند در يكك لحظه اثراتى به شگگتى خواندن يك كتاب قطور و يا يك نطق چندين ساعته را داشته باشند. لذا بسيارى از ناطقان، نويسند گان بزر گك و مردمان عادى از اين شيوه در سخن گفتن خود سود مىبرند. كتاب حاضر كتابى است كه محدود به قشر خاصى از جامعه نمى باشد بلكه هر شخصى از هر قشرى اعم از اينكه داراى تحصيلات عالى باشد يا خير مىتوانند از آن بهره بردارى كند. نكته مهم كه در خواندن تمامى مطالب كتاب در لحظه اول به نظر مى آيد اين است كه نقاط مشتر كك بسيارى بين ضربالمثلفهاي نقاط مختلف جهان از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب به جشم مى خورد و چهه بسا كه يك ضربالمثل در سرزمين هاى مختلف و اما با گويشهاى متفاوت رواج دارد علت آن است كه تمامى مردم دنيا با مشكلات گوناگون زندگى همچجون عشق، فقر، گرسنگى، ...به نوعى در گير مىباشند.

وازه ضربالمثل در گويش ملل ديگر با وازههاى تحت لفظى حون سخن عبرت Tميز، گفته عاميانه، سخن كهن، سخن بر گزيده و ممتاز، سرمشق و سخنان بدربزر گگ معنا شده است.
به عنوان نمونه آلمانى به ضربالمثل Spichworter، يونانى Paroemia،
مجارستانى Kozmondas، لاتين Proverbiur، انگگليسى Proverb زإنى Koto-Waza ، Ordsprak، اسطانياى Refrau، گرجستان شرقى Qudoza گفته اند. خوانند گان عزيز همجنين اين نكته را مدنظر داشته باشند كه بعلت تفاوت ساختار نگارشى اين كتاب با كتب ديگر خواندن اين گونه كتابها با تأنى، تفكر و تدريجى، به آدمى لذتى صدحندان میدهدل ايرانيان مردمانى ادب دوست هستند و از ادبياتى بسيار غنى و گوهربار برخوردار هستند و از دسته مللى هستند كه در مراودات اجتماعى خود بسيارى از سخنان خود را با ضربالمثل و شايد كنايه مطرح مىنمايند و خود گنجينهاى يربار از ضربالمثل مىباشند جه بسا بسيارى از ضربالمثلهایى ايرانى كه در اين مجموعه ذكر نشده است. هدف حذف نبوده است بلكه همحجنان كه يادآور شديم كلحِينى از آن مجموعه عظيم شده است. باشد كه اين مجموعه كوحكك مورد يسند ايرانيان و هموطنان عزيز قرار گيرد و نواقص و كاستىهاى اين مجموعه را با ديده اغماض بپذيرند. والسلام
دكتر سيف ا... اسدى

## فْهرست مطالب

## حرف الف

ar
حرف ب.

A H . حرف پ............................................................................

1•1............................................................................ حرف حرف
حرف ج جرف .|. 1 .......................................................................
I•V .......................................................................... حرف عرف ع
IIr
..................................................................... حرف
|r| .......................................................................... حرف خرف
حرف د د.
حرف ذ . $1 \Delta$ r ..........................................................................
IDQ ........................................................................ حرف
حرف ز 181 ...........................................................................
IVA ...................................................................... حرف سرف
1AQ
حرف ش
197
حرف ص
19Y حرف ض

199 حرف ط
r. 1 حرف ظ ......................................................................... حر
r.r ....................................................................... حرف ع

حIr ........................................................................ حرف عرف ع
YIS ..... حرف ف
rri ..... حر ف ق
MY ..... حرف ك
rar ..... حرف گی
ral I.......................................................................... ..... حرف ل
rar ..... حرف
rır ..... حرف
rq) ..... حرف
$r \cdot \Delta$ ..... حرف 0
rYV ..... حرف ى

## صر فْ

^ حرف الف



ديگران گوش فراده.

هـ ـاز داخل باهوشُ باش و از خارج مسخرهگى بيشه كن.

يوستى بر جاى مى گذارد.

 استخذامش كردى ديگر نسبت به او سوءظن ندانـ استه باش.
Q ـ اشتباه يك لحظه، يكت عمر اندوه به بار مى آورد.
-1 ـ آنحه كه حشم نمى بيند، دل غصهاش را نمى
Il 11 ـ انسان عيوب خود 1 ا
جا 1 ـ اگر گل سالم باشد، ميوهاش سالم خواهد بود.
Fا ـا اگر هيمه را از بين بريريد، شعله هم از بين خواهد رفت


را هموار كن.
(19 ـ اگر به ديگران صدمه برسانى بهخودت صدمه رساندهایى.
تا Tـ IV
نمىشوند.


عكلجينى از ضربالمثلهاى جهان جينى

19 ـ اگر نخ دراز باشد، بادباكك خيلى دور يرواز مى كند.

نمىيابند، فقط كسانى يك كار را دشوار مى يابند كه بلد نيستند
انجامش دهند.




باشى خطاكار به شمار خواهى رفت.

نمى توانى به سو گوارى بيردازى.
جيني


عرق كند ولى هنگام خوردن غذاى خود، اشك از خرد خـشمانش
جارى مىشود.
جينى Y9 ـ آن كه دربارة همه جيز مى انديشد، دربارة هيج هيز تصميم نمى گيرد.

كتاب بخواند.

كه ديغر احتياجى به كتب نداريد.
YY ـ ابله هيتج وقت بيش از موقعى كه يك شـي شاهكار ابلهانه به انجام
مى مىساند، به خود به اعجاب نمىنگرد.
جينى سّه ـايمان بيش از اميد غذا مى الـورد.
-1 حرف الف


 توانست همين كار را در روزهاى آينده تكرار كنيد.
 باكك است لازم نيست لباس تقوى بر تن كنيد.

 سالخورد گان مشورت كن. جينى اـگر خيلى مؤدب باشی هيج كس ترا مقصر نخواهد دانست. F.

 كه دلت بخواهد دست بزنى. جينى جينى

 جينى FV - تينى آ FA و دردسرهاى كو چكك را از بين مى برد.
جا $\quad$ ـ اگگر مردى نسبت به زنش بیى
 مانند آن است كه از خيابان در داخل منزل تف اندازد.
"كلجينى از ضربالمثلهاى جهان
 اين كه يكك سانتىمتر حوب كرم خورده و فرسوده است نبايد تمام

آن را به دور انداخت.
اه ـ اسب خوب براى خوردن علف به قفا بر نمى گردد؛ زن خوب نيز
شوهر دوم اختيار نمى كند.

هاه ـ اگر مى خواهى برای يكى روز معذب باشى مهمانى بگير و اگر مى خواهى برای يك سال معذب باشى برنده نگاهدار و اگر مىخواهى مادامالعمر معذب باشى زن بخير. هينى of اسب بیلگام و زن بىادب انسان را به نابودى مى كشد. ها ـا اگر رقص هم بلد نباشى لا|قل توانايى حر كت دادن دست و ها را كه دارى.

צه ـو او شاعر صله بگير است (قابل اعتماد نيست)
خينى

هوه ـ اول لاغرها سرماى زمستان را حس مى كنند.

افسا نكنيد.
جا 1 ـ آنكس كه در هر جا دوستانى دارد همه جا را دوست داشتنى فیییابل.


شو ـ افتادن در دريا بهتر از افتادن در دهان خان است.


94ـ آگر آب رودخانه را گل آلود كنى، ماهى توانى گرفت.
rir حرف الف
جينى
فاصله مىاندازد.
9^ 9 ـ اگگر مىخواهی بر اسرار مردى واقف شوى، فقط از همسايگانش
سؤال كن.

كار مى كنند، يول تحصيل نمى كنند.


تازى

تازى
r|
 بزنم ديگران مستفيض مىشوند.

تازى
Vه _ Vه اندوه زده، نمى تواند به اندوه زده تسلى دهد.

مانند جكش ضربه وارد خوامى ساختى

خواهد راند؟
تازى

تازى
. Va انسان عبد و عبيد احسان است.

غذاخوردن)
تازى


تازی
rA ـ آدمى فرزند اشتباه است.

تَلجِينى از ضربالمثلهاى جهان
تازى

تازى
AD

كه او را میىسزاند.

اسحت هستى.
تازى

تازى

تازی

تازى

تازى

تازى

تازى

تازی

تازى

تازى
QV ـ انتجمنى كه در Tن يكك عله از دانايان جحمع شلهانل به منزلهُ يك
كتابـخانه زنلده اسـت.
تازى

دهن دارد، از T آن بيرون خواهد جست.
تازى
. . .
ولى اگُ بشتنوى كه كسى اخالاقى را تغيير داده باور مكن.
تازى 1. 1 ـ آدم مغرور سحر اسـت گكم بشود تا اينگه راه را از ديگران بیرسل.

If حرف الف IF
تازى


تازى r.1 ـ ـاگگر یدر پياز باشد و مادر سير، چگگونه مىتوان انتظار بوى خوش

را داشت؟
تازى
تازى
تازى
تازى

ها هـ اگر تو را درو گر خواندند، داست را تيز كن.

تازى
1•1 ـالأغ، صبر كن تا بهار بيايد!
تازى
تازى
1-9 ـاگر عزت نفس نداشته باشى مىتوانى هر كارى را كه بخواهى بكنى.
 را مىشكند.

1-9 ـ آگر مىتوانى بنشينى بايست و اگر مى توانى دراز بكشى منشين.


تحقق يابد.
تازى
تازی IIr ـ ـ از درخت سكوت، ميوه Tرامش آويزان است.

تازى
تازى
تازى تازى
تازى IIV ـ از بى ملاحظگى بيرهيز زيرا كه مادر پشيمانى ها خوانده شده است.
 M 1 ـ استبداد و ظلم تُر ك خيلى بهتر از عدالت عرب است! ا IlF 110 ـ از باران فرار كرده زير ناوان يناهنده مى شـود. ll9 ـ انسان فرزند كوشش خود مىباشد. هفت طريقه را از ياد مىبرد.

تازى
ارمنى Mr.

گَلجّينى از ضربالمثلهاى جهان 10

خر خانيد؟

ش
مست و يا از زن خود بيرس!

خواهد حاشيـد.
ارمنى
IYD ـ ـ آبى كه در آن غرق مىشوم اقيانوس مىخوانم.
برمائى
1Y9 ـ ـ اقبال، حافظ مال است.
برمائى اگگر سئوال هست، جوابى هم هست. IYV

IYA ـ اشتهای زن دو برابر اشتهاى مرد است، هوش او جهار برابر و
هوسهاى او هشت برابر.
جاوتنك
IYQ ـ آبى كه بָ سر و صداست، ماهى ندارد.

- شا ـ اگر دل بخواهد هزار راه بيدا مىشود و اگر نخواهد هزار عذر و

بهانه مى تراشد.
| ا | ـاگر درخت قرص و محكم باشد، از طوفان جه باك؟؟

خردمندى او خواهى گشت.
 او مكن، ولى اگر دو نفر اين سخن را به تو گفتند برایَ خود

پالانى تهيه كن!
ـ انسان مىتواند خود را از دشمنانش بنهان كند ولى از دوستانش
نمىتواند.
ها ـا اگر كسى سير نخورد دهانش هم بوى بد نمىدهد.

צا حرف الف
عبرى وry ـ ـاول ياد بغير و بعد مستقلانه به تفكر بيرداز.

روشن است.

عبرى


عبرى ام اميد و شجاعت دو الماس درخشانند كه در تاج موفقيت ديده مىشوند. If.

قهرمان.
 كه نمىداند و مىداند كه نمى داند، تعليم بده. كسى كه مى وداند و و
 كه مىداند بيروى كن.

عبرى ال أرزان گران است و گران ارزان.

عبرى

 مرد افتد بدبخت و بيجاره مىشود.
 تمام شدن.

ياد مى بريم.
-10 ـاگر در رودخانه به سر مىبرى بايد با تمساح دوست شوى.
عبرى ا 181 ـ آنجه مى كارى درو خراهـى كرد

IV كلحينـى از ضربالمثلهاى جهان
عبرى
ا $1 \Delta Y$ ـ احمق چناهگاه احمق است.
r| ـ اگر بعد از صرف غذا جهار دانه خرما بخورى، هر خه خورده
باشى هضـم مى شود.
عبرى
| I OF
عبرى
100 ـ اشككهاى كسانى كه گريان به نزدت مى آيند باكك كن.
عبرى
109 ـ ـ آيا كسى هست كه از زنان و ثروت خسته شود؟
عبرى

عبرى

عبرى

هندى

هندى

هندى

هندى

هندى

هندى

هندى هندى هندى هندى

هندى
هندى
19^ ــاگر يكت در بسته شود هزار در باز می گردد. هندى

199 ـ از درى كه داراى جندين كليد است برحذر باش.
ـاگر مرغ هستى تخم بگذار و اگگ خروس هستى بانگَ بردار. IV. أ اعتدال و روزهدارى بسيارى از امراض را درمان مى كند. اتگر مى IVY IVY هندى


هندى


 انسان يك جشثم در ميان كوران بادشاه است. IW
 ـ اندك دان بسيار گوست. IV9 -1A - آيثينه دارى در محله كوران.
 MY ای ـاز قاطر برسيدند بدرت كيست؟ كفت: دائيم اسب است.「
 1ها ـ ـ آب حيوان درون تاريكى است.


از بهئت بيرون كرد به تر كى صحبت كرد.

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى فارسى فارسى

191 ـاگر عسل نمىدمى بارى نيش مزن.


M اM ـ آن سبو بشكست و آن ييمانه ريخت. 149 ـ آدم بول را بيدا مى كند نه هول آدم را. . 19 - آدم بدحساب دو دفعه مىدهد. 19F 19 ـ آن را كه سخاوت است حاجت به شُجاعت نيست. 190 ـ آرزومند بيوسته نيازمند بود.

كلجينى از ضربالمثلهاى جهان 19
فارسى
199 ـ آتُ نشاندن و اخگگر گذاشتن كار خردمندان نيست.
فارسى
19V ــاگر حسود نباشد، جهان گلستان است.
فارسى


فارسى 199 ـ آن كس كه تن سالمى دارد گيجى دارد كه خودش نمىیاند.

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
(امروز همان فردايىى است كه ديروز اين قدر منتظرش بودى. _ _ Y.V (T.Y•A
. Y. 9
. _ _ YIY FIF _ _ Y IF 10 ـ الز ماست كه برماست.

فارسى _ YIV هنر خود بگويد، نه صاحب هنر

فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
به وقت مصلحت Tآن به كه در سخن كوشى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى

 YYЯ ـ TY آن زنده كه كارى نكند مرده به است.

 مگسانند گرد شيرينى
 خودشكن آيينه شكستن خطاست فارسى ا ا Y ـ آذ كه بر دينار دسترسى ندارد، در همه دنيا كس ندارد. YYY ـ ـ احمق را ستايش خوش آيد.

سشپ ـ از نفس يرور، هنرورى نيايد و بیمنر، سرورى را نشايد. _استعداد بى تربيت دريغ است و تربيت نامستعد ضايع.



FI كلحِينى از ضربالمثلهاى جهان
فارسى

فارسى
 هس Y ـاگر به فرمان زنت عمل مى كنى نام مردى را از روى خود بردار. آربايجانى Tآذربايجنى T_ YF. Tذربايجنى Tذربايجانى آذربايجانى Tآربايجنى Tذربايجنى آذربايجانى Tذربايجانى آذربايجانى _اگر خوراكك T YAA YF9 ـ از دشمن توقع دوستى داشتن به مثابه انتظار سازگارى بين ینبه و آذربايجانى

Tآش است.
Tآذربايجانى
Tذربايجانى
.

_ اگر خان لباس نو بوشد گويند: مبار كك باد ولى اگر گدا پوشد همه بِرسند: از كجا آوردهای؟
آذربايجنى سه آذربايجانى Y Y اسب تيزرو مواظب جلوش است و مرد حسابى مواظب حرفش. آذربايجانى آذربايجانى _ YOY ـاجلش رسيده بود و اگر نه سردرد بهانهاى بيش نبود. تركى ـاگر نمىتوانى در را مجدداً ببندى جفت فنرى را بيرون مكش. YDV

FY حرف الف

مى
تركى
YهQ ـاز حششم دور و از دل دورتر
تركى
.
تركى
| Y ا ـاميد نصف خوشبختى است.
تركى
YYY ـ ـ ارباب خانه مهمان نو كر است.
تركى


Y40 ـاگر دعوت گر گُ را قبول كردى سگك را هم همراه خود ببر.
تركى

تركى _اگر زن حسود است بدان كه ترا دوست دارد.

تركى
تركى
تركى
تركى



جهالت و عذابى مانند آز وجود ندارد.
كب بقدس





ما روى افكار ماست بلكه بايد گفت تار و يود وجود ها ما از افكار ماست.

Fr Frلجينى از ضربالمثلهاى جهان
 كب مقدس
r Y ـ آز ريشه گناه است.
كب معدس
زُابنى
زاينى
زاينى

- YA.

YA1 ـ ـادب زيادى بى ادبى است.
اي - YAY

كن كه ييشرفت كنند.
زابنى
هی ـ ـ آب صاف و روشن ماهى ندارد.
زابنى


زابنى
زابنى
زابنى


فرا مى گیرد.

زابنى
كردى


كردى
كردى

كردی Y Y ـاز آب آرام و بیى
كه جريان دارد.

مالايا
ra9 ـ ـ آنحه تر كك برداشته است بايد بشكند.

حرف الف YF
 ماهيان كوحكك قطه قطعهات كند.

مالايا
دشمن مى گرددِ.
مالايا
ra9 ـ اگر باد نباشد درختان نمىلرزند.

خطر است، احتياط لازم است)
انفانى



الفنانى
نجاست تبديل خواهد شد.




اول از رختخواب برنخيزد به بهشت مى بروود

M. - - انسان شيطان واقعى است.
 گرفت: يا از تيغهاش يا از دستهاش


ra Fه
rاش _از كسى كه گدا بوده گدايى مكن و يُيش كسى هم كه نو كر بوده السانيولى
خدمت مكن.

ها السان مردى كه هانهاش دراز است برحذر باش.
اسانيولى T T T أغاز درمان، تشخيص بيمارى است.
اسبانيولى MIV

Mاه ـ از بزر گان نه تعريف كن و نه بد بگو زيرا اگگ تعريف كنى دروغ اسانيولى
گفتى و اگر بدگويى كنى خودت را به خطر مىاندازى!
اسبانيولى
.
اسانيولى
اسهانيولى
اسبانيولى
rry _ انسان از هر مرضى كه بترسد مىميرد.

خيال شانس بدست Tوردن يكك مارماهى!
اسبانيولى
هY هـ ـاز فرط غرور (انه) و از فرط خعف "آرى)" مگو.
اسبانيولى
צצץ ــاگر مى خواهى نيفتى راه ميانه را گزين.
اسبانيولى
كردن و اسیانيا برای مردن.
اسهانيولى

اسبانيولى

اسبانيولى
.ست ـ از زن ظالم بيرهيز و به زن خوب اعتماد مكن.
اسانيولى اسش ـ اگر به زنى بگويى زيباست ديوانه مىشود.
\&

اسانيولى
اسبانيولى
اسبانيولى
 \& \& ـ ـ آن كه اميد را از دست مىدهد خيلى هيزها را از دست مىدهد.


اسانيولى



دوست دارد ولى مرد جسماً و فكراً.
اسآنيولى
 شكمش را در دست بغير.

سختتر است.
اسيانيولى MFF اين جزء نهاد زن است كه از كسانى متنفر است كه دوستش دارند و به كسانى مهر مىورزد كه از او متنفرند.
اساتيانيولى
اسبانيولى

السانيولى آ HFA تخمشّ را در خارج از خانه مى گذارد.

سوئدى
MFQ ـ اشتها با خوردن زياد مىشود.

FV FV FV
سوئدى
-هـ ـ ـافتادن آسان است و برخاستن مشكل.
اها ـ اقبال دنبال كسى مىرود كه از او فرار مى كند و فرار مى كند از
كسى كه دنبالش مى كند.
سوئدى
rar ـ ـ اقبال حامى ابلهان است.
سوئدى

K سوئدى
همه كس مىداند.
هها ـ اگگر دروغها به اندازه سنگکها سنگين بودند، بسيارى از افراد
راستى را ترجيح مىدادند.

سوئدى


.
گربه كمتر خواهد آشاميد.


نروزى

نروزى
raf
"
جلد خود خارج شود.
r99 ـ ـاسيدهاى قوى ظروفى را كه در آن ريخته شدهاند، مى سايند.
Tلبانى raV
rA حرف الف
آلبانى

Tلبلى
 Tالبانى


 باسك



جندانى نمى





به شما خواهد حسبيد.

تو را كه خانه نين است بازى نه اين است).
انگگيسى

انگگيسى
r r r ـ انبارهاى خالى احتياج به سقف ندارند.
انگليسى

انگگيسى

انگليسى

انگليسى ا_ ا_ rav

F9 Fجلجِينى از ضربالمثلهاى جهان
انگليسى
. آنهائى كه در زمستان كار نمى كتند بايستى در تابستان گرسنه بمانند. MM
انگگليسى

انگليسى
.
انگّليسى
וج I ـ آخرين قطره باعث لبريز شدن فنجان مىشود.
انگگليسى
rar
انگليسى
rar ـ آسان قول بده ولى در انجام T Tن سخت استوار باش.
انگگليسى
انگليسى
انعَليسى
צ4 _ _اگر ابر نبود قدر Tفتاب معلوم نبود.

رفتن تدريدجى خود اوست.
انگگليسى

M99 ـ اكر مى خواهى موفقيت از آن تو باشد به ظاهر احمق باش و در
باطن عاقل .
انگليسى
انگّليسى
باگر دشمنى به سلامتيت جامى نوشيد كارت تمام است. F..
 كيست و بعد خانه را بخرى.


بر حذر باش.
Tآلمانى

آلمانى


Th Th Tآلمانى

آلمانى
Tآلمانى
سوئيسى
سوئيسى
سوئيسى
سوئيسى
سوينسى

سوئيسى
سوئيسى
سوئيسى
سوئيسى

اروبا
اروبا
اروبا

ارويا
اروبا
اروبا
ايتاليایى

F-ازدواج غصشهاى خيالى و موهوم رابه غصه نقد و واقعى تبديل مى كند. F F•A اگر حادثهاى رخ ندهد ديوانه هم حكومت تواند كرد.
 FI. أ اول نان سياه را بخور و بعد نان سفيد را FII ات FIY FIF FIT ـاسب بير از شلاق نمىترسد. أزدواج بشقابى است كه رويش بوشيده است. FIF كا T FID سابقاً گرفتار شده بودند مجلداً گرَرفتار شوند!
 آنهه هنگام روز نمىدرخشد در هنگام شب مىدرخسد. FIV

 و ضمناً تذكر بده كه اين موضوع بسيار محرمانه است. . آنحه كه زيباست عزيز نيست بلكه آنجه كه عزيزست زيباست. FY. . الز عاقل ميرس؛ از آدم مجرب بيرس. FFY ـ ازدواج مانند نردبان است: هر جه بيشتر خمش كنيد بهتر مى توانيد بالا برويد.
 انسان بايد به درخت بلوطى كه زير سايهاش به سر میى مرد احترام بگذارد. FYF ا_ FYD اگر دوستت يزشك است او را نزد دشمن خود فرست.


گَلحّينى از ضربالمثلهاى جهان
ايتاليایى
_ FYV

برزخ و برایى اسبها دوزخ.
ايتاليايى
I FYQ ـ از همه حسودتر حشم است.
ايتاليا يـ

- Fr.

ايتاليايمى ـ انسان عاقل احمق است در خانه ديعران و احمق عاقل است در
خانهُ خودش.
ايتاليايى
HYY _ _ از شوخى قاضى فقط خودش مى خندد و همنشينش.

نشان مىدهد.
ايتاليايى
ايتاليايى
ايتاليايى

ايتاليايى
. FTV
ايتاليانى

ايتاليايى
فرانسوىها چس از انجامش.
ايتاليايى اگر جو FF.
خواهد شد.
ايتاليا يى
( آ آ FFI
ايتاليايى
آدم شتابزده دشمن خود است. FFY
ايتاليايى
س FFF ـ از شعراء و خوبان فقط بس از مر گُ قدردانى مىشود.
ايتاليايى أفرادى هستند كه كبر و نخوت رابا كبر و نخوت بيشتر تحقير مى كنند FFF
rr حرف الف

ايتالياعى
FFD ـ اشتباه حشّم را كيف يول مى ثريردازد.


ايتالياكى
. FFA ـ انسان تنها يا فرشته است يا يا حيوان
ايتالياكى


اندوه و ديگرى به خاطر فريب دادن!
ايتالياى F01 آنجه را كه مى توانى انجام مده.
ايتالياى FOY بنداشته مىشوند كه هستند.

ايتالياى FOr


ايتالياعى

لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى

لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى



لا . FFFF

كلجينى از ضربالمثلهاى جهان rr

 لاتينى HFV

لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى FMr داريم براى ديگران بيشتر دلذّير است!
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتويا
لاتويا
لاتويا
لاتويا
لاتويا
.افعى ازدها نمى شود مغر اينكه افعىهاى ديخر را بيلعد. FVF
. FVD
اخگگرها شعله مى شوند. FVG
.اندوههاى كوجك حرف میزنند؛ ولى اندوههاى بزر گك خاموشند. FW
. اول بر گڭها مىريزند و بعد درختها مى افتند. FVA
FV9 ـ ـاز حق، نفرت مىزايد.
آب در سرحشهه خوش طعمتر است. FA.
FA1
آنحه را كه نمىتوانى بلند كنى حملش هم نتوانى كرد

آاگر نمى توانى از حشمانت استفاده كنى، از بينىات متابعت كن. FAF
FAQ ـ اسب زين شده را هر كس بلد است براند.
. FA9 _اگر يك گوسفند بعبع كند، رمه تغذيه مىشود.

حرف الف

لاتويا $\quad$ ـ FM
لاتويا
حر كت در مى آيند.

لاتويا
لاتويا
لتوانى
لتوانى
لتوانى

Fq.
از ـ از كلمات تا اعمال راه دراز است.
Far


خود را هم كور كن.

مالت
مونتونگروع
مونتنغرويع مونتونگروعى مونتونگروع

F FqV


 ه. - ا ا اگر همه به تو بغويند مست هستى به بستر برو ولو اينكه فقط آب



باش كه از يك شير حذر مى كنى
مونونگروعى
مونتونگرويى مونتونرويس

ه.



FD Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان
مونونگرويى
0.9 ـ اگگر ما برادر هم هستيم، كيف پول ما با هم خواهر نيستند. مونونگرويى

-     -         - از آنحه اجتناب نايذير است، استقبال كن.

فرزندان اعيان دزدانى بيس نيستند.
لهستانى
ه. 9 ـ ارباب سرما خورده است و تمام نو كران عطسه مى كنتد.
لهستانى

(الهستانى
از يك گَداى ديگر.
لهستانى

لهستانى
r|
لهستانى
ه ـ آزادى كه زياد شد مردم در لجن فرو مىروند.
لهستانى
هاه ـ افراد عليل بيش از همه عمر مى كنند. هاه ـ از يكك سالخورده محرس: حالت حطور است؟ بلكه سؤال كن "احهـ

كسالتى دارى)؟؟
 هم از دور مىسوزاند.
لهستانى DIA ـ آنحه مفيد است ممكن است مضر هم باشد. بر تقالى بر تقالى بر تقالى روسى هاه ـ اين بيمارى الاغهاى ماست كه ما را دامتزشك نموده است. . ام امروز دزدان در ادارات هستند نه در جنغگل ها و و بيابانها.

روسى
 rar ـ ـ انسان دزرها را مى سازد، روز گار وير انشان مى كند.

روسى . انسان نعش متحر كى است.

روسى

روسى

روسى

روسى
روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى

روسى هrD ـ آينده به كسى تعلق دارد كه مىداند جَگونه منتظر نشيند. هry ـ اجل تقويم ندارد.



 عاقل يك جوش درآورد همه از آن صحبت خواهند كرد. اس ـ ـ آلمانى را به دار بياويز ولو اينكه يك آدم خوبى باشد. צrه ـ آنحه گرانبهاست هديه نيست بلكه محبت است. ششه ـ از يك (اتشكر مى كنم") نمى توان پالتو پوستى تهيه كرد. هrF هrه ـ اسبهاى (ااميد) با يور تمه مىدوند ولى اسبهاى ("تجربه)" آهسته گام برمیدارند.
צ4ه ـ اگر سر يك يهودى كلاه بگذارى دستت را خواهد بوسيد و اگر دست يك يهودى را ببوسى سرت كلاه خواهد گذاشت
 كه با Tا به دارش آويزند. ArA ـ ـاحتياج قانون را تغيير مىدهد. هrqه ـ از قانون مترس، از قانون بترس.
 سفيد هستم همه دوستم دارند.
DFI ا اقبال بدون عقل مانند يك كولهيشتى ير از سوراخ است. (منظور اين است كه آدم بى عقل هر هه بدست مى آورد از دست مىدهد).

FV Fَلجينـى از ضربالمثلهاى جهان
روسى
ـ آ OFY
( ازدواج مسابقه نيست. شما هميشه مى توانيد به موقع به آن برسيد.
روسى
ـ ـ ازددواج قبر عسق است.
 دارى دويار عبادت كن ولى اگر قصد ازدواج دارى سه بار عبادت كن.

بروى بدبختى تو را خواهد گرفت.
ـ اگر وارد دستهاى شدى لازم نيست چارس كنى ولى حتماً بايد
دمت را تكان بدهى.
روسى

- ـ الز ضFA

ـ اگر از آسمان شير ببارد، فقط اغنياء سطل در اختيار خواهند داشت كه آنرا در داخلس جمع كنند.
-ها ـ اگر خويشان زنت آمدند در را برويشان بگشاى؛ اگر خويشان خودت آمدند، در را برويشان بيند.

روسى
اه اه ـاز حرف تاعمل صد منزل راه است.

روسى
س
( روسي
روسى
هده ـ آزادى كامل براى زن نجيب خطر بزر گيست.
روسى
ـ ـاگگ هدر ماهيگير باشد بحهاش نيز به آب تمايل دارد.
روسى
ـ او، از خروس حسودتر است. $\Delta \Delta V$
روسى
روسى هاهـ ـ آفتاب روشن را يك ابر كوچكك تاريك مى سازد.
^^ حرف الف

نمىتوان گريخت.
ه9 ه ا انسان مىتواند خود را حتّى به جهنم هم عادت

معاشرت مى كند. در اينصورت تو او را خواهى شناخت.

ششار مى كردند.
يو گـسلاوى
هAF ـ از دست تا دهان راه دراز است.
يو گسلاوى
ه90 ـ انسان نبايد با دست عريان مار بغيرد.
 چسسانداز نمى كند، سربار مردم خواهد شـد

 ه99 ـ انسان در طول عمر مشغول ياد گرفتن است ولى معذلك نادان میميرد.
 يو گسلاوى - - OVI
 سوخت ديخر نمىبود. يو گسلاوى

 بيندازى در هر حال كوزه مىشكند!
 اسكاتلندى


Fq Fq
ـ اگر مدت يكسال با آدم لنگَ معاشرت كنى در پايان سال با او هW خواهى لنگيد.
السكاتلندى اسكاتلندى ـ ـ اگر در ميان زاغان مىبودى، تير نمى خوردى.
 السكاتلندى مىرسيديم. اسكاتلندى _ ا TAY
 مى شود.

اسكاتلندى
اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى

ولز

ولز

ولز
ولز

ولز

هA9 النسان هر كجا كه مايلست مىتواند عشق ورزد ولى فقط در جايى ازدواج مى كند كه مقدر است ازدواج كند.

وها ـ اميد بدون تلاش مانند مسافرت بدون كشتى است.

هAD ـ ال از كيف بولت بيرس كه حه بايد بخرى. ـ ـ هAV ـ ـاگر درخت بير را جابهجا كنى خشك مىشود. -
 rar ـ ـ احتياج قانون را نقض مى كند.


هاه ـ اسلحهٔ دلير، در دلش نهفته است.

ولز ه99 ـ آسانترين كارها شكست خوردن است. ـالاغ به وين مىرود و الاغ از وين برمى گردد. D9V ه9^ ـ آدم تميز خيلى آسانتر كثيف مىشود. ه99 ـ آب و T T 0 ـت نوركران خوب و اريبابان بدى هستند. 8.. 9 ـ اگر قلب حرف نزنذ، دل حرف مىزند.




 4.9 4.اول به درخت نگاه كن بعد زيرش بنشين. T- F•V 4•1 ـ انسان ضعيف قوى مى گردد و انسان قوى مىميرد. 9.9 ـ اگر وحسّى را بزنى وحشى تر مى شود. (9). 811 ـ اول كار كن و بعد استراحت. جزائر انتليس جزائر انگيس جزائر انغليس جزائر انگلبس جزائر انگليس جزائر انغليس جزائر انگيس



 819 ـ اوقات تلف شده هر گز به كف نيايد باز. GIV T T آنجا كه وحشت است، خوشى بر گيرد رخت. 41^ـ ـ آدم بد بده دو مرتبه مىدهد.

FI Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان
جزائر انگليس
819ـاشتهاى خوب خورش لازم ندارد.
جزائر انگليس
4Y. أخبار بد زود منتشر مىشود.
كرواتى


هـ
دارى خوامى فروخت.
جك

جك



نـى نواهد.
جك
ـ9YA ـ اسب را با حشمانت بخر نه با گوشهايت.
جك


اين كه سال به بايان رسيده و از زنت قبل از اين كه هرده باشد!
جك ایף _ادب حتّى گربه را خشنود مى كند.

جك

 . $\quad$ _ TMF مى گردد به دار آويخته مىشود.

 بولدار و در •هسالگى عاقل نشود، هر گز داراى اين مزايا نخواهـ اند شد.

جرف الف FY

زن بير باشد و شوهر جوان، كتك خوردن حتمى است.




 شF كيف بولش را بگشايد. اـحمق هميشه در بازى اول برنده مىشود. AFF

 دانماركى _ابلهان احتياجى به گذرنامه ندارند. FFV دانماركي

 دانماركى -90 ـ اميد رؤياى بيداران است.

 دانهاركى
 دانهاركى 90D ـاز فقر، شيّش و ككك خود به خود هديد مى آيند.



Fr Fr
901 ـ انسان بايد انگشتان خويى داشته باشد تا بتواند كينه قد يمى را از
ريشه به در آورد.

909 ـ انسان بايد با ديگران كم و با خودش زياد حرف بزند.
. 94. اتر مرد بد مانند شيطان باشد، زن بد مانند سرتاسر جهنم است.
(991 ـاگر نمىتوانى زخم را درمان كنى آن را باز مكن.
( دانماركى
( 994 ـ احتياج قوانين را از بين مىبرد.
انماركى آنحه برای با خوب است برای بوتين مضر است. 994
890 ـواز كيسه هيزى غير از آنحه نهاده شده بيرون نمى آيد.
هلندى 994 ـ اسبهاىمان نمى توانند در يكك اصطبل بمانند.
ـو اگر حق نو كرت را ندهى او حق خودش را به زور خواهد گرفت.
491 ـ انسان مىتواند همه حيز را تحمل كند غير از ايام نيكبختى را.
هلندى 499 ـ اگر كاه دنبال اسب افتد، خورده مىشود.
qV.
هلندى
. SVI
استونى
استونى
استونى
_از - SVY
س
اول تخم را بحگار بعد قدقد كن.
استونى
استونى
استونى
استونى


استونى اعمال نيك را روى سنگك ثبت كن و اعمال بد را روى برف.
9V9

حرف الف FF
استونى
استونى 8A1 ـ آگر مى خواهى دوست داشته شوى، دوست بدار. استونى

و زن دل.
. استونى
استونى
استونى
استونى
با دليجان در مىرود.
استونى
. T GAV
استونى

99.

بهن مى كرد.
891 ـ احمق ناراحتى هاى خود را برای كسى تعريف مى كند كه زند گیى
مرفهى دارد.

كسى اطلاع حاصل نمى كند.
F
فنلاندى
فرانسوى
gaf

99V ـ افتراهايى هست كه در برابرش حتتى بى گناهى جرأت خود را از
دست مىدهد.

FD Fلجهينى از ضربالمثلهاى جهان

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
( انسان هر گز نمى افتد مگر به طرفى كه به سويش تكيه مى كند. V+Y

فرانسوى

روز خوش باشى زن بگير، اگر مىخواهى هشت روز خوش باشى
خو كى بكش، اگر مى خواهى تمام عمر خوش باشى كشيش شو!
زرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى فرانسوى

فرانسوى

فرانسوى فرانسوى

انرانسوى VIY

V V10 اگگر نتوانيم Tنحه را كه دوست داريم بدست بياوريـم بايد آنتحه را كه در اختيار داريم دوست داشته باشيم.

(قبال وقتى به سراغ ما مى آ يد كه خواب هستيم.
_انسان در هر كار بايد بداند كجا بايد ترمز كرد. V•A
.م V. 9
. _ V).
_اميد است كه T WII VIF آن كه مى ليسد مى تواند دندان هم بیگيرد. VIF V19 ـ VI9 ـ ـ VIV
\&\&F حرف الف

فرانسوى V V19

سفيد و وجيه هستى.
فرانسوى VY. اگر گزنه را نوازش كنى نيشت مىزند ولى اگر آن را محكم
قبضه كنى به اندازه حرير نرم خواهد بود.
فرانسوى فرانسوى

فرانسوى
اگر كسى در اثر كار زياد هولدار مى شلد، الاغ مىبايست بار طلا بر VYF جشتش داشته باشل.

ـ اگر مى VYD هاشنهاش از زبان زن استفاده كن كه هر گز فرسوده نخواهد شد.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى فرانسوى

ـ اسطبل بيش از جاده است را خسته مى كند. VYV
T T VYA VYQ _ VY امروزه T Tنجه كه ارزش گفتن ندارد، به صورت آواز خوانده مىشود. . اسپ _ آنحه كه زن مى خواهد خدا مى خواهد. Y Y Y ـ انتتخاب يكك زن و يك هندوانه دشوار است. تسشى _اگر مى خواهى مردان را بشناسى زنان را مطالعه كن.

 وس

FV Fُلجينى از ضربالمثلهاى جهان

خواهى داشت.


فرانسوى
فرانسوى الصلاح همه هيز ممكن است غير از اصلاح زن. VFI
فرانسوى اووى VFY
فرانسوى
فرانسوى
ا انتقاد T VFF

فرانسوى VFD آنحه وعده داده شد مانند قرض به گردن آدمى است. VFF


T T T
Tآلمانى
آلمانى
Tا Tـ T VFA

Tآلمى
Tآلمانى آوريل و مه، كليد تمام سالند. VF9
الاغیى كه بار دارد عرعر مى كند. vo.

بزر گك خاموشند.
Tآلـى
اطفال مانند برف روى حمناند. VDF

Tال大ی
 Tآلى آسمان يتوى كسى است كه بسترش زمين است. V VVV

 ستس نابديد مى گردد.
Tالمانى آلمانى
 ـ _ VAF V80 اتگر مى V9 سگك بنوش. V99 - اميد، دارايى مرد فقير است.


. V\&9 Tالمانى

Tلمانى آلمانى Tالـانى Tاكلمانى
 او عبرت گرفنه، خود مرتكب اشتباه نشود.
 آلمانى

آلمانى

Tالمانى
Tلمانى
Tلمانى Tالمانى
 گروه ديگر سفيدهاش راو گروه سوه سوم زردهاش را را
 انسان بايد يا شاه به دنيا آيد يا يك ديوانـا Wr Wr
 انسان نبايد با جكش آهنين در قاضى را بزند. WF و Wه طورى زندگى كند كه گويى فردا خواهد مرد.

FQ Fُلجهينى از ضربالمثلهاى جهان
Tالیانى
( آنحه از طريق ضرر فرا گرفته مى Wя
آلمانى
گشته در نظرش زيباست.
TTلیانى
. اقبال و شيشه زود مىشكنند - WA
Wa الـودواج تب معكوس است: با حرارت شروع مى Wود و به سردى
خاتمه مىيابد.
Tلصانى
الازدواج مدرسهایى است كه در آن انسان خيلى دير خيز ياد مى گیرد. VA.
Tالكانى
. ـازدواج بيمارستان عشق است. VAI
Tالمانى
_ _ VAr
آلـانى VAr كه كج و معوج است راست گرداند.
Tلیانى
نحهه برای دهان تلخ است، در بدن سلامتى ايـجاد مى كند. VAF آلـانى _ VAs بيرون تواند آمد.
آلـانى VA9 Tالصانى

T T T VAV
اللمانى $\quad$ اسب مانند تشكجه بادى است كه اگر چهه درونش تهى است، از VM شدت ضربات زندگى مى كاهد.
Tآلـانى مرد فقير Tن است كه به او اجازه داده شود كه گدايى كند. VA9
Tالمانى
. VQ.
آلمانى
V91
آلـهانى را كه انسان دوست دارد بيند، دوست دارد كه باور كند. Var آلـانى _ Var
-ه •هرف الف



هم بره بتواند آسوده زند گا
آلمانى
TiT Vav
Tآلـانى

- V9A -از كلمات مانند بول استفاده كن.



يونانى

يونانى

يونانى

يونانى



دو حال يشيمان خواهد بود.
يونانى
1-9 - انسان خداي انسان است.
يونانى

يونانى
AII




FI تلجهينى از ضربالمثلهاى جهان
گرجستانى
A10 ـ اگر بينى بين دو چشم نبود، حشمها همديگر را مى خوردند. 1 199 ـ آدم محتاط از سكندرى خوردن حذر مى كند ولى وقتى كه سكندرى خورد، گردنش مىشكند. آن كس كه از همه كس متابعت مى كند در اشتباه است و آن كس كه از هيج كس متابعت نمى كند دجار اشتباه بزر گترى است.
 طبر ستانى Al9 ـ اميل، زن بدى است. . AY.
 ـ AYY طبرستانى

 AYD اسلواكى _ AYя اگر روزت كوتاه است، سال كوتاه نيست. اسلواكى اسلواكى اسلواكى AYA ـ.اسب تندرو زود خسته مىشود.

AYQ ارباب خانه بزر گترين نو كر است.
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
سشA _ايمان آوردن سادهتر و Tسانتر از تحقيق كردن است.
اسلواكى
اسلواكى A AFF ـ آنحه از دل بيرون نمى آيد. بر دل نمىنشيند.


حرف الف

اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
مجارستان
مجارستان
مدجارستان
_ AFF
خواهد كرد.

م AFD اتازونى NF\& يك دروازه گیر مى كند.

اتازونى
اتازونى

اتازونى

برزيلى
برزيلى برزيلى

ـ AFA كممآزار باشد.
AFQ دانا از روى تجربه اححق درس عبرت مى گيرد.

ملاقات خورشيد مرو.


مالا
\^AD ـ اراده خوبس، راه را كو تاه مى كند.
 r ADr ـ آنحه شب انجام مى گیرد، هنگام روز آشكار مى شود.

حَلحّينى از ضربالمثلهاي جهان شيلى

ـ آگر سليقه بد نبود، كالا به فروش نمىرفت. ADF ش شيلى آنجه برای ديگران گناه است موقعى كه در نفس خودمان وجود

داشته باشد فضيلت است.

شيلى
كيجى
(سرخيوستان)
شمالى)
كيجى
كيتجى
كيجیى
مكزيكى
مكزيكى
نگرويى
(امريكايى)
نگرويى
نگرويى
نغرويى
نگرويى
نگرويى
نغرويى
نگرويى
نگرويى
نگرويى
نغرويى
نغرويى

A AS ـ آنحه با آب مى Tيد، آبش هم مى.برد.


آلنقدر بلند يروازى نكن كه روى يك شمع افتى.
 .
(اقوام و خورشيد هر چهه دورتر باشند، بهتر است.
 شو ــ اگگر تمساح بگويد كه گذار عميق است باورش كن.

امروز نقد، فردا نسيه.
^90 ـ اگر مجبور به خوردن كثافت هستى، كثافت تميز بخور! A94 ـ آدم مست هميشه راست مى گويد.

A\&A
 ــ ـاگر احمق وجود نداشت، آدم نيرنگك باز هم نمىتوانست زندگانى كند. AVI _ ـاگر با گوش هايت نشنوى، با يوستت خواهى شنيد.

A
AVF

حرف الف AF
نگرويى
AVه ـ از قهوه نمىتوانى شير بغيرى.
نگرويى

نغروعى اگ اگر روى ندارى كه بيندى، دهانت را بيند. AW
نتگروى
نظر مىرسيد.
نگرويى



نگرويى

نگرويى
نگرويى
M

نگرويى

نگرويى

- آنحه بايد بشود خواهد شد.

استراليايى
. اضطراب، رفيق دائمى حسادت است MV
حبشه


مىشود تحمل كنى.

بانتو 191 - آب هر گز راهش را گم نمى كند.


 حقارت نگاه كن.

كَلجينى از ضربالمثل هاي جهان
ترانسوال
190 ـ احمق برای دانا گنجى است.

ترانسوال
ترانسوال
ترانسوال
مصرى
مصرى
مصرى

مصرى
 دارد از آن بيرون خواهد Tمد.
مصرى Q A F F مصرى (9.9 ـ ـانسان مىتواند بدون دوستان زندگى كند، ولى بدون همسايگان نمىتواند. مصرى مصرى مصرى 9.9 ـ اگر بنا باشد، هم تو شاهزاده باشى و هم من شاهزاده باشم یس جه كسى الاغ را مىراند؟ مصرى مصرى مصرى

مصرى
داهومى 1 10 ـ آنحه گرم است مىتواند سرد شود و آنحه سرد است مىتواند گرم شود.
\& حرف الف

تعريفت كنند بمير.
او $91 V$
مسلع مى كنند.
كنيا
91^ ـ افراد انسانى به يكديگر مدبت ندارند.
نيجرياى
919 ـ احمق هميشه برده است.
MY. اگر خودت را دوست بدارى، ديگران از تو متنفر خواهند بود،
شمالى
اگر از خود نفرت داشته باشى، ديگران دوستت خواهند داشت.
نيجرياى
شمالى


هو


شمالى

كنجكاوند بدانند داخل سبد هيست؟
. $\quad$ ـيبريا
( T آنجه را كه دريا مىبلعد، دوباره استفراغش نخواهد كرد.

- انسان نمىتواند از سايه خود دور شود (نمىتواند از آنحه حارْنايذير است برحذر باشد).

كانورى
4YA
9Y9 ـ ـاز ديگران انتقاد نمى كنم تا ديگران هم از من انتقاد نكنند.
بلريك
كنگوى
. 9 ـ ـاميد هيج كس را نمى كشد.
بلريك
ماداسگار
الج ـاز مردم متنفر مباش زيرا مردم ثروتند.

صر فِ

هA

خينى
جينى
چیینى
جينى
جينى

ثروت و افتخار محنتتزا است.
جینى
جینى

جينى
דینى
حينى

شينى
حینى
ا
گريزى از ان نيست.
جينى
 بول نمىى توانى حتّى انسانى را به حركت در آورى.

او يكك روز كافى است.

چیینى
جينى
דینیى IV دارد ولى مردم به زور راه خود را باز مى كنند تا در Tان راه يابند.

گَلجينى از ضربالمثلهاى جهان
جينى
1^14 ـبه آتش دشمنى ديگران دامن مزن.
جينى
19 ـ با بردبارى علف تبديل به شير مىشود.
-
جينى - Yا ديگران را دوست بدار حنانكه خود را دوست دارى.

جينى ـ ـ بهترين سواران به بدترين صورت زمين مى Y
شץ - برحذر بودن از يك نيزه عريان آسان است ولى احتراز از يك
شمشير ینهان دشوار.
جينى - برای درو كردن دانش، يك باران اشك لازم است.
-

نمىتوان برهأى را احضـار كرد.


غالباً نادان خوانده مىشود.
YQ ـ به چشسم بيش از گوش اعتماد كن.

- . ـ با زنت مشورت بكن ولى درست برعكس آنحه مى گويد عمل بكن.

حينى
اس - برایى بازر گان هيج مسافتى دور نيست.
جينى

جينى
سه ـ با ياران همدم، مىنوش، شعر را با شاعر از بر كن.
جينى
A MF
ها - برای آدم توانا هيج بارى سنگين نيست، برای بازر گان هيج راهیى دور نيست، براى دانشمند هيح كشورى بيگانه نيست، براى آدم

خوش زبان هيج كس دشمن نيست.

جينى
چينى

جينى

דجينى
تازى
تازى
تازى
تازی
تازی

تازى
تازى

تازى
تازى
تازیى

تازى
تازى
تازى
تازى

تازى
تازى
تازی

ارمنى







 عصايت را هم در كنارت آماده نگاه بدارى.


 \$4 - بهشت زير بالى مادران است.
 -ه - با هم دوست شويد ولى همسايه يكديگر نباشيد. اهـ - بايد با انگشتشان خودت، سرت را بخخارانى!

 هf هf ـ بردبارى دواي دنياست هه ـ بردبارى كليد شادمانى است و و شتاب كليد اندوهي




كَ 81 كلجِينى از ضربالمثلهاى جهان
ارمنى
ه人 ـ ـا دوستت شام بخور ولى با او معامله مكن.
ارمنى
09 ـ ـبدبختى و خوشبختى دو خواهرند.
ارمنى
-9 ـ بينواى حقيقى كسى است كه لئيم(خسيس) است.

YY ـ به كسى كه حرف راست میزند اسب بدهيد. (تا به كمك آن یس
از اظهار حقيقت فرار كند).
برمائى
سو - بهتر است زن كور باشد تا خيلى زيبا.
برنو
SF
90- بـى عفتى در آغاز مانند تار عنكبوت است و در انجام مانند طناب.
عبرى 94 ـبه طبيب احترام بگذار قبل از اينكه به او محتاج شوى.

عبرى
ـو ـواران همسر زمين است. 9V
عبرى
عبرى
89ـ 99 بدون زن، خانه اقامتگاه شيطان بيش نيست.
عبرى . بحه هزشكک، از دوا مىميرد نه از بيمارى. V.
( V)
عبرى
(ابيشتر) - VY
عبرى
س
عبرى
_ _ Y VF
.بهتر است ميان شيران دم باشى تا در ميان روباهان سر. عبرى. VD
هندى
هندى

هندى برای بيرون آوردن خار از خار استفاده كن (براى گرفتن دزد از دزد - VA
استفاده كن ).
هندى
V9 ـ با يك دست بگير و با دست ديگر بده.

هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
-^ - بينوا غذا مىطلبد و يولدار اشتها.
ا 1 ـ باد آورده را باد همى برد.
AY
A - برادرى به جا، بزغاله يكى هفتصد دينار.
AF AD - برادران جنگک كنند دشمنان باور كنند.

A9 - بخخت را در بازار نمىفروشند. AV

M 19 ـ به دشت آهوى ناگگرته مبخش. - 9 - بر هر كه بنگرى به همين درد مبتلا است. 19 ـ به كارهاى زشت عادت مكن زيرا تر كك آن دشوار است. QY ـ 9 9r ـ بسا راهى است كه يكى را خوشبخت و ديگری را بدبخت مىسازد. 9F 90 ـ بازوى بخت به كه بازوى سخت. 99 ـ به نرمى توان رخنه در سنگك كرد. 9V ــه هوش باش دلى را به سهو محخراشى. ه 9 ـ بندهُ رنج باش و راحت بين.

99 ـبكن هر آنجه بشايد نه هر چهه بتواني. -• • ـ ـ به هر كارى سر رشته نگهدار. 1-1 ـ بـكاشتند و بخورديمه كاريم و خورند.
 r•

Fr Fr

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
نارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
آذربايجانى
Tاذربايجانى

ه- ا- با قضا كارزار نتوان كرد.
1-9 ـ ـ به دعاى گربه سياه باران مى بارد.

- ا - برنيايد ز مرد گان آواز.
^•1 ا- باد آورده را باد مى البرد.
1-9 ـ ـبار در خانه گران است.
- 11 - بسيار سفر بايد، تا تِخته شود خامى.

ا" الـ ـبار كج به منزل نمىرسد.


llf
110-بهرام كه گور مى گرفتى همه عمر
ديدى كه جگونه گور بهرام گرفت
l19 ـ ـبا خلق كرم كن جو خدا با تو كرم كرد.
IIV



- • - بينوايى به از مذلت خواست.
| | - به نرمى در آيد
IYY ـ ـ براى عاشق بغداد دور نيست.

ـ ا IYF مى كنى؟ گڭت: مى ترسم دروغ باشد.
Tاذربايجانى

آذربايجانى
IYя ـ بتازى مى گويد بگير، به خر گوش مى گويد بدو.

برايت بخرم، گفت: بلكه برنگشتى.
IYA - بر سو گند كسى كه زياد سو گند مىخورد اعتماد مكن.
آذربايجانى
آذربايجنى
آذربايجانى
آذربايجانى
Tذربايجانى
آذربايجانى
تركى
تركى
تركى
تركى
تركى
تركى
|f| ـ بزر گترين شادى براى مرد آن است كه دختر خود را شوهر دهد زيرا بدينوسيله انتقام خود را از مردم دنيا مىى گيرد.
تركى
كتب مقدس I IFY ـ با ارابه هر كس سفر مى كنى تصنيف او را بخخوان. IfF ـ ــجذار بخوريم و بنوشيم كه فردا خواهيم مرد.


هر گز راه غلط نخوامى رفت.
Ifo كتب مقدس lf9 ـ ـبدون اعمال نيكك هيجِ كس رستگار نتواند شد.


كتب مقدس
زاينى
زإنى
زاينى
كردى
افغانى(يشتو)
مالايا
شرقى(متفرقه)
شرقى(متفرقه)

ـ ـ أبدن T IFV
IFA

-10 ـ با بيران هم جنان سلو كك كن كه با يدرت سلو كك كنى.
101 ـ بدترين دشمنان ما عبارتند از خواب، درد و گرسنگى.
ا ا ـ براى آدم خوابT آلود، بالش لازم نيست.
rl ـ ـ بين T T
IDF
1ها ـبه طرف يك هدف، هدف گيرى كن.
و ـ برای اينكه خوب حرف بزنيم بايد اول فكر كنيم و براى اينكه تير شرقى(متفرقه)
به هدف بخورد بايد نخست به هدف گيرى بيردازيم.
IDV
خود بترسانى.
1هA ـ برای اندرز خوب بهايى وجود ندارد.
109 ـ بدبختى، عقل را كور مى كند.
أها ـ بارهاى ديگران است كه الاغغ را مى كشد.
| 19| ـبراي الاغ هيج حيز بهتر از بالان نيست.
19Y - برایى كسى كه زياد مىبيند يك حشـم كافى است. السانيولى
ا اس ـ ـ بين سربازان و دوستان تعارفات زائد است.


مى گويند.
199 ـ با بول، تو نمىتوانى خودت را بشناسى، بدون هول هيج كس قادر اسبانيولى به شناختن تو نخواهد بود.
\& 8 حرف ب
اسانيولى 19V - بينى پسر همسايهات را باكك كن و او را به خانهات بر.
19^ ـ بيمارى كه مقدر شده نميرد، احتياج به دارويى غير از آب ندارد. اسانيولى
199 ـ به سجره نامه مرد خوب نگاه كن.

اسانيولى ا IV
آسان هنان روى آورى كه گويى دشوار است.

- السبانيولى

است كه دشمن ندارد.

اسلانيولى

اسبانيولى IVD

السانيولى - بحه كه زود دندان در آورد، يستان مادر را گاز مى گیرد. IW
اسانيولى

- اسزانيولى

بلكه كسى است كه داراست و زياد مىدهد تا بيشتر بتواند بدزدد.
-1^ - برای اين كه زند گیى زناشويى آرام باشد شوهر بايلد كر و زن بايد
كور باشد.
| | | ـ به شوهرت به عنوان يكك دوست مهر بورز و به عنوان يك دشمن اس اسانيولى
از او بترس.
اسانيولى
IAY ـ باده، مقبره حافظه است.

سوئدى
ا IAF

SV كلجّينى از ضربالمثلهاى جهان
اNه - بايد به مالاقات دوستان و خويشان شتافت ولى نبايد با آنها
زند گانى كرد.

Tلبانى
1N9 ـ بگڭار اول كسانى بروند كه راه را بلدند.
آلبانى
آلبانى
ـ ـ ابا برادر خود، بخور و بنوش ولى معامله مكن.

آلبانى
IM ـ ـبا سگان بخور و با گر گان زوزه بكشت.

آلبانى


آلبانى
-19 ـ برای يك كَك بتوى خود را آتش زد.
191 ـ بر گك بر گی، جنگل شود.
19Y ـبا شكم خالى نمىتوان خوب جست، با شكم بر اصلأنمىتوان جست.
194 - برای بازر گان يك جشـم كافى است ولى براى مشترى حتّى صد با با
جشم كم است.
19F - بهتر است كله موشى را داشته باشيم تا دم شيرى.
190 - بيمارى سواره مى آيد و يياده مىرود.
199 ـ با خويشانت بخور و بنوش وليكن با آنها معامله مكن.
I9V - بر حذر باش از كسى كه به او بزر گترين خلمت را نمودهاى.
191 ـ بالاترين قيمتى كه شخص ممكن است براى هیزى بيردازد اين انگّليسى
است كه آن شيئى را بخواهد.
199 ـ به زن لال هم اگر اسرار خود را بسیارى فاش مى كند.

انگگليسى Y Y Y Y ا ناسزا گفتن به دشمن او را شكست نتوان داد.
انگليسى
Y Y Y Y Y
انگگليسى
انگليسى


انگلينى

ه• - ـ برایى ميهمان هر قدر هم كه خرج كنى بالاخره از ياد مهمان مىرود.

81 حرف ب
انگليسى

آلمانى - به آن كس احترام گذار كه كلمه (اميهن") را با احترام ادا مى كند.
Tآلمانى
Tآلمانى
Tلیانى
Tلمانى
Tلكانى
Tلمانى
Tآلمانى

Y Y ـ به اميد شانس نشستن همان و در بستر مر گك خوابيدن همان.

- Y بوى روباه مى آيد.

YIY بوسه مرد بیى Yبيل مثل نان بیینير است.

موقعى اطمينان داشته باش كه فرصتى براى خيانت نيافته است.
T Tلمانى
Tلمانى


ـ به غير از وقت، هر جيز ديگر قابل خريدارى است. YY.

ارويایى


دردسرهاى بزر گ.
ارويايى
. بهترين دوست انسان در آئينه است Y -
ايتاليايى
Y Y ـ با سگان عوعو كن و با گر گان زوزه بكش.
ايتاليايى
_ YY\& با نيككمردان معاشرت كن تا بر تعدادشان بيفزايى.
ابتاليايعى
.برانى يك خانه حهار حيز لازم است: حبوبات، خروس، گربه و زن. YY

گُلجينى از ضربالمثلهاى جهان 99
ايتاليايى
. بر ایى بهانه گیر بهانه هميشه مو جود است.
ايتاليابى YY9 - بر حذر باش از كسى كه هيزی را ندارد از دست بدهد.

- ايتاليایى - براى يك

انقلابى است.
ايتا - برایى گول زدن زن كافى است به او بگوييم كه زيباست.

صغيره گناهى است بزر گك.
ايتاليايى,
شتش ـ برای دشمنى كه در حال فرار است بلى از طلا بساز.
ايتاليايى - براى اينكه با امن و سلامت در دنيا مسافرت كنى بايد داراى جشمان باز، گوش خر، صورت بوزينه، زبان تاجر، چشت شتر، دهان گراز و بָاى گوزن نر باشى.

لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لتوانى
لتوانى
لتوانى
لتوانى
لتوانى
مالت

و
צצץ ـ بدون خطر نمىتوان بر خطر غلبه كرد.
ـ بيمارهاى ناشناخته از تمام بيمارى ها بدتر بـد
YMA ـ بعد از سه روز زن، مهمان و باران خيلى خسته كننده مىشوند.

. ـ برای يك عاشق، هيبِ كارى دشوار نيست.
بر - YFI

. برای يك T TF - TF

ـ به شيطان يك انگشت بده و او تمام دستت را خواهد گرفت.

. به هر سازى كه مى YFV

حرف ب V.
ـونتونگرويى YFA Y Y\&Q كردن دوبار كوشش لازم است.

- Y - بر مردى كه اشبك میريزد، اعتماد نشايد كرد، كمتر از او بايل بر مونتونگرويى

زنى كه از عفت خود دفاع مى كند اعتماد كرد.
YOا برای اینكه ماهى خوشمزه شود بايل سه بار شنا كند. يككبار در
آبّ، يككبار در كَره و يككبار هـم در میى.
لهستانى

لهستانى
r Y ـ بـدون نان و نمكك، عشق وجود نتواند داشت.

بعد از آن مهر معشوقه.
لهستانى
لهستانى
لهستانى
لهستانى - YهA

زمستان يكك زن يدر.
Y09 - بر سگیى كه خفته و بر يهودى كه سو گند ياد مى كند و بر مرد
مستى كه عبادت مى كنل و بر زنى كه مى گريد اعتماد مكن. لهستانى

روسى
Y Y ا - برای كسى كه شكمش خاللى است هر نوع بارى سنگين است.
روسى

- Y\&Y براى آدم مست عمق دريا فقط تا زانوست.

روسى

حالى كه در داخل خانهشان طلاست.
روسى
(برای يكك انسان تندرست، همه جيز سالم و تندرست است. Y\&F

VI Fلجّينى از ضربالمثلهاى جهان
روسى
Y\&0 - برایى هر بيمارى، گیاهى در حال رشد و نمو است.
 و اشراف كارى ندارد.

روسى
YSV ـ بدون باختن، برنده نتوانى شد.

روسى

روسى
 Y\&Q - ـبد اقبالى حاصل خيز است.

ـ با همنوعان اشتى كن و با گناهان خودت در جنگ و جدال باش. YV.
روسى بايد اغنياء را غارت كرده، فقرا لخت و بیى حاصل اند. YY با با مردم مشورت كن ولى خودت تصميم بگيرد.


روسى

روسى

روسى
روسى
روسى rVA

روسى
روسى
يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى ــه خاطر شيطان هم شده، شمع روشن كن. YYF YVD - بجه جغد در نظر مادرش ملكه زيبايى است! YVя - برای ثروتمندان حتّى شيطانها تخم مى گذارند. برخ بر افراد ارباب بولند و بعضى ديگر برده آن. rVQ - به آب در صحرا و هم هنين به زن در خانه نبايستى اطمينان داشت. - - بـا گر گی دوستى كنيد ولى همواره تبرى در دست نگاهداريد. - YAI - بهتر است دهكده نابود شود تا مراسم قديمى دهكده بر افتد. Y Y ـ به بيگانه لاف بزن، فقط به دوستان درد دل كن. WAY - بر هيج كس به غير از خودت و اسبت اعتماد مكن. ـبدون عرق ريختن نمىتوان عسل بدست آورد. YAF YAD ـ بدبختى در كنار خوشبختى ايستاده است. Y Y^9 ـبا كسى درد دل كن كه به فريادت مىرسد.

برف بر Vr

حويان.
ا YM ـ با يك حشم مراقب بالا است و با حشم ديگر مراقب بائين.

عيبهاى بزر گك داريد.

اسكاتلندى
اسكاتلندى
اسكاتلندى
اسكاتلندى

rar ـ برایى زنده هميشه زندگى هست.



نمى كند.
اسكاتلندى
با با باد بيا و با T T Y



ولز

ولز

ولز
r.

ولز


بلغارستانى
r.9 ـ بـ با سكوت مى توان شيطان را عصبانى كرد.


Vr Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى

نكرده برو.
بلغارستانى
جزائر انگليس
جزائر انگليس
جزائر انگليس
جزانر انگكليس
جزائر انگليس
كرواتى - بحهها دربارة TMA
درباره Tنجه انجام مىدادند و ابلهان درياره آنجه مى
و عقلاء درباره آنحه شايسته و مناسب است كه انجام دهند.
كرواتى
كرواتى
جهك _ YY.

 والدين خود را.
 - برای يكت اسب خسته، حتّى دمش بارى است گران! - YYF

ناخوانده است.


جیك

جك ( گناهان خود داراى جشمان موش كور. YYA ـ بنفشهها و زنبقتها هميشه گل نميدهند.
 بزر گ.

- ت ـ بسيارى از افراد مانند ساعتند؛ ساعتى را نشان میدهند و ساعتى دانماركى ديگر مىزنند!

دانمار كى
دانماركى
دانماركى
دانماركى

دانماركى
دانماركى
دانماركى
دانماركى
دانماركى
هلندى

هلندى
هلندى
هلندى
هلندى هلندى

آمل، سطل ديگر پايين مىرود.


 ^^پ ـ ـبازر گانى كه هميشه نفع مىبرد، بازر گان نيست.

 خود برمىدارند.

KFY _ بلاهت، بال عقاب و حشـم جغد دارد.
 ـ ـبا گFFF



استونى
استونى
استونى
استونى
استونى
ا ا با با هر مقياس كه تو ديخران را اندازه مى گیرى با همان مقياس
اندازه گرفته خواهى شد.
استونى

كامل است.
. بر - rof
استونى
استونى
ros _ باد و طوفان، تعطيلات دريانورد است.
فنالاندى $\quad$ براى معامله و تجارت، عقل و شعور لازم است و برابى رقص موسيقى. YDV
MAA
Qها - برایى آدم خوشحال هر گیاه هرزه گلى است؛ و برای آدم مصيبت
ديده هر گ̌ل گیاه هرزهاى.
فنلاندى
فنلاندى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
-
اM

ץ Y

8\&
Y\&q ـ بسيارى از افراد خوب هستند جون نمىتوانند بدى كنند.

Vя حرف ب
 فرانسوى r9^ - بيش از حد عاقل بودن، كار عاقلانهيى نيست! فرانسوى

 فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى


نتيجه بيمارىهايشان.
فرانسوى فرانسوى
 نيست كه Tنچهه را كه زيادى خريده است بفروشد. فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى - TVQ I Y ـ باران هميشه روى افرادى مىبارد كه تر و خيس هستند. . YAY r r ـ ـبازوى دلير، شمشير كو تاه را دراز میى گرداند.
_ _ YAF
 بيهوشى است. فرانسوى r®9 ـ برای سرخ كردن فقر احتياجى به كره نيست.

FV كلجينى از ضربالمثلهاى جهان

فرانسوى
لجوج و شرور را Tارام كنى، زنش بده).

فر انسوى
. بـ بمير اما گدا باش.
فر انسوى PA9 ـ ـز بز گترين اشتباهات، عجله در عروستى است. -rq. بوسه ربودن از لبان وحشى و رام نشده دلحسبترين بوسههاست.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
Tلمانى
Tانیى
Tلمانى
Tالمانى
Tآلمانى
Tالمانى
Tآلمنى

Tلمانى آلمانى

Tانی
Tالمانى

Iq9 - بخت به دليران لبخند مىزند.
rar - بدتر از T T
 . بيكارى امالفساد است. raf rqه ـ با صبر و حوصله هر كارى را مى توان به آخر رساند.
 . بهتر است آدمى طرف حسادت مردم واقع شود تاطرف ترحم Ti TQV


 - F.1


- F. F.F.F كاخهاى عظيم و غول بيكر در آسمان بنا مى كنتد. (F.D
 - - F•V F•^ - براى اغنياء فقرا حون صخرهاند در دريا.

Tآلمانى
T Tلمانى آلمانى

آلمانى
آلمانى

T Tلدانى Tآلمانى T Tلمانى Tالمانى Tآلمانى T Tلمانى آلمانى Tآلمانى

آلمانى آلمانى

Tالمانى

Tالمانى

آلمانى
T Tلمانى
Tالمانى

FFQ 9 - برای هر زخم مرهمى وجود دارد.
 - FII بر - FIY FIF - برای مرد ز F هفته هفت (افردا1).
fif F10 ـ بدون دوستان بسر بردن بدتر از داشتن دشمنان است. Fl\& - براى بدست آوردن رفيق بايد به جستجو برداخت؛ دشمن بدون كمكك فانوس بيدا خواهد شد.
.باغ عطار مرد فقير است. FIV ـ ـ FIA بايد در رابرايى روز سعيد باز كرد ولى انتظار روز نحسى را داشت. Fl9
 FYI - FYشَت و جهنم در دل توست. . براى مرد گر FYY FYY - بـاعتدالى دايه هزشك است. برایى T آن - FYF احتياج دارد تا از آن تغذيه نمايد. FYD ديگر وقتى كه مىبازند برنده مىشوند. FY\& - بر اين سه مشاور اعتماد مكن: عشق، شراب و شب. برانى كسى كه عاشق است هر لكه جوهر يك (ونوس) است. - FYV . ـبدبختى، قرصهاى خود را در كاغذ فلون نمىييحد. FYA

Fq Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان
ر آلمانى
. - بد گمانى مادر ايمنى است. FY9
بالى ا بز گM.

 دوست مى دارند.

Tآلمانى

آلمانى
FMr ـ بادها جاروهاى دنيا هستند.
Tالمانى THF
Tآلمانى


يونانى


يونانى براى كسى كه خوشبخت است حتّى خروس تخم مـى گذارد. - FWV

يونانى

طبرستانى


آسانى خودم بيدايش مى كنم.
طبرستانى
طبرستانى
طبرستانى




حتّى دشمن قوم و خويش است.
طبرستانى
. FF9 طبرستانى

-
ط ـبرستانى FFA مغزهاىمان عاقل و با به كار بردن قلوبمان رسم دل. سيلزى

سيلزى
سيلزى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
ا اسلواكى FDD

هولى زير هر سنگك نهفته است.
اسلواكى
مـجارستان
مجارستان
مجارستان
مجارستان
م FAY هايش را از بين برد.
|يسلند
ايسلند
ايسلند
اتازونى
اتازونى اتازونى

HA
ــهترين دوست انسان سگك است، كه حتّى بهتر از زن انسان است. FAF \&90 ـ بايل رحم كرد بر آن مردى كه هر گز محسود واقع نمىشود.
 FSV
F\&A ـ برف كود مرد فقيرست.
A) كلحِينى از ضربالمثلهاى جهان

برزيلى
FF99 ـ بين آغاز و انجام، هميشه ميانى هم هست.
شيلى
ـ بهتر اسث انسان خود را از شر محفوظ نگهدارد تا اين كه پس از گرفتار شدن در دست آن درصدد رهايى بر آيد.
شيلى
. FV
شيلى با همان معيارى كه تو اندازه مى گیرى، ديگران هم تو را خواهند

كلمبيا
كلمبيا
س F ـ ـ با صبر و آب دهان، فيل مى تواند مورحهه را هم ببلعد.
. براى هر سگك ريسمانى وجود دارد
كوبا

نغرويى

نگروهى
نگروسى
نگروى
نغروىى
نغرویى
(هي - FA1
مادرش زشت و بد نيست).
نغرويى
نغرويى
نغرویى
نگرویى
استراليايى استراليايى

ليريا و
. fAr
FAF - FAF



 فيمبريا

ـ با يك دست نمى توان بقحه را بست. FM

Ar

ترانسوال
ترانسوال

FA9
Fq.
( H - بر افتاد گان مخند، ممكن است فرا راه تو، اين گاههايى وجود
داشُته باشد.

مصرى
داهومى
گينه فرانسوى

شـمالى
از افرادى هستند كه به تو علاقمندند.

را فراهم كرد.
ـايبو - F9V
رودسياى
شـمالى
ليبو
كنغوى
بلريك

بلريكي

بلزيكت
كنگوى
بلريكي


FQA ـ با اين كه شير غرش مى كند، بجه خود را نمى خورد.
F99 ـ بينى سگك هميشه سرد است.
-•ه ـ ـ به كرم ابريشم بر گك نشان ندهيد.
r r - برایى گرفتن انتقام غالباً بايد به ايثار نفس برداخت.

هِ

هينى
I ـ يشت سر مرد شايسته و لايق، مردان شايسته و لايق هستند. r - بـ - ا「 ${ }^{\text {- }}$ + † هـ - بول صد هِ دارد
 V مقدسش را بفروشد.

 - 1 - بيرنده بزر گك دانئ كو جكك بر بر نمى جيند. 11 - بايان شب آغاز روز است.

 f 1 - يز شيك بايد سالخور 10 - بول مانند كيك است، يك لحظه اينجاست و لحظه ديخر معلوم $\quad$ باورتنك نيست كجاست!

عبرى عبرى

عبرى 19 - يول خودت گل است؛ يول ديخران خس و خاشاك؛.
 I^ ـ ـيرهيز داروست.
19 - باكى و بـى آلايشى حدى، و و فساد و بیع عفتى آغازى ندارد.



ـيرى و هزار عيب! YY


تا نباشد در چس ديوار گوش
فارسى
سه ـ بـند گير از مصائب د گران
تا نگیرند ديگران بتو يند
فارسى
بيكان از جراحت به در آيد و آزار در دل بماند. MF
هr - يول حرام در راه حرام خرج مىشود. وץ - ير گو بيشتر گیر مى افتد.
rVV ـ باها معايب سر را حمل مى كنند.
^^r - بَايان جدايى ملاقات مجدد است.
تركى
كتب مقدس
زإنى
افغغانى (يشتو)
qq - يوست روباه را سرانجام در دباغ خانه مى كنند.
F. F| F| يول گوش ندارد ولى مى شنود.

بيام - FY


A\& حرف ب~

شرقى(متفرقه)
شرقى(متفرة)
اسانيولى
اسهانيولى
اسهانيولى
F9 ـو ـنهان كردن دانش خود بهتر از Tش اسكار كردن نادانى خود است.
-ه ـ ـيروانه غالباً فراموش مى كند كه روزى كرم بوده است.
اه - 4 - بيرى نشان مىدهد كه شخص در جوانى جه بوده است.
انگليسى
انگليسى
انگّليسى
آلمان
سونيسى
اروبا
هو ـ يول بازار را بوجود مى آورد نه مردم را.

ايتاليايى
ايتاليايى
ايتاليايى
ه ه ـ باى دروغ كو تاه است.

- 4 ـ يول، برادر يول است.

ا 9 - يول جلو چششمان همه هست ولى فقط عدهاى معدود مالكك آنند.
لاتين
لاتين
لاتين
لتو انى
لتوانى

49 ـ بوست گر گك روى بره در نمى آيد.
FY ـ بادزهر را قبل از زهر مصرف مكن.

. 94
80 ـ ـاهاى اندوه كوتاه است.


Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان AY
رومانى
8^ - يوست روباه را در بيشه مفروش.
روسى
99 - يولى كه حاضر و آماده است، جادوگر میباشد.
روسى
. - -
يو گسلاوى
يو گسلاوى
يول ارباب جهانيان است.

- VY

اسكاتندى
ت
اسكاتلندى
.

اس اسكاتلندى - VQ
من است.
ولز
. W

ولز
بلغار ستانى
بلغارستانى
جكوسلوایى
دانمار كى
دانماركى
استونى
استونى
استونى
فرانسوى ترى تر غاز راطورى بكش كه جيغ و فريادش بلند نشود. AV

فرانسوى
فرانسوى
. يدر حكمت، حافظه است، مادرش تفكر - VA
VQ - يدر در خانه مهمان است.

11 - يول در همه جا ارباب است.

- بيرى ممسفر بدى است. - Ar

Ar - يشيمانى قرضى است كه با بیميلى بلعيده مىشود.
. AF
هاه - يولداران يول دارند و فقرا بحه.
 19 19 - يول گذرنامه خرد
9 -

A^ حرف ب

تيرى است.

- 9 - يختن املت بدون شكست تخم مرغ ممكن نيست.

4F
T Tلمانى
Tلـانى
Tآلمنى
99 - يوتينها سرباز را بوجود میى آورند.
QV ـ ـ يشيمانى دسر شهوت رانى است.
Tآلى
Tآلـانى
99 ـ يشيمانى فضيلت ابلهان است.
Tآلمنى
- • - ـ ياداش عشق، عشق است.

Tآلمانى
1-1 ـ بول با بست تحميل مىشود و با با متفرق مىشود.
Tالدانى

Tآلمانى

Tالمانى
طبرستانى
ه- 1 - يُرُرسان يُر سان مى توان به استانبول رسيد.
طبرستانى
اسلواكى
مجارستانى
اتازونى
كانادايى
نغرويى
نغرويى
نگرويى


I•V ـ ـ يولت را به شمار؛ زنت را بزن.



- • ـ ـ ياى دونده هميشه حيزى بدست خواهد آورد ولو اين كه خار باشد.

III - يرنده سير نمىتواند با يرنده گرسنه يرواز كند.



Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان
نغرويى
llf
نگروسى
11ه - يول را نجات بده تا يول نجاتت بدهد!
نگرويى
119 - ير تقال زيبا، شيرين نيست.
برويى
IIV
 گوسفندها به دندانتان بغيرد.

مصرى
119 - يول مرهم شيرينى است.

شمالى
زن، شب، رودخانه و جنگل.

هر
rar
جينى
1 ـ تمام كالاها مشترى دارد.


「 r ت تملق بيمارى است و،سرزنش دواست.
F F ت تلخى اندوه دوبرابر تلخى (جنتيانا)، است.

4 ت تنها اين زيردستانند كه از زبردستان تملق مى گويند.
V
^
Q ـ تا زمانى كه امروز مبدل به فردا شود، انسانها از سعادتى كه در اين
دم نهفته است غافل خواهند بود.
-1 ـ تاكك را از خاكك خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب كن.
11 ـ تابستان كه مى خندى به فكر اخم زمستان هم باش.
جا
rir ـ تولد، رسول مرگگ است.
If
زدهاى ارباب تو هستند.
تازى
18 ـ تو هم جنانى، كه رفيق توست.
تازى
19 ـ تمام بيگانگان قوم و خويش يكديگرند.
عبرى
ـ تشويق تب زندگى است IV
عبرى

هلندى
19 ـ تا زمانى كه باد هست باد افشّانى كن.
هلندى
فارسى

Y ـ تا تا ترياق (يادزهر) از عراق آرند، مار گزيده مرده باشد.

جَلجينـى از ضربالمثلهاى جههان
فارسى
فارسى


تو ابرو، من اشارتهاى ابرو
فارسى
فارسى
فارسنى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى

فارسى
فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

اين ره كه تو مىروى به تر كستان است.

- به جز امشب و فردا شب و شبـهاى د گر

دل شكستن هنر نمى.شاشد.
شه ـ توبه گر گک، مر گك است.
MF

ها ـ تو كه خيرت نمىرسد شر مرسان.
\&q ـ ترسـم نرسى به كعبهاي اعرابی

9F
فارسى
. تا تا نقدى ندهى، بضاعتى نستانى.



فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
Tذربايجان
آذربايجان
آذربايجان
آذربايجان
تركى تر - Ff

FD ـ ت تمرين زياد بهترين استاد است.

FV
fl f ت تا شب نروى روز به جايى نرسى.


 هr ـ تا عريضه روباه خوانده شود يوستش كند
r r ـ تا زنت به تو همدرد نيست نمى توانى او را بشناسى.

گناه عسل است.
ها ـ تقاضا كن تا به تو داده شود؛ جستجو كن تا بدست آورى، در بزن كتب مقدس تا به رويت گشوده شود.
هوه - تو بايد همسايهات را مانند خودت دوست بدارى.

بايين است.

كتب مقدس
زإينى
زإنى
كردى

ه^ ه - تولد و مر گی متوقف نمى گردد.
ه9 ـ تنبلى دشمنى نيرومند است.

- 9 ـ تمام مذاهب از آ آسيا بر خاستهاند.

ا 9 ـ تنهايى آشيانه تفكر است.

جلجينى از ضربالمثلهاي جهان
كردى
YY ـ ت تابستان بدر فقرا است.
كردى


اسبانيولى
SF ـ تقدير بعضىها را روى بالهايش حمل مى كند و برخى را روى زمين مى كشد.

اسانيولى
اسانيولى
اسبانيولى
موئدى
موثدى
تو ت تبسمهاى شاه عميقتر از بُرندهترين شمشُيرها مى برد. 4^ـ ـ ت تجربه راهى است طولانى. 99 ـ ترس بزر گتر از خطر است. ترس، قبل از انسان در دنيا بيدا شد. - V•
 . VY تمام زنها و گربهها در تاريكى سياهند. سّ ـ تمام هنر در اين نهفته است كه شـخص از يكت بازار بد و T Tشفته حداكثر استفاده را بكند. . تجربه بدون Tموختن بهتر از آموزش بدون تجربه است VF

انگليسى
9ه ـ تا موقعى كه روز به بايان نرسيده از آن بد مگو.
94 ـ ترس، زندان دل است.

آلبانى
بوسى
بوسنى


انگليسى
انگليسى
انگليسى
انگليسى
انگليسى
انگليسى
انگليسى
انگليسى
انگليسى


 VA V9 ت تنبل خوشبخت نمىشود. - • ت تنبلى مادر بيجار گیى است. 1 ا ـ تا كسى لب بيش نياورد كه بوسه ممكن نمىشود. AY ـ تاجر دشمن تاجر است حتّى اگر برادرش باشد. Ar ـ تازه رسيدهاى كه زياد ابراز صميميت كند. بعيد نيست دشمن باشد.

Tآلمانى
آلصانى
Tآلیى
سوئيسى
سوئيسى
اروبا
ايتاليايى
ايتاليابى,
ايتاليايى
ايتاليايى
ايتالياعى
لاتينى
لاتينى
لاتويا
لاتويا
لتوانى
لتوانى
مونتونگرويى

مونتونگروبى
مونتونگرويى
لهستانى
لهستانى

AF ـ ـتا دشمن زنده است جنگك هم هست.


9 9 ـ تملق سم شيرينى است.
AV
M
19 ـ تمام شراعها (بادبانها) به هر كشتتى نمى خورند.
.
91 ـ تمام آرزوها دم مر گك زنده مى شوند.
rar ـ توانگران و نادانان گوسفندانى هستند كه بشّم طلايى دارند.
rar ـ تمام دنيا يكك مملكت است.
QF - تبسمهاى يكك زن زيبا، اشككهاى كيف بول است.
9 9 ـ تجربه، معشوقه ابلهان است.

9V ـان به دنبال خورندهاش نمىدود.
4^ - توله سگكها شير مرده را دندان مىی گیرند.
99 ـ ترس و عشق با هم راه نمىسیارند.




ه ه ه ـ تلخ نباش تا تُفت نكنند؛ شيرين مباش تا مبادا ترا ببلعند.
1•9 ـ ترس از احتياج بدتر از خود احتياج است.

FV كلجينى از ضربالمثلهاى جهان

ير تقالى
I l•V ـ تجربه معلم زند گی است.
بر تقالى
1-1 - ـ ترحم بيخانه مانند سايه خار است.

روسى
روسى - (1) ت تقويم جوان در قلبش است و تقويم بير در سرش.

روسى

 مى كند.

يو گسلاوى
يو گسلاوى
اسكاتلندى

II ا ـ تنبلى دام شيطان است. Ilf ـ ترس گوشهاى دراز دارد. 110 ـ تا زمانى كه به روباه خدمت مى كنى بايد دمش را هم بر دارى. ll9 ـ تمام آنهائى كه آب مقدس را به دست مى آورند، بِك و متبر كك اسكا

اسكاتلندى
ولز
Il^ ـ تَّهاى وجود ندارد كه دارایى سراشيبى نباشد.


Y ا - ترس خيلى مى بيند.
|Y| ـ تا زمانى كه كولى انُبر دارد دستهايش را نخواهد سوزانيد. I IYY ـ تا زمانى كه سر هست، كلاه هم خواهد بـ بود.

 جزائرانگليس
 جزائرانگليس جك

ـ ـ تمام قوانين عادلانه نيست. IVV

بلغار ستانى
بلغارستانى
آن را خم كنى. IF9 ـ تبذير (زياد خرج كردن) و اسراف مكن تا محتاج نشوى. IYV ـ تقصير اول، نيمكت را برایى تقصير دوم T آماده مى كند.

91 حرف ت

جك
دانتاركى
دانماركى هلندى

هلندى
استونى
استونى
استونى
الستونى

فنلاندى
فرانسوى
فرانسوى

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوىى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

بهار آب زياد اسنت، در زمستان هوا سرد و سوزنده است و در
تابستان هوا فوتالعاده گرم است.
|f| ـ تخم كردن سنگ؛ مستححيل (غيرممكن) نيست؛ ولى محال است زن اصلاح شود.
1 YA ـ تحصيل ريشه تلخحى دارد ولى ميوهاش شيرين است. 1 ا ـ تهمت و افتراد ـم در خانه زن عفيف، هلا كك مى گردد.

| ا

تها ـ ترس هششمهاى درشت دارد.
A IFF
وro ـ تشنه با دارد و گرسنه انگشت.


I I ـ تابستان جست و خخيز كنان مى آيد و زمستان خميازه كشان.
ا ـ توت را در موقع برش آن قبض كن.
If.

(lfr
IfF
If0 ـ تر كه، آشتى دهندهُ خوبى است.

I IfV IfA

حَلجّينى از ضربالمثلهاى جهان 99

-10 ـ تو به وظيفهات عمل كن هر جه بادا باد.
آلمانى
101 ـ تابوت برادر گاهواره است.
ThT Th
IAr ـ تابستان برده است و زمستان ارباب.
Tالمانى
rlar ـ تملق سمى است شيرين.
Tآلمى
Tالمانى
Tآلمنى
آلـانى
ا ا ـ تنبلى بلاهت بدن است و كودنى تنبلى مغز.
ـ تمام بر گكها منتظر خزان مىشوند. IDV
10^ ـ تا زمانى كه Tاب داخل دهانت نشود. شنا كردن را نخواهى Tاموخت.
109 ـ تلخترين لقمهُ زندگى برانى مرد، زندگانى كردن با يكك زن بد است.
. 19 ـ تاريخ فلسفهاى است كه از سر مشقها تحصيل گشته.
| أ ـ تمام روزها برادرند ولى به ندرت يك روز شُباهت به روز ديگر دارد.
اسلواكى
19Y - تو نمىتوانى دهان مردم را بدوزى.
اسلواكى
اq4 ـ تو نمىتوانى به عسل دست بزنى و دستت را نليسى.
مجارستانى
194 ـ تفرقهانداز و حكومت كن.
اوه ـ ترقى روزافزون و نيكبختى زياد، هميشه اخلاق را فاسد مى كند.
ا ـ تمام دنيا به مثابهُ يكك دوربين عكاسى است. خواهش مى كنم
لبخند بزنيد تا عكس تان خوب بيفتد!
I9V ـ تشويش و نگگانى را با خود به خواب بردن به منزلهُ خوابيدن با
كوله هشتى است.
Tرزانتين
19^ ـ تسمه از همان جرم ساخته مى شود.
برزيلى
199 ـ تنور از راه دهانش گرم ممشود.
كلمبيا
. IV.
-•• حرف ت
بامبارا
ترس مانع مرگگ نيست. IV
كنيا

اييو

كنگوى - IVF
از ذهنت اين حقيقت را محو كنى كه جمجمه روز گارى جشم
داشته است.


حرف ث

عبرى
ا ـ ثرو تمند كيست، Tآنس كه از ثروت خود استفاده مى كند!
فارسى
Y ـ ثـمر علم ای پسر عمل است
ورنه تحصيل علم دردسر است.

آذربايجانى
مالايا
بوسنى
Tا Tلمى
V
در جيبشان است.
Tالفـى
اسلواكى
اسلواكى
كليمانجارو
مصرى
كانورى
فنلاندى

1 ـ تُروت ارباب است و فقر نو كر.
9 - ثرو تمندان به مغز احتياج ندارند.
-1 ـ ـثروت بزرگك، بردگى بزرگك.
I 1 ـ ثُروت تو مايه نابودى نيست.
IY ـ ثروت مصر برای بيگانگانى است كه در آن به سر مىبرند!
شا ـ ـ تروت ستون دنياست.
If ـ ـ ـروت را مىتوان ينهان كرد ولى فقر را نمىتوان.

で

حرف ج $1 . f$

جينى جينى r ا ج جواهر بدون تراش و مرد بیزحمت كار، ارزشى بيدا نمى كند. جينى تازى تازى ارمنى

عبرى
عبرى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
Tآذربايجانى
Tآذربايجانى
آذربايجانى
كـب مقدس
زاينى
افغانى(بستو)

1 - جهالت، شب روح بشر است ـ شبى كه نه ماه دارد و نه ستاره. Y ـ جواهرات و مرجان سنگڭهايى بيش نيستند.

F ـ ج جائى كه استحقاق فزون است، باداش نيز بزر گك است.
ه - جوهر علم گرانبهاتر از خون شهداء است.
9 ـ 9 جامهُ رستگارى هر گز كهنه نمىشود.
V
^ - جهانيان با فيل دوست مى شوند و مورجه را لگَدمال مىسازند.
9 - جوجهها از لحد جو جهها نمىميرند.

- ـ ـ جواب هاى، هوى است.

11 ـ جود (بخشش) از ابر و لاف بر رعد است.
IY ـ ـ جايى كه گوشت نيست حغندر یهلوان است.
ri ـ جهان بگردد وليكن نگگرددش احوال.
If
10 - جهان ديده بسيار گويد دروغ.
19 ـ جلو مى خندد، چشت سر خنجر مىزند.
ـ ـجوز استاد به ز مهر هدر IV
1^1 ـ جوى زر بهتر از هفتاد من زور.
19 ـ جان است، بادمجان كه نيست.

- Y.

Y - Y جاجيم بوش، با جامه بجوش (همرنگك جماعت شو). Y ـ ج جواب ملايم خشّم را فرو مىنشاند.

شY ـ ـجهنم ير از زنان شلخته است.
ـ ـ جنگل نمى تواند بلدون ببر وجود داشته باشد.

كَلِّينى از ضربالمثلهاى جهان ه
شرقى(متفرقه)
Y ـ جـ جوانى ديوانگى است.
 Tان خود رازير دست قرار مىدهد.

Tالمانى
ارويا
YA
ايتاليايع
Yq - جايى كه خدا كمكك مى كند، تار عنكبوت ديوار مىشود و در
جايى كه كمكك نمى كند، ديوار تار عنكبوت مى گردد.
ايتاليايى
-
ا ايتاليايى
فايدهاى از آن بر نتواند گرفت.
ايتاليايى
ايتاليايى
شپ ـ جهان نردبانى است كه عدهاى را بالا مىبرد و عدهاى ديگر را
سرنگون مىسازد.
لاتينى

روسى
ها ـ جو جه گان را در خزان مىشمارند.
وץ ـ جوانى كه دارای چحهره گلگُون و بشاش نيست مانند بهار بیشكوفه است. يو گسلاوى
(ترسو) است.
بلغارستانى
دانماركى
دانمار كى
هلندى
فرانسوى
فرانسوى
Fr ـ
1.9 حرف ج
 جيران از كارهايى كه سابقاً انجام دادهانذ و ابلهان از كارهايى كه قصد دارند انجامُّ دهند.

آلمانى
آلمانى
Tآلمانى
آلمانى
آلماني
F9 F9 جهان مانند حمام بخار است، هر جه در آن بالاتر بنشينى، بيشتر
عرق خواهى ريخت.
آلمانى
آلمانى
Tالمانى
ar
بيرى ورق برنده را تا Tآخر نگاه مىدارد.
بr ـ جايىى كه خون ريخته، درخت فراموشنى نمىتواند رشد و نمو كند.
استراليايى
ترانسوال
هاه - جنايت فرزند خود را مى خورد.
وه ـ جو جه باهوش حتّى موقعى كه در تخممرغ هست بانگك بر مى دارد.
كنيا
هV
كنگوى


家
1•1 حرف ع

جينى
بينى
بيخ
" F از اينكه بزر گك باشد، يا كوحك. ا ـ هنانجه موقعى كه گربه Tمد سگگ برود دعوايی در خواهد گرفت. Y r ـ جـ جيزهاى گذشته ديروز مردند. هيزهاى آينده امروز به دنيا آمدهاند. ه - حیاى سرد و برنج سرد را مىتوان تحمل نمود ولى نگاه سرد و سخن سرد قابل تحمل نمى.شاشد.
جينى
تازى

تازى
تازى
تازى
ارمنى ارمنى

عبرى عبرى عبرى

هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى If ـ أ خراغت را اول در خانه روشن كن و بعد در مسجد 10 - حشّم لوج بهتر از حشم نابيناست. 19 ـ هجار روز مهتاب است و بعد مجدداً شب تاريك. ـ حشُمش را بين، دلش را بخوان IV 1^ ـ جوب بدست خرس دادن آسان است و پس ستاندن مشكل. 19 ـ جويان خائن، گر گك است. ت - Y.
فارسى
فارسى . Y


كلحينى از ضربالمثلهاى جهان 1.9
فارسى
Kr ـ ـجون ادبار آمد همه تدبيرها خطا شود.
فارسى
. TF
فارسى
YO - جاه مىنمايد و راه نمینمايد.
فارسى
فارسى
فارسى
فارنى


فارسى
فارسى
فارسى

_ry ـ هيزى كه عوض دارد گله ندارد.

كه واجب شد طبيعت را مكافات
فارسى
TMF
فارسى
فارسى
هr - خو فردا شود فكر فردا كنيم.

فارسى

-     - جاه مكن بهر كسى

اول خودت دوم كسى
آذربايجانى

آذربايجانى
آذربايجانى
تركى
FI ـ جاه را نمىتوان با سوزن حفر كرد.

كتب مقدس FW - جهار اسب نـىتوانند بر زبان جلو افتند.
© 11 .

يكسان است.
. F0 - اسوب دار برای افراد بدبخت و بدشانس ساخته شده استلى


آلبانى


- ه - جيزى از كيسه برون نيايد جز آن كه در اوست.

Tالمانى
سوئيسى

سوئبسى

ايتالياعى

لاتينى
هاه ـ حشمان، سفراى كبير عشقندا
لتوانى
هو - حشمان خوب، وحشتى از دود ندارند.
بر تقالى


هيج گناهى نمى گردند.
روسى
ه9 ـ ـششمان ما دشمنان ما هستند.
روسى

- 9 ـ جهك بودن بهتر از سندان بودن است.

روسى




نشان مىدهد كه زنش حيست؟

Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان
بلغارستانى
90 ـ جشمان گرسنه به خواب نمىرود.
بلغارستانى
94 ـ جشمان همه چيز هستند غير از خودشان.
9V ـ جحگونه ممكن است بدون يكت درخت كب و معوج، جنگلى وجود
داشته باشد.

99 ـ هيزى كه كسى هر گز نديده و هر گز نخواهد ديد، آشيانه موش در گوشه گربه است.

كرواتى
عبارتند از: سالهاى ما، قرضهاى ما، دشمنان ما و معايب ما.
استونى
VI - VI حشّ بادشاه است و دست جلاد.
استونى
( جرخحى كه روغن نخورده هميشه از پشت صدا مى كند. VY
فنلاندى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
يونانى
Vه - Vهارق، خود شريفتر از هوتين همسايه است.


- حيزهاى زيبا، اذيت مى كنند. W
~ حيلزى - VA داراى كيف يول.

اتازونى
آرزانتين
شيلى
1 1
مى تواند باشد.
شيلى

- AY

شيلى
ش
rir حرف ع

مكزيكى
 بانتو

هاه - جهل نوع جنون وجود دارد و فقط يكك نوع عقل سليم.
 AV تشم و خواب بل هم دعوا ندارند. M - M 19 ـ جشم و بينى خويشاوند يكديخرند.

هِ

جينى
هينى
קينى
جينى
جينى
جينى
تازى
تازی
تازى
تازى

عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
هندى
هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
 Y Y Y r ـ ـحتّى حشـم كوران در برابر يول باز ممىشود. F \& ه ـ ـ حتّى ببر هم گاهى حرثت مىزند. ¢ ـ حقيقت غالباً در يك استخر زشت جنهان است. V

1 ـ ـحقيقت مىتواند در دنيا غيرمسلع راه برود. 9 ـ حقيقت با شاخ مسلع است. - ـ ح حكمت از ده جزء تشكيل شده كه نه جزه آن سكوت و يك جزءاش ايـجاز است.

1 1 ـ حتّى يكك ماده الاغ موقعى كه جوان است زيبا و جذاب است!
 r| ـ ـ حتّى شيطان به زن رحم ممى كند. If ـ ـ حكمت، تاج سر است و تواضع نعلين با. 10 ـ حقيقت مهر خداست. 19 ـ حقيقت سنگين است لذا عدهاى معدود حاضرند آنرا حمل كنند. ـ IV 1^ ـ حتّى يكت ميمون از درخت مى افتد. 19 ـ ححكم بحه از شاه روانتر است.
 _ Y ا حاجت به مشاطه نيست روى دلارام را. . ـ Y Y ץץ ـ حساب حساب است، كاكا برادر.

تَلجينى از ضربالمثلهاى جهان IIA
فارنى
. FF.
Yه - حق، جل و علا، مىبيند و مى يوشد و همسايه نمىبيند و مى خروشد.
فارسى
צY ـ حكيمان ديردير خورند و عابدان نيم سير.
فارسى
فارسى


فارسى
فارسى
Tآذربايجانى
YА ـ حیيف از كسى كه رنج كشد بهر ناكسى.
Y Y ـ حرف حق شمشيرى است برنده.
r.
| M ـ حساب به دينار، بخشش به تومان.
Y ـ حتّى شير نمىتواند آنحه را كه روباه خورده و از هضم رابعش
گذرانده، باز ستاند!
شش ـ حتّى يكك احمق وقتى خاموشى اختيار مى كند، دانا شمرده مىشود.

تبديل به مهر و محبت مىشود.
ه ـ حتّى يك درخت گیلاس مرده مىتواند تیه عريان را خوش منظره
و زيبا سازد.
زآينى
qצ ـ حتّى دل مرزهايى دارد.
مالايا
حوادث است).
اسانانيولى

اسبانيولى
هq ـ ـ حالا كه كليسا را ساختهای محراب را هم بساز.
اسبانيولى
ـ F.
اسهانيولى

اسبانيولى
. FY
اساسانيولى
FM ـ FM

اسبانيولى
. FF FD ـ FD ـتّى الاغ از كار كردن خسته مى شود. F9 ـ ـ حسد وفادارى را نمى شناسد. ـ حسد به طرف ديگران تير مىافكند و خود راز زخمى مى FV FA ـ ـ حتّى به دنبال شب زمستانى، روز فرا مى مد. Fq ـ حرف زده شده نهالى است كه رشد و نمو مى كند. - ه ـ حقيقت به ندرت براى خود مأوا بيدا مى كند. اه1 ـ حيوان به يا بسته مىشود. انسان به قولش. ـ ـ ه حق با زور است. rه ـ حق بشت در منتظر است و باطل در جلسه شر كت مى كند. هr ـ هماقت افراد، شهامت گدا را زياد مى كند. هاه ـ حسود با حشم شاخ مىزند و از هنر عيب مىسازد. ه9 ـ حتّى سگك مىتواند با تكان دادن دم خود لقمه نانى بدست آورد. ـ هت هr قورباغه اگر دندان مى داشت، دندان مى گrرفت.

 4. 41 ـ حقيقت نيش مىیند و دروغ درمان مى كند. GY ـ
\$4 ـو حتّى از فوارهها فرياد (العطش" بلند است. GF ـحتّى خر گوشها به يك شير مرده توهين مى كنند.
 99 ـ 94 ـتْى خود شيطان نمىداند كه زنان هاقوهانى خود را كجا تيز مى كتند. SV ـحتى سخت ترين زمستانها از بهار مىترسند.

حلحّينى از ضربالمثلهاى جهان IIV

مونتونگرويى
رومانى
روسى حتى R V.
آن بايد از جان دست شست.
روسى $\quad$ VI
روسى
يو گسلاوى
يو گسلاوى
يو گسلاوى
يو گسلاوى
اسكاتلندى
ولز
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
جزايرانگليس
كرواتى
ه ـ حماقت گیاهى است هرزه، خود به خود رشد مى كند و لازم نيست

چکك

جك
دانماركى

كه كاشته شود.
. VY
r
_ Va
Vو - VQ
. حتشناسى بارسنگينى است ـ W
. VA
VQ ـ حتّى مورجه سايه مىافكند.

A1 ـ
Ar ـ حرف ملايم دروازه T T هنين را باز مى كند.
r
AF

Aя ـ حتى شـاهان در Tاستانه در خم مىشوند. MA

19 ـ ـ حتى خرده نان، نان است.
9. 9 ـ حسود تصور مى كند جنانحه هِاى همسايهاش بشكند او بهتر راه دانماركى تواند رفت.

91 ـ حلزون خانه خود رابه دوش مى كشد جون به همسايه خود اعتماد ندارد. دانماركى ar ـ ـ حكمت سبكت ترِين بار سفر است.
4F 9ه ـ حق، كهنسالتر از قانون است. 9 9 ـ حتّى درستكارى گامى دارایى بينى مومى است. 9V ـ حكمت برده بلاهت است. Q 9 ـ حتّى مرغ كور گامى دانهاى بيدا مى كند. 99 ـ حتّى ماه تا طلوع نكند نمىدرخشد ( . . ـ ـحتى يكت ستاره كو حكك در تاريكى مىدرخشد. 1-1 ـ حسابهاى كهنه، جدالههاى جديد بو جود مى آورند.
 r
 1•1 ـ ـ حقيقت در ته حاه نهفته است. 1-9 ـ حقيقت در خمره است نه در چاه. I I•V
 1.9 ـ 11 ـحتّى موشها مى توانند گربههاى مرده را گاز بزنند. 1 1 .

Tآلانى
Tلمانى Ill - 11 ـتّى براى قطره باران وقت لازم است تا روى زمين فرو افتد.


Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان 119
Tالمانى

ا ا 1 | 1 F
110 ـ 110 ـق هميشه توفيق نيافته است ولى موفقيت هميشه بر حق بوده است. 1 آلمانى
ا 119 ـ حتى بهترين كفش ها در هايان كار تبديل به كفش دميايى مىشود
آلمانى
ـ الحقيقت شبحى است كه افراد بسيارى را الم خود مىترساند. 11 المى
آلمانى
119 ـ حكمت ينهان، گنج مدفون است.
ا Ir.
سرازير مى شود.

يونانى ـ حقيقت ته چاه است. IYY
يونانى
مجارستانى
I YF ـ حتّى سوسن سفيد سايه سياه از خود مى اندازد.
مجارستانى
1Y ا 1 ـ حتى خورشيد لكههايِي دارد.
Tررّانتين
צ1 ا ـ حسابها و شكلات غليظ را تصفيه كن.


ترانسوال
IY9 ـ حتى يكت مرد فقير دل دارد.
كنگوى
-
بلثريك

هٌ

حرف خ
جينى ا ـ خورشيد، گرهر آسمان است و بحه، گوهر خانه.

حفر نما.
「 ـ خ هواندن كتاب برا؟ بار اول به منزلهُ آشنا شدن با يكك رفيق تازه
است، مطالعه مجدد آن به منزلة ملاقات يكك دوست قديمى است. .
ه ـ خوددارى از نكو كارى بسى بهتر از نيكى كردن به اميد دريافت
هاداش است.
\& ـ خدايان نمى توانند به مردى كه فرصتها را از دست مىدهد كمك كنند.
خينى $\quad$ - V
يك مرد كر.
تازى
A ـ ـ خائن خائف (ترسو) است.
9 ـ خصومت مرد عاقل بهتر از رفاقت انسان نادان است.
-
I 11 ـ خروسى كه بیموقع مى خواند سرش را از دست میدهد.
ارمنى

ارمني
|r ـ ـ خدا آسياب احمق را مى گرداند.
ـ أ If
ايستاده به نيرومندى مىافزايد، خوردن در حال راه رفتن عمر را
طولانى مى كند و خوردن در حال دويدن بيمارى را رفع مىنمايد!
10 ـ خدا زن را از سر مرد نساخت تا به او به فرمانروايى نيردازد و از
يايش نساخحت تا بردهاش نگردد، بلكه او را از يهلويش ساخت تا
هميشه نزديك به قلبش باشد.
عبرى
19 ـ خيلى زياد درستكار مباش.

FF Fr

عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
هندى
 نيازمند نيسث.

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
IV ـ خ خانهاى كه روى فقراء گشاده نيست روى طبيب گشاده خواهد بود. 1^ ـ خود رادر جاه افكندن بهتر از ازدواج كردن با يكك ييرمرد است. 19 ـ خود را به خاطر خوشگذرانى بدبخت مكن. - Y ـ خويشتندارى؛ انسان را در رديف خدايان در مى آورد.

Y Y ـ خانهاى كه در آن اطفال نيستند قبرستانى بيش نيست. ش Y ـ خشّم حشم ندارد. ه - ـ خوشخو خويش بيگانگان باشد و بدخو بيگانه خويشان. YY ـ خورشيد هی سود آن راكو راهبرى نيست. ـ خV خورشيد را به گل نتوان اندود. Y
 rq ـ خون را با خون نمى شويند.
r- r- خوش نباشد جامه نيمى اطلس و نيمى بلاس. ا
YY ـ خ خ خرسندى دوم، توانگرى است.
س
MF
ها ـ خ خودستايى جان من، برهان نادانى بود.
Yя - ـخويشتن را قدر خواهى، ارج مردم را مبر.
. - - خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود.

4q ـ خاموشى از كلام بيهوده به.

فارسى F. Fl خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو. FY Fr ـ ـ خدا خر را شناخت، شاخش نداد. . خ خفته را خفته كى كند بيدار. FF

FD ـ خواهى كه به كس دل ندهى ديده بيند.
 خواجه در بند نقش ايوانست، خانه از يانى بند ويرانست. FV FA ـ FA F9 ـ خانه دوستان بروب و در دشمنان مكوب. -ه ـ خبرى كه دانى دلى بيازارد تو خاموش تا ديگرى بيارد. اه - خرد بكارت، نيايد هو بخت بد باشد.
 ror ـ خودشناسى، خداشناسى است. خ خرى كه از خرى واماند، يال و دمش را بايد زد. ها ـ خواب برادر مر گك است. هو ـ خر همان خر است فقط هالانش عوض شده است.

- هشت اول گر نهد معمار كج
تا تريا مىرود ديوار كج

فارسى هA ـ خواب بامداد باز مىدارد Tدمى را از روزى. ه9 - خر را گفتند معرفتت را نشان بده، بر خاكك غلطيد! ¢ ـ ـ خانه روباه را دو راهست، اگر از يكى تحت فشار قرار گیرد، از آذربايجانى ديگرى پا به گريز مى گذارد.
آذربايجانى

FA FA كلحِينى از ضربالمثلهاى جهان

تركى
تركى
تركى
زاينى
زإينى
زإنى
مالايا
شرقى
اسبانيولى
اسبانيولى
اسبانيولى

اسبانيولى
اسبانيولى

هيز اطلاع دارد.
سوئدى

كه ديده مىشوند.
بلريكى V9
بلزيكى A.
Al - خرى را به مجلس عروسى دعوت كردند. در دل گفت: ااحتماً هيزم
و Tب بيشترى لازم دارنده.

بوسنى
. Ar

غات حرف خ

انگليسى
انگگليسى
آلمانى


آسمان فرق است.
آلمانى AV

A9
.
یارچه ذرع مى كنند.
91 9 ـ خانههاى قد يمى و دختران جوان زود مىسوزند.

معلوم مىشود كه مىى آيد.
ايت ـ خشّم افرادى كه عاشقند مانند تار عنكبوت است.

مى كند ولى مادرزن زجر كشت مىنمايد.
ايتاليانى
ها ـ خوشى، خانواده ندارد ولى اندوه زن و بیهه دارد.
ايتاليايى
ايتاليايـى
لاتينى
لاتينى
لاتينى

- .

ا 1 ـ ـ خائنان حتى در نزد افرادى كه از Tآها استفاده مى كتند منفور هستند.
لاتويا


FVY Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان

مونتونگرويى
مونتونگرويى
مونتونگرويى
مونتونغرويى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى

FIIT - خويشاوندان دوستان اججارى هستند.


يك مرد بد و خودخواه است.

اسكاتلندى
بلغارستانى

جزائرانگليس

داشتن دوست احتياج دارد.


دانمارك

IrA حرف خ

هلندى
هلندى
هلندى
استونى
استونى

- استونى

استونى
فرانسوى
شها ـ خود را محبوب قرار دادن بهترين طريقه مفيد واقع شدن است.
فرانسوى ـ انمير فقراء در تنور منجمد مىشود. IFF


آلمانى
آلمانى
Tآلمانى
ـ ـ IFV
IFA ـ خيلى ارزان، خيلى گران است.

آلدانى ا IF.
("من طولانى هستم").
آلمانى - |F|
آلمانى
آلمانى
ـ خوشى و اندوه همسايه ديوار به ديوار يكديگر هستند. IFY

Tآلمانى

ـ أ IFF
مى گرداند.
Tآلمانى
آلصانى

Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان 1Y9

گرجستانى
گرجستانى
گرجستانى
اسلواكى
اسلواكى

ا 10 ـ خوشبختى از جايى شروع مىشود كه جاهطلبى چايان مىیيابد.
ـ ا خدا روى خطوط كج و معوج، راست و مستقيم مىنويسد. $1 \Delta F$
100 ـ خودفروشى و بينوايى سر و ته يكك كرباسند.
109 ـ خورشيد غروب مى كند ولى خططر هر گز غروب نمى كند.

در جيب.
نغرويى
چرويى
-19 ـ خر گوش از حيث طول گوش شبيه به الاغ است و معذلكك نسبتى

كنيا


كيكويو
كنگوى
بلزيك

با الاغ ندارد؟
191 ـ خداى سگگ، لقمهيى است كه روى زمين مىافتد.
10^ ـ خورجين خالى را دور نينداز.
109 ـ خر جنگگ دريايى خفته را آب مىبرد.

است.

19F ـ خشم بدبختى است.
190 ـ خوش شانسى و اقبال زياد، انسان را ديوانه مى كند.

$$
\theta \text { Oٌ }
$$

rir حرف د
جينى
| ـ دست شكستهات را داخل آستينت گذار!
Y ب ـ درياى (ابودا)، ساحل ندارد.
「
دُم آن را.
هـينى
ه ه در برابر خداى حقيقى بخور، دروغين مسوزان.
9 - در يس هر مرد توانا، مردم توانا هستند.
جينى
1 - دانش اين است كه بدانيد و بدانيد كه مىدانيد و ندانيد و بدانيد كه
نمىدانيد.
9 ـدرخت برای ميوهاش وجود دارد و انسان براى درستكارى و خويشتندارى.
جينى

- ـ ـ دل آدمى هر گز سير نمىشود.

II 11 ـدوستان مهربان از برادران نامهربان بهترند.

جا
جينى If
ا 10 ـ درختى كه بادش بر زمين افكنده بيش از ريشه شاخه دارد.
ا9 ـ در مرد فضيلت، زينت است. در زن بیاعتنايى به زينت، فضيلت است.
جينى IV ـ ديوارها گوش دارند.

مردى كه شهوت جلو حشمش را بگيرد.
19 ـ در انتخاب زن يكت بله هائينتر از خودت رادر نظر بگير، و در جينى انتخاب رفيق يك

گلحّينى از ضربالمثلهاى جهان
 ازدواج مى كنند.
Yا Y ـ
هينى
 گوش كن.
جينى Y شد كه توانايى خريد شلوار را نيز نخواهد داشت.
 YO ـ دشنام جراحتى است درماننايذير. YY ـ ـ در خانهاى كه بجه نيست، نور نيست. IV ـ IV Y^ ـ در شئئى كه به شدت بدان نياز داريم عيبى نهفته.「9 ـ در يأس، فرج و راحتى نهفته است. ا
تازى
تازى
تازى
تازی Y س ـ ـــهان تنها با بريدن هندوانه خنك نمى شود. MF _ MF ها ـ ـ در نخلستان به الاغ خرما مى خـورانند.
تازى

تازى
ـ ـ در هر ضربالمثل حكمتى نهفته است.
تازى

تازى
 آن سخت و دشوار.

حرف د IMF
تازى
ـ F. F.
آموزند و اينها خردمندانند، گروه دو"م از تجربه ديگران
مى آموزند و اين ها سعادتمندانند و گُروه سوّم نه از تجربه خود و نه از تجربه ديگرِ ان جيزى مى آموزند و اينها ابلهانند.

تازى ( Fl شاد كامى را دارند و خوش نيستند، و آنهايى كه در جستجوى سعاد تند ولى نمى توانند آن را بيابند. ارمنى ارمنى ارمنى ارمنى ارمنى \&\& ـ دزد مرتكب فقط يكك جنايت شده و T T كه مالش به سرقت رفته مرتكب صد جنايت (زيرا به ديگران تهمت دزدى مىزند). ارمنى ارمنى ارمنى برمايى - 0 ـ دشمنى مانند بيمارى وجود ندارد؛ هيّ عشقى برابر با خود يرستى نيست و هيج قدرتى برابر با فضيلت اخلاقى. هندى هندى هندى هندى هندى اه ــ در هنگام حرهن زدن شير است و در هنگام دعوا مارمولكك. هr ــ در حسُم كور بيدار شدن و خواب رفتن يكى است. rه ـ در جايى كه درخت نيست نهال روغن كرحیك پیادشاه است.
 هندى ها ـ دست دست را مى شناسد. צه ـ در شهرى كه نه اسبب شيهه مى كشُد و نه سگگ عوعو مى كند بسر مبر.

Fَلحينى از ضربالمثلهاى جهان
هندى هو نفر خوب هستند: آن كه هنوز به دنيا نيامده و آن كه در گذشته است. هV هندى

 -


 4\& ـ دوست همه كس، دوست هيج كس نيست. \& ـ دزد بازار را آشفته مى 49ـ در كار خير حاجت هيج استخاره نيست. _9V
 99ـد دزد از خانه مفلس خجل آيد برون. ـ درد كوه را آب مى كند. دانستن را كار بستن بايد. ـدارى طرب كن ندارى طلب كن. Vr

 VQ ـ در جس هر گريه آخر خندهايست. ( درويش صفت باش و كلاه تترى دار. (كلاه نگاهداشتن) - V9 ـ W ـوستان وفادار بهتر از خويشند. . ـ ديوانه به كار خويشتن هوشيار است. VA V9
فارسى


فارسى
1 ا^د دو صد گفته جون نيم كردار نيست.
AY ـ دولت همه زاتفاق خيزد.
ケی ـ ديگُ شراكت جوش نمى آيد. - د ديرای و درست آى .
99 ـ ــل به دل راه دارد.
AV ـ دندان اسب بيشكشى را نمىشمارند. M ـ در سر عقل بايد بود

بى كلاهی عار نيست.
19 ـ ديوار موش دارد، موش گوش دارد.

- 9 ـ دزد ناشى به كاهدان مىزند.

19 ـ ـو دود از كنده بلند مىشود.
4Y ـ ـششمن جو از همه حيلتى فروماند، سلسلة دوستى بجنباند. ra
af 9ه ـ در يسى مردن به كه حاجب يشس كسى بردن.
99 ـ ـدروغى مصلحتآميز به كه راستى فتنهانگيز. 9V ـ دشمن نتوان حقير و بيجاره شمردن. 9^ 9 ـ دل در كسى مبند كه دل بستهٔ تو نيست.
99 ـ دوست نه بكوشيد نست، جاره كم جوشيدنست. - • ـ ـ دانش و علم، زينت اغنياء و ثروت فقر است. 1-1 ـ ـ دانا علم خود را با عمل همراه كند. r ب ـ ـ درويش هر كجا كه شب آيد سراى اوست.


FrV Fلحِينى از ضربالمثلههاى جهان

آذربايجانى
آذربايجانى
Tآذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
تركى
تركى
تركى

تركى
تركى
تركى
تركى
تركى
I IYF را خشكت مى كند.
كتب مقدس
-1 f
ه • ا ـ د دزد راه باش دزد سفره مباش.
-1 9 ـ دروغ زود يا مى گيرد ولى تيشُ نمىرود.
I I - ـ در آمد روسيى خرج سرخاب و سفيداب مى شود.
^1•1 ـ دوست خوب در روز بد شناخته شود.
-1 9 ـ ديوار زن بيوه كوتاه است (تهمت زدن به او Tسان است).

- (1 ــدعواى زن و شوهر باران فصل تابستان است (زود تمام شود).

111 ــ ديوانه جريمه دهد و عاقل رشوه.
I IY ـ دشمن را بكوب به هر وسيله كه مىتوانى.
٪ | ا ـ دستى را كه نمىتوان بريد بايل بوسيل و بر ديله نهاد.
llf
110 ـ دست بريده از دست بريده خبر دارد.
19 119 ــدر ميان كوران حشـمهايت را ببند.
IIV
11^ ـ در استانبول، آتش اموالتان را طعمه حريق مىسازد و طاعون جانتان را مى گيرد و زنان عقل و هوش تان را مىربايند.

19 ـ ــدوست به سر مینگگرد و دشـن به با.
IY.
| | | ـل، يكك قلعه شيشهاى است، وقتى كه بشكند ديگر درست نمىشود. I I ـ ــ دو ديوانه را همسايگان عاقل بايل.

IYه ـ داورى مى كند تا مورد داورى قرار نگیيريد.

IY\& ـ در شرارت و بدخواهى كودك باشيد و در فهم و شعور مرد.
كتب مقدس I I ـ دل ابلهان روى زبانشان است و زبان عقلاء در دلشان. IYA ـ در ايام خوشبختى دوست را نمىتوان شناخت و در ايام بدبختى كتب مقدس دشمن را نمىتِوان بنهان داشت.
كتب مقدس \$ 1 ـ ـدل، رئيس خدايان است لذا آزارى به آن نرسان. -
اسا ـ در سر و صدایى بازار يول هست و زير درخت گيلاس آرامش.

زإبنى
زاينى
مالايا Yץ| ـ درخت بلند را باد به T Tانى مى شكند.
 IFF ـ ـ دهان شيرين استخوان مى شـكند.

ها ـ ـ در بين افراد محترم انسان محترم مىشود؛ و در بين اراذل بست و الفغانى (يشتو) فرومايه.

افغنانى (يشتو)
وצף ـ دهان هم يك قلعه است و هم يك بد بدبختى. IVV ـ ـ دشمن نه خود مى IV ^1ヶ1 ـ در توبه باز است.
 اسبانيولى

If.
|F| ـ در دنيا دو خانواده وجود دارد؛ داراها و ندارها.
 خوب را مى شناسد.
اسبانيولى اسانيولى

اسهانيولى اسِانيولى
اسبانيولى
ـؤب را میسسس.
 IFF ـ دروغى بگو تا حقيقت آشكار گردد. If0 ـ در اسانيا كافى است كسى مادر باشد. أ1 ـ ــدعواها و درياها را از دور بهتر توان ديد.

گَلجينى از ضربالمثلهاى جهان 1 149

اسيانيولى
اسهانيولى
اسبانيولى
اسانيولى
اسانيولى


نابيناست بهتر مى بيند.
اسانيولى


IOV




Tالبانى
Tآلبى

يا خيلى بد.
190 ـدر يك شرطبندى دو نفر شريكاند: يك احمق و يك دز دودا
بلزيكى
بلزيكى
بلريكى

19V ـ دوستان دوستان من هم، دوستان منتد.
19^ ـ دشوارترين قدم، همان قدم اول است.

199 ـ در موقعى كه در ميدان كارزار هستيد نمىتوانيد شمشيرتان را $\quad$ بوسنى قرض بدهيد.

بوسنى
بوسنى
ـ ـ دو جيز بر دنيا جِكومت مى كند: پاداش و مجازات.

 ـ IVF ـ ـ دست كه زياد شد كار سبك مى IVD IV9 ـدست عجول به جاى ماهى قورباغه مى گیرد. ـ ـ درستكارى بهترين سياست است IW IVA ـ ـدوست هنگام تنگدستى، دوست واقعى است. IV9 ـ ديدن باور كردن است.
-11 ـ دفاع از خود اولين قانون طبيعت است. | | ـ ديوانه آتش مىافروزد و عاقل خاموش مى كند.
 r| ا ـ دنيا با عقايد اداره مىشود.

IAF ایه ـدعاى آخر را مى خواند (نااميد شده است). 1^9 ـ ــشمنى كه كلام شيرين بر لب دارد، شمشيرش خيلى تيزتر است. ـ ـ درستكار باش و از هيج كس نترس IAV MM ـ در شتاب هم تأملى بايد. 149 ـ دست طفل و دهان احمق هميشه باز است. - 19 ـ درختى كه ميوههايش رسيدهاند احتياج خيلى كم به تكان دادن دارد. 191 ـ در ضربالمثل ها وجدان مردم قضاوت مى كند.
|FI كلجينى از ضربالمثلهاى جهان

سوئـسى
ارويا
اروبا 194 ــ در اوقات سخت يكك همسايه نزديك بهتر از يكك برادر دور است. 19F ـ ـ دندانهايت را جلو زيانت بگذار.

ايتاليايى
ايتاليايى
190 ـ ديگران شـمع را مى خورند و تو فتيله را هضم مى كنى. 194 ـ دشـمن بزر گك بشر عقيده نفس خود اوست. 19V ـ در انقلاب يا سرت را از دست مىدهى و يا سرور مىشوى. 191 ـ در جنگگ عشق بيروز كسى است كه بآى به فرار مى گذارد. 199 ـ در وقتى كه رفيق، قاضى شود بايد فاتحه قانون را خواند. Y _ Y دهان باها را حمل مى كند.

 ايتاليايى Y. Y ـ ـ درستكار بودن تنها كافى نيست، بايل طريق استفاده از درستكارى را هم دانست.
ايتاليايى
لاتينى
لاتويا
لاتويا
لاتويا
لتوانى

لتوانى
لتوانى
لتوانى
لتوانى

Y Y ـ ـ دل مادر شكوفه است كه هر گز هرُمرده نمىشود.
H. Y. F (Y•ه ـ در گريستن لذتى خاص نهفته است.
 در جا جايى كه دود فراوان است، حرارت كم است. _ Y.A Y. 9 حقيقت است.

- Y . ـ ــ Y Y Y Y


لتوانى
مالت
مونتونگروىى
مونتونگرويى
مونتونگرويى
مونتونگرويى
مونتونگرويى مونتونگرويى لهستانى لهستانى

لهستانى لهستانى

5
vir
لهستانى

بر تقالى رومانى

روسى
روسى

ـ ـ HIF
Yاه ـ درها را بدون كليد نمىتوان باز كرد.
Y ـ ـ در جايى كه زنبور، عسل بيدا مى كند، عنكبوت زهر مى يابد.


 Y Y ـ دنيا همحجنان است كه قلب توست.

I YY ـ دلى كه مهر میورزد هميشه جوان است. . YYY _ در كليسا، در ميخانه و در تابوت هم، افراد مساويند. YY Y ـ دوستان، دزدان اوقات شما هستند.
. Y ـ داماد زشت و با لياقت به داماد خوش صورت و نالايق مىارزد.
 لاس زن، در آلمان يك صنعتگر، در انگلستان يك تاجر، در بالكان يك دزد، در تركيه يك سرباز، در لهستان يك مأمور خزانه، در مسكو يك دروغگو -اينها همه مىتواند روزيشان را تحصيل كنند. YY9 ـ در ايتاليا علم فراگير؛ در T المان لباست را تهيه كن در فرانسه لاس بزن و در لهستان ضيافت به ها كن.

ـ ـدر كشورى كه دهقانش فقير است تمام مردمانش فقيرند. YYV ـ ـ در لهستان بخور، در مجارستان بنوش، در آلمان بخواب و در MA ايتاليا لاس بزن.
YY9 ـوستى كه برای يك علت جزئى قهر مى كند، هر گز دوست نبوده است. ا ا YMY ـ ـدر استبها حتّى يك سوسك گوشت به حساب مى آيد.

Fry
ستM _در آشيانه خود حتّى يك كلاغ مى تواند هشم يك لاشه رابيرون آورد.
 كرده است.
_ Y _ دل حنجره ندارد.
 Y Y _ ـ دانش هميشه آبى نيست كه رذاثل را بشويد. KF. ـ ـدر تالاب دروغ، فقط ماهيان مرده شنا مى كنند. _ YFI . دين دو فرزند دارد: مهر و نفرت YFY


روسى ـ ـ در استخر ابلهان، خوشبختى يكت مارماهى است. YFF
 مردان جوان تحميل مى كند.

يو گــلاوى يو گسلاوى يو گــلاوى يو گسلاوى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى
 ـ ـ ـر قبر بودن بهتر از برده بودن است
 r Y\&q ـ درخت را از ميوه و يدر و مادر را از اولادشان توان شناخت.





بلند مىشود!

ولز

ولز
ولز
ولز
بلنارستانى
بلنارستانى
بلنارستانى
بلنارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
جزاير انگليس
جزاير انگليس
جزاير انگليس
جزاير انگليس
كرواتى
جك
جك

چچك
جی
 را با قلجحماق نگاه بدار.
هاץ ـ در موقع بيرى است كه ضربههايى كه در دوره́ جوانى وارد شده است احساسَ مىشود.

Y Y ـ ـ داشتن بيشهاى بهتر از ثروتمند بودن است.
ـ Y Y Y اثر نبودن شير، روباه بر تخت سلطنت مىنشيند. Yه^ ـ ـشمن انسان اموال انسانند.

Yو.
|Y¢ ـ ـدر جايى كه مرغ بانگك بر مىدارد، خانه خراب مىشود.
YqY _ در جايى كه دُمها زيادند، سرها كمند.

M\&
ra4 Y\& 994 ـ درستكارى اولين باب دفتر خردمندى است. Y\&V
צף ـ دود گرم بهتر از باد سرد است.

YV. ـو Y Y Y Y



Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان IFA
چچك


ج - ـدر جايى كه گوسفند نيست، بز محترم است.



- Y ـ در موفقيت هم بايد راه اعتدال بوييد.

دانماركى YAY
ـ ـ در موقع ازدواج و راندن درشكه برفى، انسان بايد تا دير نشده
مراقبت لازم را بنمايد.
دانمار كى YAF


دانماركى YAV

MA9 ـ در اثر نداشتن نان، شخص تكههايى از شيرينى مى خورد.

هلندى
Yا

كهنه است.

هلندى

استونى

استونى
YQ9 ـ دروغ آغاز دزدى است.
r•1 ـ دردهاى خودمان درون جسم خودمان است و دردهاى ديگران روى درخت.
 r ب. پر تواند شد.
 زمين مىافتد.
- r•V زند گى مى كند.

 - الr ـ در شطرنج، ابلهان به شاهان از همه نزديكت ترند. YII ـ
「 Y _ _ M If ها ا ـ داد گا צا؟ ـ دويدن كافى نيست؛ بايد به موقع دويد.

Fحلجِينى از ضربالمثلهاى جهان IFV
فرانسوى
ـ ـ در تنوع زندگى است.
ا ـرانسوى

. فرانسوى ـ داشتن هدف عالى سبب شهيد شدن تو میشود.

فران ـ ـوست حقيقى غايب هم كه باشد در حكـم حاضر است.

فرانسوى

فرانسوى


آلمانى
ـ ـدختر زيبا، جهيزيهاش را در صورتش حمل مى كند.
Tآلمانى
آلمانى


آلمانى


آلمانى
.



به تدريج نيروى خود را از دست مىدهند و مىميرند.
آلمانى
Yشپ ـ دشمن دوستم غالباً بهترين دوست من است.
تسش ـ در دنيا سه نوع دوستان وجود دارند: دوستانى كه شما رایدوست آلمانى
مىدارند، دوستانى كه از شما نفرت دارند؛ دوستانى كه به فكر
شما نيستند.
آلمانى
A MFF
آلمانى
هاه ـ دوستى نانى است، تا زمانى كه بيات نشده، خوشمزه نيست.

IFA
آلمانى
צ"شا ـ دوستى همان عشق است توأم با عقل.
آلمانى
ـ ـ در ايام سعد، صبح ها و عصر ها نزديكك به هم هستند.
آلمانى ^M ـ ـدرشت ترين قطرات باران روى سر طاس مىريزند.
QهM ـ دل و برف قبل از آن كه آب شوند، اول سفتوسخت مى گردند. آلمانى
آلمانى
مى گردانند.
Tالمانى

! !
. PFY
آلمانى
. YFF
Tآلمانى

اT آلمانى
داند كار به كجا يايان خواهد يافت.
آلمانى
آلمانى $\quad$ ـ در باغ بردبارى است كه نيرومند بهتر از هر جاى ديگر رشد و نمو
مى كند.


آلمانى - ها ـ درخواستها گرم و تشكرات سردند.

آلمانى
آلمانى
اه

آلمانى


آلمانى
r r r ـ ده نفر بايد از هستى ساقط شوند تا يك نفر ثرو تمند گر دد.

آلمانى
( Y ـ درختى كه به تو سايه مى دهد، قطع نكن.
ها بزر گك رو به كاهش مى گذارند.

Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان 1 F9

آلمانى
ـ ـ ـ rov

بسيارى از حقايقى كه صحيحاند باور نداريم.
هوه ـ دوستت را با معايب اخلاقى و نقاط ضعفش دوست بدار.


افلاس و بى يولى هم خود را ذليل و خوار نكن.

طبرستانى
طبرستانى
اسلواكى
اسلواكى
49
اسلواكى

اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
_ _ r rrr

مجارستانى I ـ ـ در خيابان فرسته است و در منزل ديو!
مجارستانى
مجارستانى
rV9 ـ در رؤياها و عشق همه هيز امكاننإيذير نيست.
MTV ـ در بيمارىهاى سخت، طبيب خداست.
-10 حرف د
اتازونى
. MVA
برزيلى
MVQ
شيلى -

كلمبيا

كوبا


خواهند آمد.

ما ـ دردى نيست كه صد سال دوام كند و هيج بيمارى وجود ندارد
كه خنين دردى را تحمل كند.

نغرويى
_ ـ HAV
نگرويى
r HA
نغرويى

نگرويى
.


كارهاى بزر گك از او استفاده نما.
نگرويى

نگرویى
RAF ـ ـ دروغى وجود ندارد كه داراى يك جو جو حقيقت نباشد.
Mه
(از نظر زيباشناسى، انسان نر زيباتر از ماده است، منتهى به قول شوينهار:
اين جشمان سهوت بار ماست، كه زن را زيباتر مى بيند).
نگرويى
99 Y ـ دهان شيرين، اسبها را به نسيه مى خرد.

گَلحينى از ضربالمثلهاي جهان $10 \mid$

نگرويى
نگرويى
نگرويى
نگرويى
نگرويى
ترویى F F F
تجارتى پلر6 پسر را تحقير مى كنل.
F. F جز ايراقيانوسيه
 جزايراقيانوسيه
 مراكشّى

حبشه
بامبارا

بانتو
بان F F.A مى شود ولى در سلولهاى جداگانه به سر مى.برد.


اغنياء هميشه بر فقر اء سرورى مى كنند). مصرى

مصرى مصرى مصرى

ـ Fl.
F|I
ــ ـ FIF FIF

مصرى
گينه فرانسوى
گالا
|و گاندا
نيجرياى شمالى

نيجرياى شـمالى

هو
FY ـ ـ ـوستان مانند افرادى هستند كه داراى يكك يدرند و عشاق مانند كسانى هستند كه داراى يكك مادرند.
 سست بكشى، از هم می گسلد.
هور فْ فْ

2 هر

جينى
ا ـ راستى يگانه سكهاى است كه همه جا قيمت دارد.

Y Y Y ـ ـراز، برده توست. ولى وقتى كه آن را فاش كردی، تو بردهاش مى گردى. سا ـ ـربالنوع عشق جشم ندارد. IF ـريشه نزاعها، شوخىهاى جدى است همجنانكه ريشه بيمارى، سرفه است. ها - روزه بهترين دواست. 19 ـ ريشه تمام نزاعها سه جيزند: زن، زر، زمين. ر ـ ر ـك خواب ايرانى تملق است! IV 1^1 - ريشخخند جإلوسان فيل را خر مى كند. 19 - روح را صحبت ناجنس عذابى است اليم.
 Y r - روز از نو روزى از نو. ش


Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان

آذربايجانى
آذربايجانى

ه
「צ - روباه به باغ محصور وارد نشُود.

دوست مىدارند.
زإينى


به كسانى كه آن را جستجو مىنهايند.
سوئدى
-r.
آلبانى

انگگليسى
انگگيسى
انگگيسى
( TF

اميدوار باش.
لاتينى
Y\& - راستى يك رنگك دارد و دروغ الوان مختلف.
لاتينى
لاتينى
. رذائل همسايه فضائلاند. FV
M M - راه ميانه، راه طلايى است.
لتوانى
ra ـ ـ رشد علف تلخ، سريع است.
لتوانى


مونتونگرويى
مونتونگرويى

مونتونگرويى
لهستانى
, روز گار گاهى مادر است و گاهی زن بدر - FF


10A
روسى
FY ـ رشخك، دريا را مى FY
روسى رازت را راگر به مرد كر بسیارى به سخت گفتن خواهد پرداخت. FV
FA

آوردهاند.
-
اسكاتلندى
اه ـ روز حشــم دارد و شب گوش.

طى شده است.

ولز
rه ـ روز گار شب را عيان مى سازد.
ولز
df
ولز
ـ ـ راه قديمى خود را به خاطر راه نو گم مكن.
جزايرانگليس
ه9 ـ راستى و درستكارى بهترين سياستها است.
جك
هV
دانماركى
ه ه ـ ريسمان ضعيف را با ملايمت بكش.
استونى
استونى
استونى
استونى
استونى
فنلاندى
شو ـ ـرنج تلخ است ولى ثُمرش شيرين مى.
_ $4 F$
فرانسوى
90 ـ روباه تصور مى كند كه همه مانند خودش مرغ مى خورند.
فرانسوى
49 ـ روز مرگت گر گك، روز جشن گله است.
فرانسوى

- 9V ـ روى كارهاى زنان نمى توان حساب كرد.

كلحينى از ضربالمثلهاى جهان 109
فرانسوى
فرانسوى

Tا Tلمانى
Tآلىانى
آلمانى
آلمانى $\quad$ روز سعيد رابه درون راه بده كه روز نحس بدون در زدن وارد مىشو
آلمانى
يونانى
طرستانی

كه تازه است.


ا 1 - روز مانند هميشه كوتاه و زمان مانند هميشه بلند است.
نغرويى
نگرویى
نگرويى
ترانسوال
مصرى
ساحل طل>
ك M

هو

هو - 9 - روى جهرهٌ دزد، علف رشد نمى كند (يعنى دزد مانند ساير افراد

است و علائم خاصى ندارد).
كانورى
41 ـ راستى كه زيبايى قدرت است.
هر فْق

ز

جينى
1 ـ زبان كنام ارُدهاست.

جينى
جينى
جينى
جينى
هينى
جينى
جينى
جينى
جينى
جینى
11 خود را ببينند.

جينى
خینى
جينى
تازى
تازی
تازى
تازى

تازى
تازى
تازى

r| ـ زن زشت آيينه را دوست ندارد!
If ـ ز زنها از اين جهت مقاومت مى كنند كه كه لذت مغلوبيت را بحشند. 10 ـ زشتى، نگهبان عفت زن است.

19 ـ زن ندارى، غم ندارى.
IV
1^ ـ زيبايى زن مانند آلت برنده است كه در دست كودك باشد. هم
برایى خودش و هم برایى ديگران خطر دارد. 19 ـ زبان درنده است. اگر او را رها كنى ترا مییخورد. ــ ز. Y. Y Y ز

تازى

تازى
تازى
تازى

تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى

تازى
تازى

عبرى
عبرى
عبرى
هندى
هندى
هندى
فارسى
 اعمال نيكك به ثبت رسد. H
 ¡ه ـ زندگى مركب از دو قسمت است: آنحه كه گذشته است رويايى بيش نبوده و آنچه كه هنوز نيامده آرزويى بيس نيست. YY ـ زندگى مانند آتش با دود شروع مىشود و با خاكستر پايان مى يابد. - YV زمان داراى دو روزست: يكك روزش عليه توست و يك روز له تو. YQ ـ زبان دشمن گردن است!
. اس ـ زناشويى مانند حلقهاى است كه محاصره شده: آنهايى كه خارج آنند مى خواهند داخلش شوند و آنهايی كه داخل آنند مى كوشند خارج گردند.
rr _ زنان دام شيطاناند. هـ ـ زن زيبايى كه به يكك مرد كور به زنى داده شده، عمل نيكى است كه نسبت به يكك مرد ناحتشناس شده است.
 ها ــ زهر علاج زهر است. وף _ زن زينت خانه است.

 هM ـ زن دروازة اساسى جهنم است. ; F. F.

ز حرف 18F
فارسى
FI ز ز FI
فارسى
. FY FY
فارسى

فارسى
فارسى
FD ـ ز زنان بدبخت سالى دو بحجه مىزايند.
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

- F9

فارسى
هـ ـ ز گهواره تا گور دانش بجوى.
اهـ ـ زر از معدن به كار كندن به در آيد و زدست بخيل به جان كندن.
فارسى

آذربايجانى
آذربايجانى
rar ـ ـ ز

هاه ـ زن را اگگر توى شيشه هم بكنند باز كارى را كه مى آخواهد میى كند.
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
Tآذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
تركى تركى

تو ـ زاغ، حشم زاغ را بيرون نمى آورد.
تركى
AF ـ ـ زبان استخوان ندارد و معذلكك استخوان مى اشكند.

Fتلجينى از ضربالمثلهاى جهان

درماننايذير است.
49 ـ زخم معشوقه را بوسه معشوق التيام مىدهد نه نسخهُ يز شُكك.
زُإنى
9V ـ زند گی نور، در باد است.

با طول دارد، نابود كند.
كردى
99 ـ زن قلعه است و مرد زندانى او.
كردى
عسل مى سازم".

افغانى (يشتو)
اسبانيولى


اسهانيولى

فرار كنى به دنبال مىافتد.
اسطانيولى
ـ ز ز از از شيشه ساخته شده است.
اسانيولى
اسبانيولى - زيبايى زن مايه هلاكت خودش و هلاكت ديگران است. - V9



 يوشانيد.

189 حرف ز
(اسبانيولى AF
جنين زنى است داراست ولو اين كه تنها او را داشته باشد.
السانيولى ـه ان را بايد از طريق گوش انتخاب كرد نه از طريق جشم.

إسانيولى
M - زير جبه همه بلاهت نهغته است منتها بعضى بهتر از ديگران مىتوانـد
ينهانش كنند.
19 ـ زندگی بدون عشق مانند سال بى تابستان است.
. 9 ـ زن و فيل هيجّوقت بدى انسان را از ياد نمىبرند.
41 ـ زن و آتش هم گرم مى كنند و هم مىسوزانند.
ج 4 ـ زن كه دعا خوان شد، بدان نقشهاى براى تو كشيده است!
Tآلبى
rar ـ ز زندگى انسان مانند شمع است.
آلبانى
4F

انگليسى
99 ـ ـز زن از جائى كه بر مى خيزد، سلامتى جا مى گذارد.
انگليسى
انگليسى
9^ ـ ز زمستان كه زياد شد منتظر تابستان گرم باش.
99 ـ زنان از دادن يكك بوسه دريغ دارند و جون آن را گرفتى ديگر ترا
ول نمى كنتد.

انگليسى
1-1 ـ ز زمستان نوه تابستان است.
Tالمانى
r - ا ـ زن مغرور، ديوانه كور است.
سوئيسى
r ا ا ـ زبان رام شده هرنده نادرى است.
سوئيسى
1• F F ـ زبان بدترين قطعه گوشت دنياست.

FVV Fلجينى از ضربالمثلهاى جهان
سوئيسى
ه ا• ـ زير درختان، باران دوبار مىبارد.
1•9 ـزنى كه از شستن خوشُش مى آيد. هميشه مىتواند آب بيدا كند.
ايتاليايى

ايتاليايى
1 1-9 ـ زند گى زناشويى را بستاى ولى مجرد باقى بمان.
ايتاليايى
-11 ـ ـزن و شيشه هر گز از خطر مصون نيستند.
ايتاليايى
ز 111 - 1 (
ايتاليايى
ITY - ز زنان، اسبان و كتب را نبايد به عاريت داد.

مهارت دارد.

110 ـ زنانى كه عاشقند هميشه حرف راست را مىزنند ولى تمام حقيقت ايتاليّى
را الظهار نمىدارند.
ايتالياكى
198 ـ زنان برای اين كه مغلوب شوند، به مقاومت مىيردازند.
ايتالياكى
زي زيايى نمى گذارد كه ديگك بجوشد. IVV

است.امروز از جان و دل دوست دارد.
119 ـ ز زن، اسب و كشتى تعلق به كسى دارد كه مىتواند رامشان كند. 1 كالياى

هر كارى را بيدا مى كند.

كردنش عاجز خواهى شد.
لاتينى

لاتينى شا I ـ زن يا عشّق مىورزد و يا به كينهتوزى مییردازد.

| لاتينى | \% IYF |
| :---: | :---: |
| لاتينى | \|Yه ـ زند |
| لتوانى |  |
| لتوانى | ( IYV ـ ز |
| لتوانى | 1Y^ - |
| مونتونگريى |  |
| مونونغرويى |  |
| لهستانى | \|r| - - ز |
| لهستانى | \% |
| لهستانى |  |
| لهستانى |  |
| لهستانى | ها |
| بر تقالى | ¢ |
| رومانى | ITVV ـ |
| رومانى |  |
| روسى |  |
| روسى | - 1F. |
| روسى | \|F| |
| روسى | (IFr |

ديوار بياويزى.
روسى سF IFF ـ ـناشويى قبر ستان عشق است. lff ز زناشويى گورى است كه محبت در آن دفن مىشود.

روسى أه ـ زنگك آهن را الز بين مى برد و غصه قلب را. يو گسلاوى If\& ـ زنان بدنيا آمدهاند كه حرف بزنند و مردان كه كار كنند.

گَلجّينى از ضربالمثلهاى جهان 199
يو گسلاوى
IFV
IfA ـزنبورهايى كه در دهانشان عسل حمل مى كند؛ در دمشان نيشّ دارند. اسكاتلندى
اسكاتلندى
1F9 ـ ـ زبان دراز دست كوتاه دارد.
بلغارستانى
-10 ـ زمان قلعهاى را بوجود مى آورد و هم جحنين قلعه را از بين مىبرد.
بلغارستانى
101 ـ زاهد واقعى از نفس خودش هم كناره گیرى مى كند.
بلغارستانى
ا $1 \Delta r$ ـ زاغ بى جهت غارغار نمى كند.
بلغارستانى
r| اه زبانت رادر حكمت فرو بر و آن گاه به نصيحت يرداز.
ldF انجام دادهايم.
جزاير انگليس
1 ا ـ زحمت مرد از صبح تا شب است ولى كار زن هايان ندارد.
جزاير انگليس
109 ـ زاهدى، در لباس يوشی نيست.
جك
1 l ز زير يك سقف كوتاه زياد جست و خيز مكن.
جك
10^ ـ زبان دراز ـ دستها كوتاه.
دانماركى
$1 \Delta 9$ ـ زمين براى خو كکهاى تنبل هميشه منجمد است.

برایى مرد گذارد.
دانماركى
| 19| ـ زخم قديمى زود سر باز مى كند.
هلندى
ISY ـ ـزنبورى كه نيش ندارد عسل نمى سازد.
فنلاندى
| 194 ـ زيستن خدمت كردن به خداست! استونى 194 ـ ز زمان قبر سعادت را مى كَند. استونى

190 ـ زن فقط تا زمانى جذاب است كه تصاحبش نكردهایى.
استونى
استونى
فنلاندى
199 ـ زن زيبا بهشت حشمها، جهنم روح و دوزخ كيف بول است. I9V ـ زمان زخم را درمان مى كند ولى آثار زخم باقى مىماند.

19^ ـ زبان كتيف و بليد، گردن استخوانى را قطع مى كند.

ز حرف IV.
 فرانسوى

فرانسوى


 فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى فرانسوى

فرانسوى فرانسوى فرانسوى NT هر گز از آنها رهايى نتوانى يافت. فرانسوى فرانسوى MA امكاننابذير است.

فرانسوى
 خواستى نوازشّس كنى دستت را گاز مى گيرند. فرانسوى 1へ9 ـ ـ زمستان كه آمد بهار دنبالش است نه پاييز.

كلحّينى از ضربالمثلهاى جهان

فـ إنسوى
فرانسوى
فرانسوى
Tالمانى

T Tلمانى
Tالمانى
Tالمانى
Tالمانى
Tالمانى
Tالمانى T Tلمانى Tالمانى Tالمانى Tلدمانى Tلمانى Tلمانى Tالمانى يونانى

19F
190 ـ زبان خارجه را در مطبخ بهتر مىتوان ياد گرفت تادر مدرسه.
 كنى نه مغزى دارد و نه قلبى و علاوه بر آن بايد اشكك هم بريزى.
 فرار مى كنند و از دست كسانى فرار مى كنند كه طالبشان هستند.

- 19 ـ زنى كه از شوهرش مى ترسد به او خيانت مى كند.

191 ـ زغال فروش در خانه خود صاحب اختيار است.
19Y ـ ـ زهر در دم مار است.
19r ـ ـ زيبايى بهترين جهيزيه زن است.

199 ـ زيستن يعنى تلاش كردن.
19V ـ ـ ـ 19V
191 ـ زمان دواى خشـم است.
199 ـ زن بيوه ديوار كوتاهى است كه از رويش همه كس مى جهلد.
.

 زـ زن فقط از فاش كردن رازی خوددارى مى كند كه از آن خبر ندارد.

هr ه - ه ز

ز ز Y•V





يونانى
يونانى
طبر ستانى
طبر ستانى
طبرستانى
طبرستانى
اسلواكى
اسلواكى

اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى

كوبا
كوبا
كيجى

نگرويى KYV ز زيبايىهاى بامداد براى مردى كه مبتلا به كمر درد است هيج گونه لطف و صفايى ندارد. . YYA

استراليايعى
ترانسوال
ز ـ Y Y Y Y W Y _ ز ز ز Y YIF M10 ـ زمان و بردباري، برگك توت را تبديل به ابريشـم مى كند. (
 ـ زير درخت چخنار سيب مجوى.
 يكك شوهر براى معاشقه و يكك شوهر براى كتك زدن.



ز ز Y YY Y
 با مردى كه مورد علاقهاش مى.باشل.
 YYD _ زنان و شراب مرد را در جاده فساد مىافكنند.
 سرماخورد گی مى آيد.

نگرويى. -


كنيا

اييو
r
اييو
.
رودسياىشمالى


ماداكاسكار
. زMV

صـ

حرف س IV\&
جينى
I ـ سوزن فقط يك سرش تيز است.
Y ـ سه راز خوشبختى عبارت است از بدى نديدن، بدى نشنيدن و بدى
نكردن.
جينى
r ـ سازندهٔ بت هر گَز بت برست نمىشود.
جا F
نمى كند.
ه ـ سود ديخران را خواستن، به سود خود ماست.
9 ـ سكوت از آن خدايان است، فقط ميمونها يَجِيَ مى كنند.
V V V
ـ
9 ـ سخنان مرد مانند تيرنذ: مستقيم به هدف مى خورند، سخنان زن شبيه
بادبز ن شكستهاند.
-
11 ـ سر باد كرده بهتر از مغز هرو كيده است.
Y ـ ـ سبزىهائى كه آدم خودش مى كارد مزه ندارد، از باغ ديگرى
خوشمزه است.

دولت، مستريان و بيوه زنان.

10 ـ سوار اسب كه شدى بيادهها را از ياد مبر.
تازى
19 ـ سگگ عوعو مى كند ولى كاروان بىاعتنا مى گذرد.
تازى IV ـ سايه افراد معيوب و ناقص، معيوب و ناقص است.
تازى
\1^ ـ سخاوت عبارت از بخشيدن قبل از تقاضاست.

Fَلجֶينى از ضربالمثلهاى جهان IVV
تازى 19 ـ سگك برای ماه زوزه مى كشد ولى ماه اعتنايى نمى كند؛ بس تو هم

مانند ماه مشو.
تازى

تازى
Y ـ Y
تازى Y ـ ـ ـ ـ M ـ ـ سر كهاى كه بخشيده شده بهتر از عسلى است كه خريدارى شده باشد.


ارمنى
هY ـ ـ ـ
ارمنى
 برمايى ـ سه جيز در دنيا با ارزش انگاشته شده است و اينها عبارتند از: YV دانش، گندم و دوستى.

عبرى

عبرى Y9 ـ سستى ديوارهاى خانهات، دزد را تشويق مى كند كه دستبردى بزند.

عبرى
「 「 ـ س ـ
ا
YY ـ سكون و آرامش هزاران اشرفى طلا ارزش دارد. سش ـ سگك بیدم نمى تواند مهر و علاقةُ خود را نشان بدهد. هr ـ سوراخ، دزد است نه موش.

هندى
هندى هr ـ سگك ولخرد همه جا كتك مى خـور رد. צז ـ سه هيز بى ثباتند. زن، باد و ثروت.
فارسى

فارسى ^٪ ـ ـر را قمهاى مى شكند تاوانش را كاشى مىدهد.

حرف س IVA
qף ـ سرش برود زبانش نمىرود (حرف حق مىزند ولو به ضررش تمام
شود).
فارسى
فارسى
FI ـ FI
فارسى ـ ستاره را بالاى سر خود نمى تواند ديد (نهايت حسود و يا بسيار

خوديسند است).
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى \& FA

دنيا برای دو دشمن تنگك.
فارسى
فارسى
فارسىى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى ه ه ـ سخت بيدار باش در همه كار پيش از آن كه قضا نجسباند. ه0 ـ سنگ؛ سنگك را مىشكن.

ه ـ سحر هحيز باش تا كامروا باشى.

ه人 ـ سليقه ها مختلف است.
ه9 ـ سنگك به در بسته مى خورد.

Fحلحّينى از ضربالمثلهاى جهان IV9
فارسى
4.

فارسى
91 ـ ـ سيم بخيل از خاكك وقتى بر آيد كه وى در خاكك رود.
فارسى
GY ـ سعى هر كس به قدر همت اوست.
\$ 4 ـ سخن تا در دمان است طلاست جون بر زمين افتاد مفرغ است.
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
تركى
تركى
ـ W
تر كى
اسانيولى
اسانيولى
. VY
س ا سه دختر و يكك مادر تحهار شيطانند براى بدر.

اسيانيولى

استانيولى W
السانيولى
Tالبانى
V9 ـ V9
آلبانى

- ـ ـ سكههاى سفيد را برای روزهاى سياه نگاه بدار.

آلبانى
1 1 ـ سگگ دم بريده نمىتواند خوشحالى خود را ابراز كند.
آلبانى
AY
باسك
^r ـ سـگ خود را با استخوانى راضى كن و زنت را با دروغى!

بلزيكى
(اسود) و و (ازيان) برادر و خواهرند.
 A9 ـ سگگ و مخگس و آدم بىاسب ناخو انده به مهمانى میروند. AV 1 1 ـ سخن تلخ از دل تلخ بيرون مى آيد. 19 ـ سخنان مانند زنبور عسل هم داراى شهدند و هم نيش. - 9 ـ سندان آهنين بايد جكشى از ير داشته باشد. 91 ـ ـَسم در جام طلايى نوشيده مىشود.

 9f ـ سعادت و شيشه، هيزه هاى ظريفى هستند. 9ه ـ سير نمىتواند سخنان گرسنه را بفهمد. 99 ـ سغك لاغر از همه بيشتر عمر مى كند. 9V ـ سگك فقط خواب استخوان مىييند.
 99 ـ سگك شما عمر طولانى براى شما آرزو مى كند. - • ـ ـ سير هفت نوع مرض را درمان مى كند. 1-1 ـ سعادت شاخ دارد و مصيبت ها. ا ـ ـ ـ سازنده بت، بت نمى يرستد.

 روسى

يو گسلاوى يو گـلاوى

ه• ه ـ سغك استخوان خوردهاى است. (تجربهاش زياد است). 1-9 ـ سخن ملاطفتT آميز حتّى در آهنين را باز مى كند. -1• ـ س سخنان آرام و ملايم خشم را فرو مىنشاند.

حَلجّينى از ضربالمثلهاى جههان

يو گسلاوى
اسكاتلندى
اسكاتلندى
اسكاتلندى
|سكاتلندى

ولز
ولز

ولز

بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
جزاير
انگَليس
جزاير
انگّليس
جزاير
انگگليس
جزاير
انگگليس
دانماركى

داشته باشلد به طرفن تو اندازد.
دانماركى
IYQ ـ سنگ؛ زيرين هـم آسيا مى كند.

بلتر مى كند.
دانمار كىى
^1 ـ ـ سوراخ را وقتى كو جكك است وصله كن. 1-9 ـ سياهى، رنگك ديگر نمى جذيرد.
II. Ill ـ سرماى يك ساعته گرماى هفت ساله را نابود مى كند. IIY ـ سگكها و بحهها از ابلهان خوش شـان مى آيد. IIF ـ ا سرفه خشك به تمام بيمارىها پايان مىدهد. I IIF 11 1 11 ـ سگى كه آواره مى گردد بهتر از سگى است كه در يك 119 ـ سر بزر گک، درد بزر گ! IIV IIA ـ ـ سر كه تند ظرف خود را مى سايد و تحليل مىبرد. 119 ـ سگگ خوب سزاوار استخوان خوب است. - IY. ـ سوراخ كو جك كشتى بزرگك را غرق مى كند. | | | ـ سنگك غلطان خزه برنمى گيرد.

IYY ـ ـ سرمشق ناطق، زبردستى است.
ش
$\qquad$

حرف س MF
اYA ـ سكوت براى زن گوهر زيبايیى است ولى او به ندرت اين گوهر كانمى
خود را به خود مى آويزد.

1YQ ـ سخن راست گغتن خطرناكك است و سخن راست شنيدن ناراحت كنتده.

دانمار كى
دانمار كى
هلندى
استونى
استونى
استونى
استونى
استونى
الستونى
فنلاندى
فنلاندى
فنلاندى
ا I IFY شا ـ ـ ساعات را فقط وقتى مىشماريـم كه از دستمان به در مىرود.
 بد كويى است.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
-Wا ـ سه زن و يكك غاز بازارى را ايـجاد مى كنند.
|r| ـ سال، دهنى بزر گُگْ و شكمى گُنده دارد.

شها ـ سيببهاى ترش را هم بايد خورد.
. IMF
ها ـ سكوت گاهى جواب است.
צ世ا ـ سر ما وباى روسيه است.
ITV
ITA ـ سر مرغ و سر زن شبيه به هم هستند.
هMا ـ سگك بدش نمى آيد اگر با يكك قطعه نان توى سرش بزنى.
IF.
|F|

Fحّ
IFQ ـ سه حيوان كه بيش از همه وقت صرف بز كـ مى كنند عبارتند از:
گربه، زن و مگس.
-10 ـسگك خوردن با فيلسوف يونانى بهتر از شكر خوردن با زن ايتاليايى است.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
Tآلمانى
. أ ـ سه جيز را خوب بهخاطر داشته باش: بيشهها گوش دارند، مزارع
حشَم و چول وام گرفته شده هيا.
آلمانى
آلمانى
يونانى
19Y ـ سخنان خوب كالاهاى خوب را به فروش مىرساند.

19F ـ سگی كه يككبار در رودخانه دانوب شنا كرده باز هم در آن شنا
خواهد كرد.
ا 190 ـ سوء استفاده از يك شتُى دليل نمىشود كه از آن شئى استفاده نشوِ.
اسلواكى
199 ـ سايه تمام درختهاى بلند، طولانى است.
اتازونى
ISV ـ سه دوست وفادار عبارتند از: همسر يير، سگگ يير و يول حاضر و آماده.
'آرزا'نتين
برزيلى

19^ ـ سه دختر و يك مادر جهار شيطانند برایى پدر.
199 ـ سازنده سبد كه يكك سبد مى سازد، صد سبد هم تواند ساخت.

IAF

نگرويى
نگرويى
نگرويى
نگرويى
مراكشى
مراكشّى
حبشه
IV9 ـ ستار گان كو جیك فقط موقعى مى درخشند كه خورشيل بزر گك از
نظر ینهان مى شود.
كنيا
كامرون

مصرى
مصرى

مصرى
نيـجر بالا
نيجر بالا
ساحل ط/8
گالا

ـ ـ سيرى امروز، گرسنگى فردا استى IWV

IV9 ـو سكك در سوراخ خود سلطان است.
-1^ ـ سوسك در جشم مادرش زيباست.
| ـ ـ سگك شاهز ادهٔ شاهز اده است.
اMY ـ سوراخ، دروغ خيلى عميقى نيست.
r| ا ـ سكوت هم نوعى نطق و بيان است.

ایا ـ سگی كه پسرش را دوست دارده نزاغ نمى كند.


1 ـ شما نمىتوانيد از هرواز هرندههاى اندوه از روى سرتان جلو گيرى .


جينى Y Y شر هيجّوقت تنها مسافرت نمى كند.「 ـ ش شنيدن بهشت است و ديدن جهنم.
جينى
جينى
F

آفتى را از بين مىبرد).
9 9 شمشير تيز به دست سرباز شجاع داده مىشود.
جينى V ا شوهر گل است و مادرش تيغ شاخئ گل.
^ 1 ـ شاه تا دماغش را بخخاراند همه میفهـهند.
9 ـ شتر سياه (مراد از تابوت است) جلو منزل همه خواهد خوابيد
تازى

-     - ـ شوخى مقدمه دعواست.


مدنظرش هست.
تازى
r| ـ ـ شايعه نصف دروغ است.
عبرى
If أ شبنم نمىتواند يك جاه خاه خالى را هر كند.
عبرى

عبرى


عبرى
19 ـ شبنم براى مورحه سيل است.
عبرى
19 - ـ شاخئ كهنه خم نمى شورده
فارسى
Y.

فارسى
Yا ـ شنيدن كى بود مانند ديدن.

كَلجينى از ضربالمثل هاى جهان

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى

تركى
كتب مقدس
زُابنى
زإينى
شرقى(متفرقه
شرقى(متفرقه
اسطانيولى
اسانيولى
اسبانيولى
اسانيولى
اسهانيولى
اسانيولى اسبانيولى

. YF ـ شرط عاشقى نيست با يككدل دو دلبر داشتن. ه Y ـ شغال بيشٔ مازندران را، نگيرد جز سگك مازندرانى. צY ـ شتاب آورد نخل هذلان به بار. ـ ـ شاه خانم زاييده، ماه خانم درد مى كشد. Y ـ شـ شراب نسيه دوبار مستى آورد. Y Y ـ شُجاعت نه تاش فرار است و يكيش از نظرها پنهان شدن.
است (يعنى بىفايده است).

اM ـ شنونده بايد بيش از گوينده زير كـ و باهوش باشد.

 HF ـ شـمشيرى عليه مهربانى وجود ندارد. هr ـ ـ شراعهاى خود را در برابر هر نوع باد باز مكن. Y\& - شيرينى بدون عرق ريختن به دست نمى آيد. r TV「^^ ـ شرف و نفع در يكك كيسه نيستند. rq ـ ش شناختن هندوانه و زنان مشكل است. F F.


 اگر اضافه نكنيد خودتان را از بين مىبرد.

ـ ـوئدى FF دوبار مى آيد.

سوئدى سوئدى

آلبانى F9 ـ4 ـشخص اگر قرض داشته باشد بهتر از آن است كه زن بد داشته باشد. . FV fA ـ ش شر افت بهتر از افتخار ماست. FQ ـ شيرى كه در زنجير است حتّى از طرف خر گوشها مورد حمله قرار مى گيرد.

انگگيسى
انگليسى -ه - شيرينترين بوسهها، بوسه دزد دكى است. اه ـ ـ شيطان، شريك قمار باز است.
 raf ـ ـ شب، مادر انديشه است. هF ـ شـب مىشويد آنحָه را كه روز صابونش زده است. ها ـ شـب، عئق و زنان ايدههاى غلط به انسان مىدهند. هو ـ شاخهها به ندرت بهتر از تنه درختند.
( هV
ه人 ـ شب، مادر انديشههاست.
هوه ـ شر را با شر از بين نتوان برد.
 81 ـ شاهان دستهاى دراز دارند. YY ـ شعراء، بدران دروغها هستند. و و ـ شير نر را از جنگالش توان شناخت.
 90ـ شوهر، سر زن است و زن كليد شوهر.

Fكلحّينى از ضربالمثلهاى جهان 1A9

## توانى <br> لتوانى <br> لتو انى <br> مونتونگگويى <br> لهستانى <br> لهستانى <br> لهستانى

روسى

روسى

روسى
يو گسلاوى
يو گسلاوى

99 ـ شخص انتهاى بينى خود را مىبيند ولى يايان عمر خود را نمىبيند. 9V ـ (اشايد) و \#تقريباً") و (اگر)" سه برادرند. 9^ـ شكم پُر خبر ندارد شكم خاللى حه مى كند. 99 ـ شيطان همه را اغو ا مى كند و زن زيبا شيطان را اغو ا مى كند. ـ V. V ـ شنونده خوب آموزنده خوبى است. VY ـ شكم خالى رحم ندارد. س ا ـ شير، موش شكار نمى كند. ش WF ـ VD

. شيطان هيـجوقت خوابش نمى. VV شيطان مىداند حه كارى خوب است ولى هر گز به كار خوب دست نمىيازد. V9 ـ شكـم گرسنه گوش ندارد. - • ـ شيرين ترين بوسه ها بوسه دزد كى است.

11 ـ شوخحى جذى، شو خـى نيست.
AY ولز

ولز
بلغارستانى 10 ـ شـيطان، شيطان است ولى زن مىتواند از شيطان جلو افتد.

بلغارستانى 19 ـ شيطان از همه جيز و همه جا خبر دارد جز از جائى كه زنها در آنجا چاقو هاى خود را تيز مى كنند.

بلغارستانى

- شورباى دربار خيلى عالى است ولى براى خوردن آن بايد خيلى بالا

بجهى.

دانمار كى
دانماركى

دانماركى
دانماركى
دانماركى

دانماركى
دانماركى
دانماركى
هلندى
هلندى
هلندى
هلندى
استونى
استونى
استونى

فنلاندى
فنالندى
فرانسوى
فرانسوى

19 ـ ـ شخص بايد با سنگکهايى كه در اختيار دارد خانه بسازد. -9 ـ شما نمى توانيد فرق بين آدم مست و آدم ديوانه بگذاريد مگر وقتى كه Tآنها به خواب مىروند. 91 ـ شعله از دود، زياد دور نيست. ar ـ شـخص بايد با كاوى كه دارد شخخم بزند. T ـ ـ شيطان روى زبان افرادى است كه تهمت مىزنند ولى در گوش كسانى است كه گوش مىدهند. AF ـ شكم بحه، كور است. 9ه ـ شُكم تر، هر گز تصور نمى كند كه دوباره خالى تواند شد. 99 ـ شـخص نبايد زخم خود را با خون سايرين درمان كند. QV ـ ش ش 91 ـ ـ شخص با ير سيدن ياد مى گیرد. 99 ـ شكم خالى گوش ندارد. ( . . ـ ـ شكم خالى بهترين آشيز است. 1-1 ـ شلاق اسب را نمى جويد؛ اسب شلاق را مى جويد.
 r٪• ـ ـ شاخه را وقتى خم كن كه هنوز قابلانعطاف است، نه وقتى كه نهال به درخت مبدل گشته است.
 1-8 ـ شُكم به اهالى (الابكنده) ياد مىدهد كه هطور تيراندازى كنند. 1-9 ـ شمشير عدالت غلاف ندارد. I I V ـ شما كه مىتوانيداز وقت استفاده كنيد جرا آن را مى كُشيد؟

كَلجينى از ضربالمثلهاى جههان 191

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
آلمانى
آلمانى
-1•1 ـ شراب و اعتراف همه اسرار را فاش مى كنند.
r ا ـ ش شخص ايامى را كه بدو بد گذشته بهتر از ايامى كه به او خوش آلمانى
گذشته است به خاطر مىسیارد.
ا I IFF
110 ـ شوخى ها بايد دندان گو سفند داشته باشد نه دندان سگك.
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى IYY ـ شيطان ده ساعت وقت لازم دارد تا مردى را فريب دهد و زن يكت ساعت وقت لازم دارد تا ده مرد را گول بزند.

يونانى
گرجستانى

طبرستانى
طبرستانى
طبرستانى
اسلواكي

شץ ا ـ شهرت، عطر اعمال قهر مانانه است.
I I ـ ـبنـم باران نيست، ولى به اندازه باران مفيد است.

Yو I ـ شمع هيَح كس تا بامداد نمىسوزد.
I I ش شما مى توانيد عمق همه جيز را اندازه بگيرد غير از عمق سلو كك را.
1 YA ـ شما نمى توانيد شكم تان را گول بزنيد.
IYQ ـ شوهر سر است، زن تأجى است كه رويش نهادهاند.

اسلواكى
-
اس| ـ شيطان همه كس را اغوا مى كند غير از آدم كاهل راو آدم كاهل مهارستانى
هم شيطان را اغوا مى كند.
مجارستانى
Yץ ـ شكوه و جلال، تابوت كيف يول است.
ايسلند
سپا ـ شرف سرمايه فقيرانهاى است.
ـ اتازونى
جنانجه اعلانش نكنى.
كانادايى
هrا ـ شيطان بالش مىنهد تا مرد مست روى آن بيفتد.

(امريكايى)
نگرويى
(7n44
او گاندا
او گاندا
نيجرياى
شمالى
ه
IFY ـ شناگر يشت خود را نمىبيند (يعنى انسانها معايب خود را نمى ييند).
هر فْ هص

جينى
چیینى
عبرى
عبرى

عبرى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
Tاذربايجانى
Tآذربايجانى
كتب مقدس
مالايا
اسسانيولى
سوئدى
انگليسى
انگّليسى
انگليسى

ا ـ صد شنيدن به يكك ديدن نمىارزد. r ـ صبر، كوه را هم از جا مى كند. r ـ صدقه نمك ثر تر تمندى است.
 بيمارى داده مىشود نقره است و صدقهاى كه هنگام ميمارى داده مى مشيود نقره است و صدقهاى كه يس از مر گك داده مى مشود سرب است ه - صداى مردم صداى خداست.


 9 ـ 1 ـ صاحبخانه نو كر مهمان است. -1 - صيد را اجون اجل آيد سوى صياد رود.
 r ـ ـ صدقه راه به خانه صاحبش میبرد. rir ـ صلاح مملكت خويش خسروان داند If ـ ـ صد كالاغ را يك سنگك بس است.
 19 ال ـ صميمت آغاز و انتهاى ممه اشياء است ـ ـ IV \1^ ـ صبر بالاترين هنر است.

 - Y - Y ا


Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان 190

بينى اش سرخ است.

آلمانى
ايتاليايى
ايتاليايى
ايتاليايى

لاتينى
لاتينى
لاتويا
لتوانى
روسى
روسى
هr ـ صداى زيبا و دلنشين را مى توان از مسافت دور شنيد، صداى كريه
و منكر را مى توان از مسافت دور ترى استماع نمود.

دانماركى ـ صدقه بده تا بححههايت صدقه نخواهند. FV
^r ـ صداى ناقوس خوب از مسافتى دور شنيده مىشود؛ صداى ناقوس
بد حتّى از مسافتى دور تر شنيده مى شود.
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

ـ ـصد دشمن خونخوار به از يك زي زن نابكار. F. F.

دامومى

هرفْ فْ صر

191 حرف ط
ا ـ ضربالمثل نسبت به كلام همان حال را دارد كه نمكك برای طعام.
هندى Y Y Y Y رههايى هستند كه نفع زياد به ما مىرسانند.
فارسى
r ـ خرورت را نباشد سازمانى.
( F
اسبانيولى
ه ـ ضيافت عروس تنها از خارج بر گزار نتواند شد.
نروزى
9 ـ ضرورت، ترش را شيرين مى كند.
V
فرار مى كنند.
ـ ـ خربالمثل ها بيوسته با يكديگر در حال جنگك و جدالند.
لهستانى
9 ـ ضيافتها كوتاه، عمر طولانى.
-ا ـ ضربالمثلى نيست كه در آن يك جو حقيقت وجود نداشته باشد.
11 ـ خربالمثلهها سكههاى حكمت رايج بين مردم است.
ولز
IY ـ ـ ابربالمثل هاى كهن فرزندان حقيقتاند.
W
دانماركى
استونى
ـ ـ If

19 ـ ضربالمثل دزد راعاقل مى كند. 18
فرانسوى
IV
فرانسوى
1^ ـ ـ خربه دشمن مخففى، ناگهانى است.
19 ـ ضربالمثل ها مانند يروانهاند: برخى گرفتار مىشوند و بعضى فرار آلـى
مىنمايند.
آلمانى
ـ خربالمثل Yها حكمت و فلسفه كو حه و بازار است.
آلمانى
مصرى
ـ Y Y Y Y Y Y Y Y

B صٌ

حينى
ارمنى
فارسى
فارسى
فارسى
كتب مقدس
اسيانيولىى
انگگليسى
انگليسىى
لاتينى
ولز
آلمانى

I ـ طبيبى كه لاف مىزند، هر گز داروى خوب در اختيار ندارد. Y ـ ـطلا در تير گیى مىدرخشد. r ـ ـ ــى نكرده گز مكن.
f f ه ـ ـ طاس اگر نيك نشيند همه كس نراد است. 9ـ ـطمع جاه اشتباه است.
 1- ــ ـعمه، قلاب را ينهان مى كند.
 - 1 ـ ـطبيعت با كم قناعت مى كند. I 11

IY ـ طبيب خوشبخت، بهتر از طبيب داناست.
حرِ فْ طُ

فارسى
دانماركى
دانمار كى
مصرى
مصرى

1 ـ ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم مى
 r ـ ظرفـهاى كو حیك زود سر میروند.

F
ـ ـ ظلمتى مانند نادانى و جود ندارد.

عر
حرف

ا ـ عمارت بزرگک را از سايهاش و مردان بزرگك را از تعداد سخنانشان
توان شُناخت.

هينى
جینى
جينى
جينى

קینی
جينى
حینیى
تازى
تارى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى

برنئو
برنئو

19 ـ عشق هفت ثانيه دوام دارد و هوس هفت دقيقه و اندوه و بيجارگى
يك عمر.
Y ـ علم قليل خطرناكك است.
بـ عقايد عقلاء تقريباً شببيه به هـم است.
F F عدالت از T آنحه در قانون نوشته شده، معلوم مى شود.
ه ـ عجله، كارى را كه احتياط قدغن كرده انجام مىدهد.
9 ـ عشّ نمكك زندگى است.
V ع عشق در هر كـجا قدم گذارد، عقل و درايت آنجا را تر كك مى كند.
1 ـ ـعريان به دنيا مى آئيم و عريان از دنيا مىرويم.
9 ـ عَشق زن هورن آتش، با دود شروع و با خاكستر تمام مىشود.
-1 ـ عرب عقلش در حشمش است.
I 1 ـ علت همه دردها فقرست.
IY ـ عشق در هر كجا پای گذارد، عقل آنجا را تر كك مى كند.
世ا ـ عجيبترين پجيز در دنيا مو فقيت احمق و شكست داناست.
If ـ عجله كار شيطان است.
10 ـ عادت حس ششمى است كه بر كليه حواس ديگر غلبه مى كند.
9 ـ ـعشق، آبستنى و سوار روى شتر بودن را نمىتوان ينهان كرد! ـ عشق معايب را مى IV

1^ ـ عشق رفيق نابينايى است.
.
ـ Y Y . _ Y Yصا كه شكست آدم لنگگ بايد خهار دست و پا راه برود.

F•ه F F F
ع عبرى عشاق جوان آرزو دارند كه ازدواج كتند و كسانى كه ازدواج كردهاند پشيمانند.

عبرى
se
عبرى
عبرى
هندى
هندى
هندى
هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

YF ـ Yش
Y Y ـ عدالت بهتر از عبادت است. YY ـ ع ع
 Y^ ـ عذر بدتر از گناه است.

YQ ـ ـعاقل در اول انجام مىدهد همان كارى را كه نادان در آخر انجام مىدهد.

-     - ــ عشرت امروز به فر دا ميفكن.

اM ـ عشق است و هزار بد گمانى.

 KF ـ ـعود بر آتش نهند و مشك بسايند. ها ـ عالاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد \& \& ـ علم سطحى يكسره قيل است و قال.
 r^٪ ـ ع عقل سالم در بدن سالم است. 49 ـ عجله كار شيطان است.

ـ F.
FI عاقبت، جوينده يابنده شود.

K FF
چ.\& حرف ع

فارسى FD ـ عاشقان، كشتگان معشوقاند.

فارسى
FF FF عالم نايرهيز گار، كور مشعل دار است.
فارسى
ـ عطاى او را به لقاى او بخشيدم. FV
فارسى
FA
فارسى
FQ ـ علم از بهر دين چروردنست نه از بهر دنيا خوردن.
فارسى
-ه ـ علم اگرحه اندك باشد وليكن از عبادت زياد بهتر است.
فارسى
اه ـ عمر را حيزى افزون نكند مگر نيكو كارى به خلق.
آذربايجانى
هr ـ ع عروس رقص بلد نبود بهانه آورد كه اطاق كب است.
شاه ـ عاقل آنحه را نمى داند نمى گويد؛ نادان نمى داند كه چهه مى گوید.
ه ه عشق جيست؟ دوست داشتن بشريت. حكمت حيست؟ شناختن هم نوع.

هو - عربى علم است، فارسى شكر است، هندى نمكت است ولى تر كى شرقى(متفرقه)
هنر است.
(مشق مانند كاروانسراست كه در آنجا انسان همان را مىيابد كه شرقه
همراه خود مى آورد.
شرقى(متفرقه)
ه^ ـ ـ عنكبوت به كمكك عصا مى رقصد.
ه9 ـ عقلاء حرفهاى احمقانه مىزنند و ابلهان Tنذرا به مر حله عمل در اسبانيولى مى آورند.
. 9 ـ عمل خيرى كه امروز انجام مى گيرد، خوشبختى فرداى ما را بو جود مى آورد.
(9) عشق مانند سوپ است: لقمه اول داغ است و لقمههاى بعد به اسبانيولى

تدريج سرد مىشود.

اسبانيولى
Wף ـ عرق كردن بهتر از عطسه كردن است.
r.Y تلجينى از ضربالمثلهاى جهان

اسبانيولى
اسهانيولى
 را خوب بييند.

اسهانيولى
سوئدى
سوئدى
نروزى
انگايسى

انگَلـ
91 ـ عشق بسيارى را قهرمان و بسيارى ديخر ري را رابله ساخته است. 99ـ عيب دشمن زودتر از محاسن دوست معلوم میشود.
 عدالت كور است و كسى را نمى يبيند.

عادت، دوست يا دشمن است. VY
انگليسى
انگايسى
انگليسى
انگايسى

انگايسى
Tآلـانى
Tآلـانى
سوئسى
ايتالياءى
إيتاليايى
إيتالياعى
ايتاليایى




 Vه عجله، يدر عدم مو فقيت است.

 VA عجله و عقل با هم جور در نمی آيند.
 -^• علف هر زه فاسد نمىشود.



 هـ ـ علامت كمال محض است كه انسان، ضعفـهما و عيبهماى ديغران

ح.A

ايتاليابى
ايتالياعى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لتوانى
لتوانى
لتوانى
بر تقالى
جر تقالى
هر تقالى
رومانى
99 ـ عفت و هاكى يكك دختر مانند برف است، وقتى كه آب میشود.

روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
19 ـ عرق ريختن بهتر از سرفه كردن است.
AV
M
19 ـ عسل خيلى زیِاد، تلخ است.

- ه ـ علم ريسههالى تلخ ولى ميوه شيرين دارد.

91 ـ عشق بهترين ارباب أست.
ar ـ عشق و سرفه را نمى توان ينهان كرد.
F9 ـ ـعمر سوزن كو تاه است.
9F ـ عصر عاقلتر از صبح است.
90 - عشتق كهنه، رنگك برنمى دارد.
99 ـ عشق مانند ماه است: وقتى كه افزايش نيابل، كاسته مىشود.
9V ـ عشق پیيرى، مانند گل در زمستان است.
9^ـ عروسى كن و رام شو.

1 l 1 ـ عادت بيراهنى است كه تا هنگام مر گك آن را در برداريم.
 rـ ـ ا ـ عشق روى دوش خود بال دارد و ازدواج با حوب زير بغل راه مىرود. ( ا ـ ع عشق از حشـمها آغاز مىشود.
0 0 0 ـ عشق حلقهأى است و حلقه هم انتهايى ندارد.
1•9 ـ علاج بيرى، قبر است.

1•V سطح ظاهر ميشود.

گَ
روسى
1•1 ـ ع عشت و نابينايى خواهران دو قلو هستنل.
روسیى

روسى


مىسوزاننل.
يو گسلاوى
يو گسلاوى
اسكاتلندى
| I IY
شا ـ عقّل زياد، خول كم.

1010 عشت را دنبال كن، از تو فرار خواهل كرد؛ از عشت فرار كن اسكاتلندى
تعقيبت خحواهل كرد.
اسكاتلندى
اسكاتلندى
19 | ـ عيب جويان به نو اقصى بر مى خورنل زيرا نواقص را مى جويند.
IIV
بلغارستانى
بلغارستانى
جزاير انگليس
جز ايرانگليس
جزاير انگگليس
דیک
شك
I IYF خود صدمه مىرساند.

جك
IYQ ـ عشت ترس را از بين می.برد.
چچك

 مادامالعمر و جود دارد.

دانهار كى
IYA ـ عشق كهنه هر گز زنگك نمىزند.
استونى
فنلاندى
فنلاندى
فرانسوى
فرانسوى

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

فرانسوى
فرانسوى فرانسوى

فرانسوى
آلمانى
Tآلمانى
آلمانى
Tآلمانى
Tآلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى

ITV ـ عشق واقعى فقط موقعى برقرار مىشود كه طرفين احتياجى نداشته باشند به يكديگر تذكر دهند كه همديگر را دوست مىدرارند.

ITFF ـ عششق خيلى كارها را انجام تواند داد، يول همه كارها را. هr ها ـ عشق به ندرت نا گهان مىميرد.
1Y9 ـ عطالت خسته كننده است؛ كار كردن هر گز خسته كنده نيست.
 اr| ـ عشق باغ دل افروزى است و ازدواج مزرعهاى ير از گزنها IYY ـ ـعاقلتر از همه كسى است كه خود را عاقل نمى انگارد. سشا ـ عشّق، سرفه، دود و يول را نمىتوان برای مدت طولانى ینهان نگاهداشت.

179 ـ عجله كردن، بازى كردن با آتش است. If. |f| ـ عادل باش ولو گدا باشى. IfF ـ عقلاء احتياج به أبلهان دارند. IFF ـ عسل، روى زبان دارد. از كيف يولت محافظت كن. _ أششق و نفرت خويشاوند نزديك هستند. 1F0 ـ عشق از دور برایى مدت طولانى گرم مى ماند. 1\&9 ـ عشّق بورز ولى اعتماد مكن.

- عشق ابلهى -دروغ ابدى IFV
 lfa ـ ـعشق موش كور است و ازدواج سياه گوش.

FII Fلحجينى از ضربالمثلهاى جهان
-10 ـ عشق يكك جانبه، مانند سئوالى است كه بدون جواب مانده است.
آلمانى
101 ـ عشق كور نيست، فقط نمى 101 يند.
آلمانى
IDr ـ ـ عشق يك حشم دارد ولى نفرت كور است.
آلمانى
r| ـ ـ عشق نه زمستان را مى شناسد و نه تابستان را.
T T T
آلمانى


آلمانى


آلمانى
l09 ـ عشق سخن مى گويد حتّى در موقعى كه لبها بسته است.

مى سازد.
 ايشان هميشه حول يك موضوع دور مور مىزند.
109 ـ عقلاء در جستجوى حكمتند، احمق آن را تيدا كرده است.
يونانى
-19 ـ عادات دوستانت را بدان ولى از آنها تقليد مكن.

گرجستانى
گرجستانى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكىى
اسلواكى
اسلواكى


او ا ـ عشق زن، وام شيطان است.
194 ـ عدالت، قدرت است.
190 ـ عشق اسارت شيرينى است.
199 ـ عادت، يك بيراهن آهنين است.
19V

مجارستانى
19^ ـ عشق، مملو از عسل و زهر است.

ايسلند
اتازونى ـ عشق بعد از ازدواج مى آيد.


برزيلى
كوبا
نگرويى
ترانسوال
مصرى
كنيا
نيجرياى
شـمالى
كنغوى
بلزيك

ـ عمل بد نزد عاملش باقى مىماند. IVY
ـ ا عيوب هر گز زمين نمىافتند.
عششق و سرفه را پنهان نتوان كرد IVF
IVD ـ عقل سن و سال ندارد.
ـعروسى بينوايان، بر تعداد فقراء و گدايان مىافزايد. IVY
ـ ـ علاج بدهكار TW
IVA ـ عجله دليل قدرت نيست ا
IV9 ـ عدالت، بى اعدالتى مىشود وقتى كه بر سر يكك نفر دو ضربه وارد
كنى در حالى كه مستحق فقط يكك ضربه است.

है

جينى
عبرى
Tآزبايجانى
لهستانى
اسكاتلندى
اسكاتلندى
|سكاتلندى
دانماركى
استونى
آلـانى
شترقى
(متفرقه)

「 F F
هـ ــغايب هميشه مورد سرزنش قرار مى گيرد.

$$
9 \text { ـ غروب همه را به خانه مى آورد. }
$$

V V غ غاز بايد خيلى احمق باشد كه روباه را از دور نشناسد.

 - 1 ـ غرور روشنترين نشانه بلاهت است. 11 ـ غرور بيس از فقر، گدايى مى كند. Y ا ـ غصه فردا را امروز نبايد خورد.


FIF حرف ف

جينى
جينى
خينى
جينى \& \& \&

متنفر باشل.
ه ه هقير بودن بلدون غرولنله دشوارتر از بولدار بودن بلون تكبر اسـت.
چچنى
جينى
V
خو اهل كرد.

جينى
تازى

تازى
تازى

برنئو
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى

هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

ـ ـ فقط از يكك درخت سالم ميوه سالم بلـست مى آيل.
9 ـ فقط از نيكان انتظار نيكى را داشته باش.
. 1 ـ فنجان رفاقت را با سر كه مشوى.
ا 1 ـ فقر تو أم با آزادى از قرضى خود نوعى توانگرى اسـت.
 HI ـ فقط كسى دانا اسـت كة میى دانل هيت نمى دانل. IF ـ فتق دنبال فقر ا مىدود و تروت دنبال اغنياء. 10 ـ فقطط بلبل قلر گل را مىداند.

19 ـ فقر هر فضيلتى را از بين مى.برد.
( IV
1 1 ـ فرياد شغال و بال شغال اسـت.
19 ـ فخول را بردنل جهنم گفغت هيزمش تر است. . . ـو فواره گر بلند شود سرنگگ شود.
_ Y فضهل و هنر ضايع استـ تا ننمايل.

- Y Y Y

FIV Fَلحیينى از ضربالمثلهاى جهان

فارسى
تركى
كردى
مالايا
مالايا
زُابنى
اساسانيولى
اسبانيولى
اساسانيولى
اسيانيولى
انگليسى
سوئيسى
ايتالليايى
ايتاليايى
ايتالياعى

 هF

 rv
 Y
ايتاليايى FI ـ FI فقط ساعات طلايى هستند كه به شمارش در مى آيند. FY ـ FY فضيلت بر حسد غلبه مى كند. FF ( FF FD ـ مقر راه فضيلت و تقوى را مسدود مى سازد. لاتينى
r .
ه

 \^ ـ ـ فقر، دردناكت تر از بيمارى است.
 -


ايتاليايى
ايتالياعى

لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى

لاتينى
لاتويا
مونتونگرويى
-ه ـ فقط كران و, كوران هستند كه مجبورند هر آنحָه به آنان گفته رومانى
مى شود باور كننذ.
اه ـ فنلاند كشور شيطان است (يعنى سرزمين غير حاصلخيز و صغرهاى
است).
روسى
روسى
روسى
يو گسلاوى
يو گسلاوى
اسكاتلندى
اسكاتلندى
ولز
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى بلغارستانى
جزايرانگليس

جزايرانگليس
حچك
دانماركى

هr ـ فقط در آبهاى Tشفته مى توان ماهى گرفت. س . $\Delta F$

ها ـ فلان و بهمان همانقدر يول دارد كه خدا برادر!
هو ـ فرزندان، حشَهه خوشى و اندوهاند.
ـ هطرت، بدتر از تربيت است هV

هQ ـ فلاكت و ادبار با دستورالعمل مى آيل.

- 9 ـ فقط عشق نمى تواند شريكك تحمل كند.

91 ـ فقط بلبل میى تواند گ̌ل سرخ را بشناسد.
9Y ـ فر صت را با ريشش قبض كن كه هشت سرش طاس مىیاشد.
r
94 ـ فرسوده شدن بهتر از زنگك زدن است.

94 ـ فندق را از توستش شناسند.
 9^ ـ فقط موقعى كه (اشر") خارج است "اخير)" مى تواند داخل شود.

دانماركى
99 ـ فردا روز ديغر است.
هلندى . فرشته خيابان: شيطان خانه.

استونى
استونى
فرانسوى
فرانسوى
مرانسوى V V فرانسوى

آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
يونانى
يونانى
يونانى
اسلواكى
4. 9 ـ فقط يزشكان مى توانند آدم بكشند و از كيفر در امان باشند.

اسلواكى

VI - فروشنده عسل گاهى انگشتان خود را مى ليسد.

 - VF Vو

 V9 - فراموشى مادر حق ناشناسى است.

 Ar ـ فقر حس شـشم است. K A Af ه^ ـ فقط عشق مى تواند بر عشق غلبه كند. A9 - فضيلت يعنى هماهنگى. AV ـ فقط ابلهان متواضع هستند. M ـ ف فقر معلم حسن سلو كك است. ه9 19 ـ فقر مادر فنون است. 19 ـ فقط درون آب شنا ياد توان گرفت.

حرف فـ
اتازونى



باور مكن.
نگرويى
نغروسى
هو ـ فقط كفسّ مىداند كه جوراب سوراخ هست يا نه.

بامبارا
99 ـ ـ فردا، بار احمق است.
QV 9 ـ فايدهاى ندارد اگر بكوشيم انگشتر را به جذامی بفروشيم.
مصرى
ه 1 ـ فقر بدون قرض، ثروت حقيقى است.
كيكويو
99 ـ فروشنده بايد بخرد.

هِ

ज家

4***
جاتْى
***
$\rightarrow$
ج
$\rightarrow$
تازی

تاز

تازی

تازى
تازى
تازى
عبرى
هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

I ـ قلب انسان طبيعتاً عادل است.
 r † هـ ـ قول، سائ عمل است 9ـ 9 ـبر اولين تحفةٔ آسمان به بشر است است V


 تعظيم خواهيم كرد.
11 I - قبل از دخول، فكر خروج را بكرن.
 تندرستى و جوانى!
ri ـ ـقلوب كنجينئ اسرارند و وبـها قفل هاى آن و زبان كليدهايش.

ها اهقبل از فرا رسيدن ظلمت خراغر اغت را روشن كن. 19 ـ قلبى كه مهر مى ورزد هميشه جوان است.
 1^ 1 - قربان بند كيفتم تا اول دارى رفيقتم 19 ـ قول مردان جان دارد. - II ـ


FYr
فارسى
K

زإنى
اساسِيولى

سوئدى
بوسنى
انگليسى
انغليسى
انگگيسى

خودت را هاك كن.

انگگيسى
ارويا
ارويا
ايتاليايى
ايتاليايى
لاتينى
لاتويا

رير تقالى
روسى FW
روسى FF FF بخواهيد بگردانيد.

حرف ق MF
F0 ـ قرض عفريتى است كه اگر سايهاش بر تو افتاد عقب رفتنى نيست.
(44 ـ قمار باز شريك دزد است.
اسكاتلندى
FV
ولز


-ه ـ قانونى، بينى مومى دارد.
اه ـ قانون مانند تارعنكبوت است؛ سوسك از آن رد مىشود ولى مگس گرفتار مى گردد.

استونى

استوانى
rه ـ قانون روى ميز است و عدالت زير ميز.
فرانسوى

فرانسوى
ها ـ قبل از صحبت، زبان را بايد هفت بار در دهان گرداند.
آلمانى
وه ـ قماربازان جوان، گدايان بير هستند.
آلمانى
ـ قلب حشمه است و رودخانه زبان. هV
Tآلمانى
ه^ه ـ قضاوت بايد گوش بزر گگ و دست كوحكت داشته باشد.
Tآلى
هو ـ قضات، مسيحيان بدى هستند.


كاهش مى يابد.
Tآلـانى

٪
شيرين باشد.
مجارستانى
اتازونى
84 ـ قانون روى هر خهای طالايى حر كت مى كند.
90 ـ قايقت را خودت هارو بزن.

Fra Fra
اتازونى
99 ـ قلب مادر، مكتب طفل است.

نو فروزان شود.
نغرويى
9^ ـ قلب ماست كه ما را به بهشت و يا جهنم مى برد.
نگرويى
99 ـ قاضى خوب همسايه بد است.
نترويى - V.
جشمت را بیند.
نگرويى
قاطر كور از تاريكى نمىترسد. VI
الجزايرى و
مراكثى
كامرون
سا ـ قطره قطره ديگك پر میشود.

اييو

ماداكاسكار
V9 ـ قلب انسان از لاستيك است نه از سنگ.
$\leftrightarrow \underset{\sim}{\bullet}$

حرف ك FYA
1 ـ كسى كه خود را مىشناسد ديگران را هم تواند شناخت زيرا قلبها
را با قلبها مقايسه توان كرد.
چیینى
كـ ـ Y Y
جینی
r ـ ـ كسى كه در جستجوى خوشبختى از خانه خود بيرون مىرود دنبال
سايه مىدود.
جینى
جينى
جينى
هينى
جينى
جينى
9 ـ كسى كه كارى غير از نشستن و خوردن انجام نمىدهد، اگر يكك
كوه ثروت هم داشته باشد آن را از دست خواهد داد.
-
جهنى
11
:هنی
هییی
جينى
جینى

جينى
جينى
جينى
جينى
19 ـ كلمات حبابهاى آبند و اعمال قطرات طلا.
ـ IV
1^ ـ كفش گشاد كه بوشيدى حاضر به زمين خوردن باش. 19 ـ كار عبثى است كه اسب را أز گرسنگی بکشم تا قاطر فربه شود.

Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان Yq

را براى تحصيل خاكستر سوزانده است.
تازى
تازی ك Y _ كسى كه صدقه میدهد، دوستى و رفاقت درو مینمايد.

تازی
تازى
ـ كسى كه عيوب خود را مىييند وقت آن را ندارد كه به عيوب ديگران تو جه نمايد.

تازى
Yه ـ كسى كه خود را در كنار آتش گرم مى كند، بايد بداند كه خاصيت
آتش سوزانيدن است.
تازى
K9 ـ كسى كه TM
شعله را بنمايد.
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
سه ـ كسى كه قادر است گوش افراد را تبديل به چشُم كند، ناطق
زبردستى است.
تازى
تازى هr ـ كسى كه حرف راست را مىزند بايد يكك بايش توى ركاب باشد.

تازى

تازى

.
 بگذارد زنان بر او حكومت كنند.

ارمنى \&q ـ ـ كسى كه زياد مى داند زياد هم اشتباه مى كند.

ارمنى ـ ـ F.

ارمنى Fl ـ كلمات ميخها را از درون قلب بيرون مى كشند.
برمامى $\quad$ ـ FY FY سالخورده گردند.

عبرى

 عمل نيكك دست مىيازد.

ع ع \&
عبرى
كه هيزى را هديه مى گيرد نبايد آن را از ياد ببرد.
عبرى ـ كاهلى شهد را زهر می گر داند. FV

عبرى ـ FA

عبرى
-
عبرى
اه ـ ـ كور، سلطان زمين است.
عبرى r ـ ـ كار، كار ياد مىدهد

عبرى
rه ـ كسىى كه رفيق خوبى دارد، احتياج به آينين ندارد.
عبرى

عبرى
هاه ـ كترى خالى آواز مى خواند نه كترى هر.
عبرى
هو ـ كارت را دوست بدار.


Fَلجينى از ضربالمثلهاى جهان است
هندى
ه
هQ هـ ـار تلخ است ولى تا آن كه از طريق كار و زحمت به دست مى آيد
شيرين است.
هندى 4.

هندى
فارسى

فارسى
شو ـ كار را كه كرد

نِبوشيد).
90 ـ كبكش خروس مى خواند (بىنهايت شاد و مسرور است).
فارسى
99 ـ كجا خوش است؟ آنجا كه دل خوش است است
فارسى
\&V ـو كور كور را میجويد آب گودال را.
فارسى
9^ـ ـ كه و مه به شود ز ص صحبت به.
فارسى
49 ـ كورى عصا كش كور ديخرى بود.
فارسى
كور - V.
فارسى

فارسى
ـ كارد به استخوانش رسيده است _ VY
فارسى

فارسى
. كار بوزينه نيست نجاري
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى
كوه را كى در ربايد تند باد؟ -VA
فارسى

- V9
rrir

فارسى
فارسى

فارسى

- فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
كند همجنس با هم جنس برواز
^1 ـ ـ ـبوتر با كبوتر، باز با باز

r ـ ـ كار امروز به فردا مگذار.
AF
ه ـ ـ كه زنگیى با شستن نگردد سفيد.
^19 ـ كمال همنشين در من اثر كرد.
ـ ـ كارها به صبر بر آيد و مستعجل به سر در آيد.
M^ ـ ـو تاهِ خردمند به كه نادان بلند.
19 ـ كسى كه وفا به عهد نكند دين ندارد. 9.

كره خر از خريت بيش ييش مادر است.
فارسى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
4ヶ ـ كسى كه قهر زنبور را نكشيده قدر عسل را نمى راند.
QF ـ كرايه نشينيش بس نيست، مرغ هم نگاه مى دارد.
ها ـ كسى كه صدقه مىدهل، يككدانه مى كارد و هزار دانه درو مى كند. آذربايجانى
تركى

ه^ ـ كسى كه انتظار آسايش دارد بايد كر، كور و لال باشد.
99 ـ كلمات زرين درهاى آهنين را مى گشايد.

1-1 ـ كسى كه از آتش مىترسد خود را در برابر دود محافظت مىنمايد.

حلّهينى از ضربالمثلهاى جههان
Y
تركى
تركى r ( l•F

آزاد مىباشد.

كتب مقدس 1 ـ ـكسى كه از قلب خود اطاعت كند، فرمان خواهد داد.

كتب مقدس
زإينى
زُإنى - 11 ـ كاهلان وقت فراغت ندارند.

ـ 111 ـ كسى كه بول میدزدد، اعدام مىشود؛ كسى كه زمين مىدزدد، شاه مى گردد.

كردى
كردى
مالايا _ ا IFF

مالايا شرقى (متفرقه)
 (متفرقه)

شرقى
(متفرقه)
حرف مىزند نمىتواند با همسايه خود در صلح و صفا بسر برد.
11^ ـ كلام بايد مانند شير دلير، مانند خر گوش ملايـم، مانند مار جذأب، مانند تيرتيز و مانند عصاى سلطنتى كه از وسط در دست گرفته شده است، موزون باشد.

شُرقى
(متفرقه)
119 ـ ـكلمات حباب آبند و اعمال قطرات طلا.

حرف كی FF
شرتى
(متفرته) IY.

اسبانيولى | | | ـ كسى كه به طرف جلو نگاه نمى كند عقب مى ماند.
 كه به موشها خخامه بدهد.




داشت كه نسبت به ديگران خوب باشد.

خانهاش را تعمير كند.

بر تن نمايد كه در تابستان بر تن مىنموده است

تمامش را یس نمى گیرد و اگر تمامش را یس بغيرد، زياد بس

وجود آورده است.



 نگاه كند.

اسانيولى

اسبانيولى ها ـ كسى كه عقربش گز يده حتّى از سايه مىترسد.

گَلحينى از ضربالمثلهاى جهان
 خرج مى كند.

اسی ا ـ كسى كه يككبار مىدزدد، هميشه خواهد دزديد.
اس ا ـ كسى كه خار مى كارد، نبايد بياده راه برود.
اسبانيولى ـ IF.
اس اسانيولى |F|
اسكانيولى I IFY




استانيولى ـ ـسى كه از مر گك میترسد، از زندگى لذت نتواند برد. IFV

IF9 ـ ـ كسى كه انگشتان دراز دارد بايد پاهاى دراز هم داشته باشد.

- 10 ـ كسى كه به اميد مسافرت مى كند؛ فقر رانندهاش خواهد بود.


سوئدى
r اه ـ كفش سياه، نشانٔ دل سياه نيست.
" $10 F$
100 ـ كسى كه به بلاهت خود يى برده است، در جاده خردمندى گام
نهاده است.
نروزى
نروزى
109 ـ كسى كه Tآخر از همه مى Tيد كمتر از همه مىبيند. l I VV
\& צr حرف ك
آلبانى
آلبانى
آلبانى
| اq1 ـ كلمات مادهاند و اعمال نر با كلمات نمىتوانند جرخهایى آسياب
را بڭردانند.
با ـ ـ كوه به كوه احتياج ندارد ولى انسان به انسان احتياج دارد.
(194 ـ كلاغهاى كو جكك بلندترين منقارها را دارند.

بوسنى
190 ـ كسى كه قلبش ياكـ است؛ زبانش هم یاكك است.
194 ـ كسى كه بر له تو دروغ مى گويد، ضد تو هم دروغ خواهد گفت.
IqV
استباهات ديگران تو جه كند.
191 ـ كارى را كه گر گَ به زور مى كند روباه به حيله از بيش مى.برد.
199 ـ كيميايى مانند صرفهجويى، وجود ندارد.
ان انگليسى
انگگليسى

زوزه بكشد.
انگليسى
انگليسى
|نگليسى
انگگيسى
ككسى ـ انگليسى سعى مى كند همه را از خود راضى كند هيتج كس از او راضى نخواهد شد.

FrV كلحیينى از ضربالمثلهاى جهان
ـ ـكسى كه در برابر حسود طاقت بياورد و خونسرد باشد يا خيلى IVA خوشقلب است يا از آهن ساخته شده.

ـ ـكسي كه قرض خود را ادا مى كند بر ثروت خويش میافزايد. IV9
ا ا ـ ـ كفشش گشاد است (لايق مقامش نيست).
انگليسى
| 1 ـ كمتر گو تا پشيمان نشوى.
آلمانى
_ IAY
سوئيسى
اروبا
ـ آ SAF


متعصب مى گردد.
ايتاليايى
ـ ـ IAV
ايتاليايى
ايتاليايى
1^9 ـ ـ كسى كه كلهاش از هواست، نبايد در آفتاب راه برود.

- ا ا ـ كسى كه سالم است با تمام وسايل متشبث مى و آن كه مريض است آنچֶه از عهلهاش ساخته است انجام مىدهد

تا شفا يابد.
ا 191 ـ كسى ثروتمند است كه از ثروت خود استفاده مى كند و نه كسى
كه فقط دارا و ثرو تمند است.
 طريقه زند گى خود را تغيير دهد.
| ا ايتاليايى ـ كسى كه در حضورت از تو مى ترسد، در غياب از تو متنفر است.
ايتاليايى
198 ـ كسى كه جيزى نمىداند، درباره جيزى هم شكك و شبههاى ندارد. ايتاليايى

حHA

ايتاليايى
ايتاليایى,
ايتاليایى
199 ـ كسى كه مى خواهد زندگى كند و خوش باشد بايلد دور از
خويشان خود بسر برد.
ايتاليایى
ايتاليايى Y Y Y Y Y 1
ايتاليايى
به ديوار آويخته مىشود!
ايتاليايى
ايتاليایى
ايتاليايى,
ايتاليایى
ايتاليايى
ايتاليايى
لاتينى
مجدد نائل گرديده است.
( Y . كسى كه حسادت مىورزد، به كهترى (كو جكتر) خود اعتراف
كرده است.
لاتينى
لاتينى
لاتويا
لاتويا
لاتويا
 ـ ـ Y. F F

 ك ـ ـ Y•V
_ Y.^ _ كسى كه خانه ندارد، همسايه هم ندارد.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

حلحیينى از ضربالمثلهاى جهان rqur
لاتويا

لاتويا
لاتويا
_ YIA
لاتويا
لاتويا
لاتويا
لاتويا
لاتويا
لاتويا


برنمى آيد مسبار.
مالت
_ YYG كسى كه گران مى خرد ارزان مى خورد.
مالت
كـ ـ ـ YYV
مالت ـ Y Y Y
YYQ ـ كسى كه يشت الاغ باد نخوت در گلو مىاندازد، چحون اسب سوار مونتونگرويى شود هاكك ديوانه مى گردد.

مونتونگرويى
ا Y _ كسى كه زود میدهد، دوبار میدهد.
مونتونگرويى
KY Y _ كسى كه زياد عجله مى كند، در جاده مى ماند.
مونتونغرويى
شM ـ كج بنشين ولى راست حرف بزن.
ـ ـالاهاى بد احتياج به تبليغات دارند ولى كالاى خوب خودشان مونتونگرويى
بدون تبليغ به فروش مىرسند.
 بيزد و آنكه مى خواهد غذاى يك هفتهاش تأمين باشد بايد يك خو كك بيزد و Tآنك مى خواهد غذاى يك ماهش تأمين شود بايد
 تأمين باشد كشيش شود.
 ـلهستانى

لهستانى ير تقالى رومانى رومانى كـى كه به شما تملق مى گويد يا سر تان كلاه گذاشته و يا اميدوار است كه كلاه بگذارد. كا YFI كـشور احمق جايى است كه خانوادهاش در آن به سر مىبرند. KFM ـ كسى كه دوست جنگا است نمى تواند دشمن درخت باشد. ك _ YFF راستى بديد آورد.

روسى
روسى
يو گـلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى يو گـلاوى يو گـلاوى KFD ـ كسى كه با بيوه جوان عروسى نكرده باشد نمىداند بدبختى يعنى حه. KFY ـ كلمات طلايى غالباً از قلب مسى بيرون مى آيد.
 _ YFA ـ كسى كه يول ندارد مثل آن است كه برادر ندارد. ك ـ YFQ



FFI FI
اسكاتلندى

r ـ Y Y Y
كه دوبار فريبم مىدهد، ننگك براى من است.
كـ ـره اسب تاخت مى كند اعم از اين كه راه سر باللا برود يا راه سرازير باشد.

Y Y ـ كسى كه داراى محصول خوب است بايد تحمل جند خار را هم اسكاتلندى داشته باشد.

طولانى پياده برود.

اسكاتلندى
اسكاتلندى
ـ ـ YOV Y YA^



صبحت مى كنند.
 درك نخواهد كرد.
|سكاتلندى
YyY _ كفن جيب ندارد.
 نمى گيرد.
 اسكاتلندى צ90 ـ كسى كه زن دارد، ارباب دارد.
 ولز ك كسى كه زياد عذاب مى كشد، خاموش است. YqV ولز Y\&^ ـ كسى كه بد مىشنود بد مى فهمد.
 بلغارستانى . YV.
 بلغار ستانى


 بلغارستانى بلغار ستانى ك Y Y Y


 دوبار فرياد بر مىدارد.

بلغارستانى
r Y ـ كلمه تير نيست ولى مى تواند دل را بشكافد. بلغارستانى جزاير انگگيس






يردازد.

 ليره گرانتر بفروشد.

FFY FF FF
چچك
YQ.
 اسب بازش گرداند.

rar ـ كسى كه مى خورد در موقعى كه بايد روزه بگیرد، روزه خواهد دانماركى گرفت در موقعى كه بايد بخورد.
 گرسنگی مردن دحار شود.
Y9D ـ كسى كه طبق ميل همه خانه مىسازد، خانهالى كج و معوج خواهد داشت.
(
ك ـ Y YV
YQA ـ كفش هاى خود مان بيش از همه نيش گان مى جويد.
Y99 ـ كسى را كه روى شانهات مىنشانى سعى خواهد كرد كه روى دانمار كیى
سرت بنشيند.
ك ـ ـ . .
بهتر مى خوابد.
Y.1 ـ ـ كسى كه مى خواهد مسافرت كند بايد دهانش را ببندد و كيفش را دانماركى

باز كند.


كـ ـ ـ H.F.F
عاشقانه را حمل مى كند فربه مىشود.
 مار هاى كو جك را بخورد.

حرف $\operatorname{~RFF}$
 به عنوان دشمن به شما شر برساند.

هلندى
هلندى
 سكندرى مى خورد.

هلندى استونى استونى استونى استونى استونى استونى استونى كـ كسى كه به اندازه كافى قوى نيست كه سنگs را بردارد، بايد آن را IV بغلطاند. استونى استونى فنالندى فناندى فنالندى
 احتياج معطل نتخواهد مانل. فنلاندى _ YYF فرانسوى


FFD FFلجّينى از ضربالمثلهاى جهان

ندارد.

فر انسوى
فرانسوى
فر انسوى
 رششيمانى را به قيمتـ گران خر يلارى مى كند.

 ( فرانسوى فراموش كرده است.
 فرانسوى
 عسل مىىردازد. فرانسوى
 مىدهل و هم دوستت را.
 فرانسوى فرانسوى فرانسوى فر انسوى فر انسوى

كـ KF. _كسى SF| _ كسانى كه تشنه هستنلـ، THY
 _كسى كه تهلـيل مى كنلـ، هميشه مى ترسل.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى فرانسوى فرانسوى

Tالمانى
آلمانى

آلمانى Tآلمانى

آلمانى آلمانى

آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى

آلمانى

آلمانى

ـ KFA جزوههاى كو جیك حند صفتحهاى بايلد ترسيد. M MFQ ـ كسى كه يرقان دارد همه جا را زرد مى.بيند. ا
صورت خودش خواهد خورد.
 موشها غذا بخورد.

 _ كم از هيتِ بهتر است. * هr ـ كسى كه مى خواهد سگش را بكشد به او تهمت هارى مىزند. اه
 r ش ـ ـ كسى كه سيب ترش را خوده است رغبت بيشترى براى سيب شيرين خواهد داشت.
 ها ها ـ كسى كه به زيبايى خلدمت مى كند، به زودى نو كرش مى گردد. Mas : كسى كه در بسترى سيمين قرار مى گیرد، رؤياهاى طلايى مىبيند. _ rov
 99 1 ـ كسى كه نان ندارد بايلد كره خود را خشك بخورد. .
موسشا عدا بحورد.
 عقل و حكمت.

FYV FFV


آلكانى








( Mr _ MVF حشّمهايش را تحت كنترل قرار دهد.
 ك ـ كV9 _ FV
 r rVA نموده است.
rva
آلكانى

Tآلـانى نيكو كارى ديگر مى گثشايد.

Tآلمانى
 كناهكار است. آلـانى

آلـانى
( MAF اين كه تشنه باشد مىنوشد و بدون اين كه احساس گرسنگى كند مى خورد، عمرش كو تاه خواهد بود.

آلمانى
 روزهاى اندوهبارى دارد.
 آلمانى Tآلـانى آلـانى آلمانى

آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلـانى
آلمانى
 ـ ـ rMA
 - rq. 19



 شش ماه به باى حوبهدار مىروود.
 rav ـ rav

 آلـانى ـ F... مقدسى تيدا خواهد كرد.

آلمانى


Fُلحیينى از ضربالمثلهاى جهان Fq
آلمانى
ك F. F.Y
ديگرى مى گیرد، بايد به سرش كلاه قيفى گذاشت.
Tاكمانى
Tالمانى
آلمانى

يونانى
يونانى
گر جستانى


است و از دست داده است.
ـ ـيلزى FI.
مى كند.
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى

ـ ـ FIA ـ F19 كسى كه تصور مى كند عاقل است، عاقل نيست.

ح.
مجارستانى
مـجارستانى كـ ـ FYY مى آويزد.

 مى كند و يا هر گز تر كـ نمى كند.
آردّانتين FYD
 سينهاش مىباشد.



مىدهند.
برزيلى
. برزيلى FMI

HF مى|فكند.
برزيلى FMF
برزيلى FrD ـ كلمات، چاشنى شوربا شد.

 گريست.

FAl Fَلجينى از ضربالمثل هاى جههان
شيلى
_ كسى KMA
و عصبانيت را تر كك گويد.
كلمبيا

كلمبيا


و هم سغگ را.
كلمبيا
كوبا
مكزيكى
مكزيكى ـكسى كه حرف راست را مىزند مرتكب گناهى نمىشود ولى

اسباب دردسر فراهم مى كند.
نگرويى
نغرويى
نغرويى
برويى
حبشهاى

سفر تواند كرد.
حبشهاى
كو FD.
كو سه ها پاى غواص را دندان گر فتهاند.
بانتو
ليبريا و
نيجريا
كنيا
كنيا كا كليمانجارو مصرى fol f fo9

حرف كـ

مصرى
گينه فرانسوى
ساحل طلX
|و گاند|
كنيا
هايا
هايا
هايا
هايا
هو
رودسياى
شمالى
كنزوى بلزيك

كنگوى بلريك

كنزوى
بلريكي
كنگوى
بلريك

ـكثافت كار بهتر از زعفران بطالت است. FDV . fDA
fo99 ـ كسى كه گره میزند مىدأند جحگونه آن را باز كند.
. Fq.
(F91
_ fay
W\& F _ كسى كه قرضش را تصفيه مى كند، دعوايى را پايان داده است. كسانى كه در يك مقبره ملفونند، به يكديگر توهين نمى كنند. fyf
 F49 _ كسى كه قولى داده است، دينى دارد. _ F9V هر كس با زنى ازدواج كند، با خانواده زن هم ازدواج كرده است). 481 ـ كسى كه داراى منصب مهمى است، هر گز سرفه نمى كند (يعنى لازم نيست ديگران رااز حضور خود مطلع سازد. \&49 ـ كسانى كه وارث ثروتى مىشوند، مزاحمتر از افرادى هستند كه ثروت را تحصيل مى كنند.
ـ FV.
 خواهد بود.

जرْ

حرف FDF
ا ــ گودالههاى بزر گَ را مىتوان بر كرد ولى دل آدمى بر نشدنى است.
جينى
_ Y
چֶينى
世 ـ گذشته را بدانيد تا Tينده را بدانيد.
جينى

حینیى 0

كردن خقدر دشوار است.
جينى
9
مىزنى، يقين داشته باش كه أو خود دليلى براى اينكار خواهد يافت.
تازى گوشت زن و مردى كه به زور با هم عروسى كردهاند در يكك ديگ V

نتوان بيخت.
تازى
^ ـ گوشت متج دست خود را بخور، در اين صورت احتياجى به قصاب
نخواهى داشت.
تازى
ـ 9 ـ گرسنگى كافر است.
ارمنى

- ـ ـ گرگّ، حساب سرش نمىشود.

ارمنى
برمائى
برنئو
عبرى
عبرى
عبرى
هندى
هندى
هندى

شا ـ گاهی دندان، زبان را دندان مى گیرد.
If ـ
10 ـ گربه محض رضای خدا موش نمى گیرد.
19 ـ گاو لنگَ در بين گاوان نابينا نخشستوزير است.

1^ ـ گربه در جنگل بوتههاى كو جكك شير است.
19 ـ گاهى روزها طولانى اند و گاه شبهها.

FDA تلجينى از ضربالمثلهاي جههان

نهايت مطيع شماييم).
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
_ YV
مكاريد كه در ياهايتان فرو خواهد رفت.
فارسى
فارسى
فارسى
اس ـ گهر ياكك ببايد كه شود طالب فيض، ورنه هر خار و خسى لؤلؤ و
مر جان نشود.
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
_ _ گr گr
تش ـ گگ صبر كنى زغوره حلوا سازى.
_ گاوان و خران باربردار

به زآدميان مردم آزار
هـ ـ گربه شير است در گرفتن موش.

ـ FV
_rA گـ گمراه را جز گمر اهان دوست ندارند.


چ حرف تی
آذربايجانى ـُ F. F.

آذربايجانى
آذربايجانى
تركى _ FM
كه نمىتوانند از هم جدا شوند).
تركى
كتب مقدس
_ FF FF


گغته مىشود كه در طفوليت هوش و ذكاى فوقالعاده از خود نشان مىدهند ولى در كهولت كار مهمى انجام نمىدهند).
زإبنى
كردى گو ـوفند به كارد مى اند يشد و قصاب به فكر گوشت است. FA
مالايا

اسبانيولى
اس ـوانيولى ـوش در عقب حقيقت و در جلو دروغ است.

سوئدى
سوئدى
نروزى
آلبانى ـ گل هاى زيبا زياد در كنار جاده نمى ماند.

 _ آلبانى آلبانى


بلريكى




انغگليسى
انگگليسى

צY ـ گ̌
انگگيسى
KM ـ گاهی ظالم زودتر از مظلوم به داد گسترى مراجعه مى كند.
KF حسادت حشّم را براى هميشه مىبندد.

آلمانى 80 گربه راز هر طرف بياندازی با پنجهاش فرود مى آيد.

Tآلمانى
99 ـ گرسنگى طلبكارى است كه گريز از دستش امكان ندارد.
Tالمانى
SV

با دامنشُ.
ارويا
ايتاليا يـي
49 ـ گاهى يكك دروغ خوب به اندازه طلا ارزش دارد.
گـ
ايتاليايى
لتوانى
_ گر سنگى بر قوه ادراكك مىافزايد. VY
لتوانى س ـ ـ گرسنگی، زيستن را ياد مىدهد و سرما، دويدن را.
توسالهاى كه تنها به تو تعلق دراد بهتر از گاوى است كه شراكتى است. VF
مونتونگرويى
مونتونگرويى
بر تقالى
روسى
ـگاو ممكن است سياه باشد ولى شيرش سفيد است. VA
روسى

روسى

- ـ ـ گر گگى را كه به خواب رفته بيدار مكن.

يو گسلاوى
© - 11
يو گسلاوى


حرف ت FAA
r ـ ـ گله به دنبال گوسفندى كه زنگگوله به گردن دارد راه ميرود نه به اسكاتلندى
دنبال جويان.

اسكاتلندى

اسكاتلندى

ولز

ولز

ولز

بلغارستانى
9.

جز ائرانگليس
جزائرانغليس ar ـ
جزائرانگليس
كروانى

94 ـ 94 ـ
جك

جك

جك


دانمار كى
99 ـ گرسنگى شمشير تيزى است در شكم گرسنه.
دانمار كى
هلندى


هلندى
استونى


استونى


فنلاندى
ه 1 ـ ـ


فرانسوى
1.9 ـ گفتار، آيينه كردار است.


فرانسوى 1.9 ـ گرسنگى، گر گك را از جنگل میراند.

ا 11 ـ گدا هر گز راه خود را گم نمى كند.
I 111 ـگاو صندوقهاى خالى لازم نيست كه قفل شوند.
آلمانى
IIY ـ
آلمانى
r|l| 1 ـ گرسنگی قوى تر از عشق است.
آلمانى
ـ IIF ـ گرسنگی فنون بسيارى را مى آموزد.
آلمانى
110 ـ گـل سرخ برُمرده مى شود ولى خارش مى ماند.
آلمانى 119 ـ گناهان كو حكك جويده مى شوند و گناهان بزر گك بلعيده. آلمانى ـ گياهان هرزه هر گز نمىميرند. IVV Tآمانى

11^ ـ گوشت گر گك احتياج به دندان ندارد.
آلمانى
119 ـ گغتهاند زنان و گربهها را در يكت روز ساختهاند.
يونانى
I IY.
يونانى
| |Y|
گرجستانى
I I _ KY
ش
كهنهه| است.
گرجستانى
_ IYF

كلمبيا ـا ـاو تنبل، آب كئيف مىنوشد.
نگرويى
ـ گوشت بخرى، استخوان دارد، زمين بخرى سنگ دارد. IYV
نگرويى
ITA ـ گفت و گو، غذاى گوش است.

استراليايى

مصرى
.
مصرى


گوش دادن دارد).


هر فٌ

דینی

چیینى

## چچینى

تازى

ارمنى
هندى
زأبنى
انگگليسى
مونتونگرويى
لهستانى
لهستانى

رومانى

روسى
يو گسلخوى
|سكاتلندى

ولز
فنلاندى

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

فرانسوى
آلمانى
Tالمانى
نگرويى
 r r ـ ـ「
 ه ـ ـئّم يك چششم دارَ و و جاهطلب كور است. ¢ ـ لذت، بذر درد است.

V ^ ـ لانهاى كه يرير باشد ديرتر خراب مىشود. q ـ لذت، تخم غم است. - • ـ لازم نيست ابلهان كاشته شوند زيرا كه آنها خود رويند.
 و قبر طلاى بيگانگان است.

Ir ـ ـ لباسى كه به عاريت گرفتهايد شما را گرم نمى كند. | 1f ألبه زبان زن تيز تر از شمشير ترك است. 10 ـلذت نخستين بوسه تا يايان عمر باقى است. 19 ـلاشه هر كجا هست وجودش را خبر مىدهد. ـلكه در طلا و عيب در مرد دانا زود ديده مىشود. IV 1^1 ـ ليسيدن بهتر از دندان گرفتن است. 19 ـ لبلاس زن، بسيارى از بيمارىهها را درمان مى كند. _ Y. _ Y

 ـلباس الحلاق را مى يوشاند.
هورْفٌ هم

حرف م Y\&f
جينى ا ـ مردى كه لبخند بر صورت ندارد نبايد د كان باز كند.

ا Y ا ماهيان طعمه را مىبينند ولى قلاب را نمىبيند، انسانها نفع را
مىبينند و خطر را نمىبيند.
Y ـ ـ مرد گان خيلى خوشبـختـتر از فقراء هستند.

وقتى كه خوشگذرانى چايان يافت نوبت درد فرا مىرسد.
ها - مرغها را از مرغدان و ماهى ها را از تور مىتوان با يكك دست گرفتار كرد.
¢ ـ ميوه رسيده خود به خود مىريزد. آب، راه خود را باز مى كند.
حینى
^ ـ مرغ عاقل هر گز آنقدر بير نيست كه از بهار وحشت داشته باشد.
9 ـ مهربانى هاى كو حیك را فراموش مكن و تقصيرات كو جكك را بياد
نداشته باش.

- ـ ـ مسافرت هزار فرسنگَ با يكك قدم شروع مىشود.

تعليم گرفتن خوب مى شوند؛ ولى افراد سست عليرغم تعليم گرفتن؛
همجچنان فاسد و تبهكار مى مانند.
جا ـ ـ مرد بودن T Tسان است ولى نقش مرد را بازى كردن سخت و دشوار.

جينى If
ا ـ مردى كه كوه را از ميان برداشت كسى بود كه شروع به برداشُتن
سنگگريزهها كرد.
جينى
حینی
19 ـ مهربانى بزر گتر از قانون است.
IV ـ ـ محبت T آهسته راه مىرود.

گَلجينى از ضربالمثلهاى جهان M\&
1^ - مردان در اوقات خوشبختى نسبت بهساير افراد همدردى نشان
مىدهند و زنان در اوقات بدبختى.
19 - موشها از روش موشها
انتخاب كن).

امور بزر گ، كوحكي.

روز بدنام مى گردد.

WY Y ـ مهريه يك ز



دوستى را آزرده خاطر ساخت و از دست داد.



اوج مى گیرد ناحار بايد لبريز شود.


تازى
اr ـ ميان گريه كنند گان گريهُ مادر عيان است.
تازى
Y Y ـ مستحق، محروم است.
rه ـ ـ مشورت با كسى كن كه به گريهات مى اندازد نه با كسى كه ترا مى خنداند.

حوف مو
تازى FF

هץ ـ مادام كه جشم باطنى روشن است، باكى نيست اگر جشـم ظاهر كمسو گشته باشد.

تازى
تازى
تازى
تازى
تازى . F. بايدار باقى مى ماند.

تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازی
FI - FI ـ FF F FF FD ـ م مكافات لنگك انست ولى بالاخخره فرا مىرسد. \&q ـ مرد قوى و آبشار راه خود را باز مى كنتذ. مردى كه سردش هست و يا گرسنه است و يا در ترس و وحشت FV است نمىتواند بخخوابد.

ارمنى
ارمنى برهائى

برمائى,
اه ـ مردم به سگی كه دائم عوعو مى كند تو جهى نمى كنند.
برمائى - or مردم دوست و يا دشمن خود هستند؛ شخخص هميشه دوست خود و

يا هميشه دشمن خود است.
برمائى ro ـ مردى كه از جهنم آمله ترس و وحشتى از خاكستر گرم ندارد.

F\&Y Fگلحينى از ضربالمثلهاى جهان
عبرى
ه ـ مجازات دروغ گو اين است كه حتى موقعى كه حرف راست را هم
مىزند كسى باورش نمى كند.
عبرى
ها ـ ما به نام خدا مر تكب خطاها و جنايات متعدد مى گرديم.
عبرى
צه ـ (امورده) در ميان گزنهها باز مورد است.
عبرى
ـ ـ مذهب حقيقى، نوعدوستى است.
عبرى
عبرى
ه9 ـ من نان نمنیخور؛ نان مرا مىخورد (يعنى با زحمت و مرارت
روزىام را بدست مى آورم).
عبرى

- • ـ مردم به آنجه برایىشان غيرقابل اداراكك است با نظر اعجاب مىنگرند.

عبرى
(9) ـ ميوه رسيله خود به خود ميافتذ.

عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
هندى
هندى
هندى
هندى
هندى
هندى
هندى
فارسى
فارسى
فارسى
9V
9 9 ـ ماهىایى كه بايد در آب زندگى كند نبايد تمساح را دشمن خود سازد.
99 ـ مانند سگك برو و مانند گربه بيا.

- V.

V
ـ مانند علماء بنويس و مانند توده حرف بزن.
شپV موش از دهنش بلغور مىدزدد (سخت ضعيف است).
ـ موى رادر حشم ديخران مى VF
( - V مرا به خير تو اميد نيسـت، شر مرسان.

فارسى
V4 - V4 مستى حماقت را، افاقت نيست.
ـ W W W W
.
V9 ـ مگگر حشَبندى است.

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى

فارسى
فارسى

ا^ - موجود را به مفقود و يافته را به نايافته مفروش. Ar ـ ماه بر چندين گل مىنگرد ولى گل ها فقط يك ماه مى مينند. Ar ـ ـمار گز يده از ريسمان سفيد و سياه مىترسد. AF ها ـ ـ مه فشاند نور و سگك عوعو كند. 19 ـ مار بد به از يار بد. AV M 19 ـ مرد خانه مىسازد و زن آشيانه. - 9 - مزن بى تأمل به كارى تو دست. 19 ـ ـ مر گ خر، عروسى سگك است. 9 ـ ـ مرغ همسايه هميشه غاز است. rar ـ ميازار مورى كه دانه كش است كه جان دارد و جان شيرين خوشست 4F ـ ـمزن بر سر ناتوان دست زور كه روزى به پايش درافتى چو مور 9 0 - من آنحه شرط بلاغ است با تو مى گويم تو خواه از سخنم جند گير و خواه ملال 49 ـ مار خورده است، افعى در آمده است.

گَلحينى از ضربالمثلهاى جهان

$$
\begin{aligned}
& \text { فارسى } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { 9V ـ محالست كه هنر مندان بميرند و بى هنران جاى ايشان گيرند. } \\
& \text { 9 } 9 \text { - مرد بیمروت زن است و عابد با طمع رهزن. } \\
& 99 \text { ـ مشكك آن است كه ببويد نه آن كه عطار بحويد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 ـ مال ز بهر آسايش عمرست، نه عمر از بهر گرد كردن مال. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r. ا ـ ـ ملكك و دولت دنيا را اعتماد نشايد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-0 ـ ميهمان، قاصد خداست. } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { فارسى } \\
& \text { آذربايجانى } \\
& \text { آذربايجانى } \\
& \text { 1.9 ـ ـمنت مكش ار دوست بود حاتم طاعى. } \\
& \text { I•V } \\
& \text { 1•1 ـ ـ مرد خانه سازد، زن خانه ويران كند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • } 1 \text { - ـمرغ صحرا و سنگك بيابان است (دائم سفر مى كند). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آذربايجانى } \\
& \text { آذربايجانى } \\
& \text { آذربايجانى } \\
& \text { I } 1 \text { ـ م مرد با همتش و مرغ با بالش اوج مى گیرد. } \\
& \text { r } 11 \text { ـ ـ مر گك حق است اما بر الى همسايگان. } \\
& \text { Ilf ـ مار را با دست غير بايد گرفت. } \\
& \text { 110 ـ مار تا مار نخورد ازدهها كى شود. } \\
& \text { ll9 ـ ميوه را بخور و راجع به درخت سئوال مكن. }
\end{aligned}
$$

نجات بدهد، اسب مىتواند سوار را نجات بدهد و سوار مى تواند
مملكتى را نجات بدهد.

حرف م
Il^ ـ مردان يولدار اتومبيل خود را در جادههاى كوهستانى به منزل مىرسانند
و مردان فقير در جاده هموارى مستقيم، راه خود را گم مى كنند.
تركى
119 - مردى كه دو زن دارد قبايش دائم باره است.
IY.
ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن.
|Y| - موقعى كه جحراغ بودا را برمىافروزى، آتش تمام شهوات را كتب مقدس
خاموش كن.
كتب مقدس
I IYY ـ مسرفين برادران شيطانند.
F ا ـ ـ مردى بزر گك است كه قلب كود كك منش خود را از دست نمىدهد. كتب مقدس

I I ـ ميوه تواضع آرامش است.
IY0 ـ مرد كوحكك تصور مى كند كه نيكو كارىهاى كوحكك بىفايده كتب مقدس
است و لذا به اين نوع كارها دست نمىيازد و فكر مى كند
بد كارىهاى كو حِك ضرر ندارد، لذا از ارتكاب آن ابا ندارد.
اY\& ـ موقع مخالفت با سلحشوران در كارزار شر كت كن، زيرا كسى كتب مقدس
كه رحم دارد غلبه مى كند.
زُاينى
I I FV
زُاينى
I IYA ـ مر گ́ هم بزر گتر از كوه است و هم كو چجكتر از مو.
رُاينى


رُاينى
-
كردى
|r| ـ ـ مرگك ميزبان ماست.
كردى
YFI ـ ـ مرد رودخانه است ـ زن درياجپه.
كسا ـ میارزد كه انسان برای نيكنامى بهر نوع فداكارى تن در دهد؛ سعى كن نام نيك خود را بهر قيمت كه شده حغظ كنى.

FVI كَلحیني از ضربالمثلهاى جههان

آب را از كوزه خالى مكن.
ها ها ـموفقيت محل اختفاء شكست است، ولى جه كسى مىتواند بگويد
(متفرقه)
كه نقطه بر گشت كى فراخواهد رسيد.
و
كه در حال احتضار است.
شرقى
(متفرقه)
شـرقى
ITV ـ ـ مرد متبسم مانند پسته خندان است.
1ヶ^ ـ مخگس زنده را نمى توان بلعيد.
(متفرقه)
شـرقى
ج1 9 - مرغ همسايه غاز به نظر مىرسد.
(متفرقه)

(متفرقه)
اسبانيولى
|l| ـ مرد گان جشـم زند گان را مى گشايند.

اسانيولى
I IFY ـ مر گ́ كر است.

ازدواج كرد الاغ مى گردد.

اسانيولى
I IFF
اسانانيولى
اسبانيولى
IFD ـ محال است كسى در آن واحد هم عاشق باشد و هم عاقل.

اسسانيولى
اسبانيولى
اسانيولى
IF9 ـ مار را با دست يك نفر ديگر از سوراخ بدر آورد.
I IFV
IfA ـ معشُو قه زشت وجود ندارد.
1F9 ـ مومى نيست كه آب نشود.
-10 ـموقعى كه تولد يافتم گريستم و هر روز نشان مىدهد كه حرا گريستم. السانيولى
ا 101 ـ مرد آتش است و زن جس مانده الباف كتان؛ شيطان مى آيد و آنها رانيولى 1
مشتعل مى كند.

حرف RY
اسبانيولى
ا ا مرد گان و غائبين نه دوست دارند و نه قوم و خويش. r| - مرد فقير اميد زياد دارد كه هولدار شود و مرد هولدار ترس زياد اسانيولى دارد از اين كه بينوا شود.
 روى ديوار: ظاهرش خرم و زيبا و باطنش يوسيده و ويران است.
100 ـ منتهاى كمال است كه شخص پی به نواقص و معايب خود ببرد. السپانيولى سوئدى ا ا ـ مر گ؛، همه را با يك شانه، شانه میزند. 10V ـ مر گی، T آخرين پزشك است.

10^ ـ مردى كه پول ندارد مانند كشتى است كه شراع ندارد. 109 ـ مرد يولدار ینج حواس دارد و بينوا شش حواس. -19 ـ مهر ميهن باكترين عشقهاست. 19| ـ ماهی از سر می گذرد.
19Y ـ مانند برده كار كن و مانند ارباب بخور.
 19F ـ ماهى و مهمان روز سوم فاسد مى شوند و بايد به دور انداخته شوند.

190 ـملل خوشبخت، تاريخ ندارند. 199 ـ متنبه كردن بهتر از متنبه شدن است.

بوسنى
بوسنى انگليسى I9V أمردى كه دوست ندارد، مانند دست راستى است كه دست چبٍ ندارد. 19^ ـ مر حلهُ اول بلاهت آن است است كه خود را اعاقل بنگاريم. 199 ـ مرد گان جشمان زند گان را باز مى كنند. IV. كنجكاوى شوهر مى كند.
انگليسى انعليسى
(مادر زن يادش نيست كه روزى هم خودش شوهر داشته است. IV| IVY ـمورد اطمينان همه باشيد ولى به كسى اطمينان نداشته باشيد.

كَلجينى از ضربالمثلهاى جهان
اV اV ـمن آنقدر متمول نيستم كه بارجه ارزان بيوشم.
 IVه - موفقيت بهترين مبلغ انسان است.

 IVA - مرد كردار، كم حرف است. IVA

آلمانى
 قناعت مى كند.
Tآلىانى 1 1 ـ ـ مثل آتتاب كار مى كند (مرتب است).

IAY ـ ـمال خوب، از دور داد ماد میزند.
ايتاليايى Y

ايتاليايى

 1N9 ـ ـمطعه، مادر اشتباهات است

ابتاليا
INV طبيعش را الز دست نخواهد داد.

ايتالياعى
M M ـ ـ مترجمان خائن اند.
ابتاليا
149 ا م مردى كه تأمل اختيار كرده هرندهايى است محبوس در قفس.
ايتاليايى
لاتينى
 191 ـ مصائب و و نوائب محك فضيلتند.

لاتينى
لاتينى 19r ـ ـمرد گان بهترين مشاوران ما ها هستند.

لاتينى
ا9r - مردم بيشتر تابع مراسم و عرف و و عادتند تا تا تابع عقل.


حرف م PVF
لاتينى 190 ـ مردم به Tسانى ايمان مى آورند به چجزى كه مايلند بدان ايمان آورند.

لاتينى 199 ـ مرد پر مو يا بسيار نيرومند است و يا بسيار شهوانى.

لاتينى
19V - مرد لئيم هميشه فقير و محتاج است.
لاتينى
191 ـ مطمئنترين راهها راه كوفته شده و هموار است.

لاتينى
.
لاتينى

لتوانى


لتوانى


لتوانى


مونتونگرويى Y Y Y V
مونتونگرويى
_ Y-A
مونتونگرويى
Y-9
مونتونگرويى

مونتونگرويى

مونتونگرويى

( YIM
شاخحه هايش را قطع كنتد.

- YIF

كيسهایى كه حاوى صخرهها بود پاره شد و در مونتونگرو افتاد.
لهستانى
Yاه ـ مرد از طريق جشُم و زن از راه گوش عاشق مىشود.
لهستانى
Y ـ

FVA كَلجّينى از ضربالمثلهاى جههان
بر تقالى
ـ ـ ملكه زنبور ها نيش ندارد. YIV
ـ YIA (شهر مسكو سال IFFY در اثر حريقى كه از يكك شمع در كليساى
سنت نيكولاس ايـجاد گرديد، آتش گرفت و مصجدداً سال IAHV
در اثر حريقى كه يكك شـمع در خانه ميلوسلاوسكى ايجاد كرده
بود، سوخت).

روسى
YlQ - مرده تابو تش را دارد و زنذه كلبهاش را.
روسى
روسى
روسى
 نمى خورند.

روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى
روسى H PFF در دست يكك زن است.

حرف م PV\&
ها ه ـ مايه كوبى مهر دجال است. (يكك ضربالمثل روحنى).
צ צ Y ـ مادامى كه خرس در مأواى خود ينهان است، يوستش را مفروش. يو گسلاوى

متعلق به كيست؟

يو گسلاوى
يو گسلاوى
يو گسلاوى
اسكاتلندى
هץ ـ ـ موقع ازدواج حشم و گوشت را باز كن.
. YF.
| ميوه از درختان كهنسال، خود به خود مى|فتد.
. YFY
اسكاتلندى
اسكاتلندى
اسكاتلندى

_ _ Y\&FF
YFD ـ مغز مرد تنبل، كارخانه شيطان است.
السكاتلندى
(دى) مىشود وقتى كه عروسى مى كند.
السكاتلندى اسكاتلندى
. YFA
اسكاتلندى
ولز
Y\&Q ـ مار سياه مى داند خه كسى را اول نيئ بزند.
-
ولز
Y Y Y معتاد نبودن به هيج عادت، بدترين عادتها است.
ولز
rar ـ r مگذار كسى كه خار مى كارد يياده راه رود.

بلغارستانى
rهr ـ مزارع جشـم دارند و جنگل ها گوش.

بلغارستانى
Y Y ـ مرغ گرسنه، خواب ارزن مىىييند.
بلغارستانى
YQ9 - مرغى كه زياد غدغد مى كند تخممرغ ريز مى گذارد.

FVY گلجينى از ضربالمثلهاى جهان

بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
بلغارستانى
جزاير
انگگيس
جزاير انگليس
جزاير
انگليس
جزاير انگليس
جزاير انگگيس
جزاير انگليس

جك
جك
جك
جیك
جك
جك
جك

دانماركى دانماركى

 r YVF جه مى كردی؟؟
. YVD

ـ ـ Y YV Yه^ ـ ـ مار هميشه سرد است اعم از اين كه زنده باشد يا مرده.
 - Y ـ ـ موقعى كه با گر گان هستى زوزه بكش و بلدر.

 צヶY ـ ـ مرغان با تجربه را نمىتوان با دانه به دام آورد. KGF 980 - مرغ سحر خيز، برد طعمه را. Y99 ـ محبت و ترس با هم جمع نمىشوند. rqV كه كى تشنه است.
 Y\&9 ـ مطبخ گرم، دوستان گرم. r. rV. rW ـ ـ مصالحه لاغر بهتر از دادخواهى حاق است.

حVA

دانماركى دانماركى هلندى هلندى هلندى هلندى


بدهكار نيست.
هلندى
 از همه דيز كاملاُ بى خبر است.

استونى
است از بهشت.
استونى استونى استونى استونى استونى فنلاندى rar - rar چچزی از گريه سرش نمىشود.

فنلاندى
rar - مرد اغلب برای عروسى خحلى جوان است ولى براى عشقورزى
هر گز زياد يبر نيست.
 ديگران تماشايش كنتد.

فنلاندى 9ه४ ـ مردى كه زن ندارد، هم و غم ندارد.

FVQ كَلجّينى از ضربالمثلهاى جههان

فر انسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

مر گك.
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

كه هيتج كس دوستش ندارد.
 خانه خود داشته باشى.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى آلمانى Tآلمانى

آلمانى
آلمانى
آلمانى آلمانى
r r Y Y Y
 ( H.F

حر

آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
T T T
آلمانى
آلمانى
آلمانى
داشته است.
آلمانى ـ مردى كه خودش را غلغلك مـىدهد مىتواند هر وقت كه دلش
خواست بخندد.
آلمانى ـ مرد مجرد طاووس است، مرد نامزد شده شير و مرد زن گرفته خر. Tآلمانى

آلهانى
نوع افرادى را از خود خشنود مىسازى.

آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
شهM ـ ممكن است كسى يكت مدت طولانى حرف بزند و معذلك هيت
مطلبى را بيان نكند.
Tآلیى
 آلمانى
-س ـ ـ مرد فقيرى كه آواز مى خواند هولدار است.
اسس ـ مـجازات بايد مانند سالاد، روغنش بيش از سر كه باشد.
Yسشח ـ مردان اسرار ديگران را حفظ مى كنند، زنان اسرار خود را.
$\qquad$
هr ـ ـ مرد بیزن، سر بیبدن است و زن بیمرد، بدن بدون كله است.

FAI كلحجينى از ضربالمثلهاي جهان
يونانى
צهس ـ من به تو غواصى آموختهام و تو مى خواهى مرا غرق كنى.


QهM ـ موى آشفته و در هم احتياج به شانه ههن دارد.

- WF.

هرنده خوشحال و با نشاط باش.

طبرستانى ـ HFY
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
HFF ـ ـ مراسم و قانون خواهران يكديگرند.
( مجارستانى


عوعو كنند.
م مجارستانى
كه به خاطر آن زنده بمانيه.



اندوهگين سازد.
اتازونى
اه r ـ ما از افرادى كه به نصايح گوش نمى كنند نفرت داريم و به افركدى
كه نصايحمان را گوش مىدهند به حشم حقارت نگاه مى كنيم.
اتازونى
ror ـ ـ محكت طلا Tتش است؛ محك ز زن طلاست و محكك مرد، زن است.
آررّانتين
rar ـ محبت بحهه مانند آب در غربال است.
كانادايى
rof - موج نهم، قوى ترين امواج است.

هاه ـ ميمون مىداند از كدام درخت بايد بالا برود.
 (امريكايى)

برويى
حبشهاى
كنيا
VV
^ه

كامرون
مصرى


مصرى

داهومى Y Y Y ـ م بمكن است خانهاى داراى صد مرد باشد ولى قلب زن فقط براى يك مرد محل دارد.
ケケr ـ ـ ميوه، زير درخت مىريزد.
كا
 انسانها مى خواهند بميرند، نسبت به يكديگر علاقه ييدا مى كنند.
او گاندا

r99 ـ ـ مردى كه دو خانه دارد از گرسنگی مى ميرد.
او گاندا
ليبريا
جو كون
كنگوي بلريك كنزوى بلزيك

ماداكاسكار مادا/گاسكار
 غيرقابل مقايسه است. . TMT ـ ـ مرض رفيق دائم انسان است و مر گگ در تعقيب اوست.

دٌ

حرف ن YAF
حينى ! ـ نسبت به همه چنان سلو كك و رفتار كن كه گویی از مهمان چذيرايیى

مى كنى.
Y Y Y
طبقهاى است. .
حينى
٪ ـ نصف پر تقال به أندازه تمام رير تقال خوشمزه است.
خیينى
F F ـ تزديك بود حهار زانو بنشينم (نزديك بود زنتم را طلاق بدهم).
تازى
هـ ـ نيكى كن و در دريا انداز.
تازى
\& ـ نگگذار زبانت گلويت را قطع كند.
تازى
V

و نيروى حاكم در وزاريش.
عبرى
9 ـ نو كر پادشاه، يادشاه است.
عبرى

- ا ـ نظم در زندگى بهترين داروست.

عبرى
11 ـ نو كر كسى باش كه نانش را مىى خورى.
عبرى
Y Y ـ نفس، موسيقى زندگى است.
عبرى
ஈ| ـ نيكى با سرعت حلزون مسافرت مى كند ـ ولى (اشر") بال دارد.
عبرى
عبرى
10 ـ نمىىتوان دو شمشير رادر يكك غلاف جاى داد.
هندى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
19 ـ نـه سر مى خخواهم و نه دردسر.
ـ ـ نوش خواهى نيشّ بايل حشيل.
1^ ـ نه شير شتر، نه ديدار عرب.
19 ـ ناز بر آن كه خريدار تست.
. Y ـ ـه سرم را بشكن نه گردو به دامنم بريز.
. Y Y
rAA كلحينى از ضربالمثلهاى جهان
فارسى
Y _ Y ابابرده رنج گنج ميسر نمى شود
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.
فارسى
r
نه جندان كه از خعف جانت بر آيد.
فارسى
نا نادان را به از خاموشى نيست. YF
فارسى
YQ ـ ـاكس به تربيت نشوداى حكيم كس.
فارسى
Y Y ـ نفس را وعده دادن به طعام Tآسانتر است كه بقال را به درم.
ـارسى
تو دلير شوند.
فارسى

- YA

فارسى
Y Y ـ نه هر كه در مجادله حست، در معاله درست.
آذربايجانى
.
آذربايجانى
اr ـ ـناخدا كه دو تا شد كشتّى غرق مى شود.
تركى
r
تركى
سه ـ نه به آن برهيزت و نه به اين ترشى كلم خوردنت.
كتب مقدس
ها ـ نه آبها مىتوانند آتش عشق را فرو نشانند و نه سيلها آن را در ر ركتب مقدس
خود غرق سازند.
צ ـ ـ نابودى انسان در زبانش نهفته، از خودت محافظت نما كه دچار كتب مقدس
حنين زيانى نشوى.
كتب مقدس
^M - نيكى و خيرخواهى بدر، بلندتر از كوه است؛ نيكى و خيرخواهى
مادر عميقتر از درياست.
شرقى(متفرقه)
Q 9 ـ نرم ترين چجيزهاى دنيا بر سخت ترين اشياء غلبه مى كند.

شرقى
(متفرقه)
( Fl
(متفرته) كردى كسى باورش نمى كند؛ اگر از خود بد گفتى بيش از آنجه اظهار داشتى، ترا بد خواهند بنداشت.
اسبانيولى
اسبانيولى


السبانيولى
كردن لجن با لجن است.
اسبانيولى

اسبانيولى
سوئدى
FA - نور برای ديگران مىدرخشد نه برای خودش.
Ma
آلبانى

- ه ـ نه جوجه داريم و نه دعوايى با روباه.

Tآلبانى
اه ـ نمىتوان بدون سر و صدا هارمونى ايججاد كرد.
آلبانى
ـ ـ ـنفرت بدتر از قتل است.



اختيارش نيست.
انگليسى
ـ ـ هيكى را در ديخران و بدى را را در خودت جستجو كن.

مى توان مانع گرديد آنها روى موى سرمان لانه بسازند.
سوئيسى
ه9 ـ ـنبايد سعى كنى كثافت را با كثافت از بين ببرى.
سوئيسى


كَلحّينى از ضربالمثلهاى جهان

- اروهايى

صحبت كردن.

ايتاليایى
ايتاليايى
ايا 1 ـ نود و نه طريقه برایى ناخوش شدن وجود دارد و صد طريقه برای درمان.

لاتينى
لاتينى

لاتويا

ايتاليايى

لاتينى

لاتينى
لاتينى
لتوانى
مالت
مالت
مونتونگرويى
مونتونگرويى
بر تقالى
روسى
روسى

احتراز كن.
روسى


و4 ـ تو كران بايد بدانند كه كى بايد ندانند.

98 ـ نيكى كردن بهمرد ناحقشناس بهمنزله ريختن گلاب در درياست.
49 ـ نان به دنبال خورندهاش نمىرود.
9V
9^ ـ نفرت نزديكترين قوم و خويش خيلى شديد است.
99 ـ نور ييدا مى كند ولى ظلمت از دست مىدهد.
( نان را به كسى بده كه بلد است حطور آن را بخورد. V.
(نيكى كن و از ياد ببر؛ بدى كن و به خاطر داشته باش. V

س
. VF

Vя ـ V\&

PAA
يو گسلاوى

- ـ ـ نه عسل باش، نه زهر.

تو بشُود.
Ar
روغن است).
بلغارستانى
جزاير
انگليس
جزاير
انگگيس
9
دانماركى $\quad$ دانـى
M 1 ـ نفرت و ثروت را اTسانتر از عشق و فقر مى توان ينهان كرد.
19 ـ نفرت محصول مزرعه را از بين مى برد و حسادت ماهى دريا را.
- • ـ نو كهنه را بيرون مى كند (نو كه آمد به بازار كهنه شود دل آزار). استونى

ا 91 ـ نفع و ضرر برادران دوقلو هستند.

٪ 4 ـ نصف آرد شيطان عبارت از يوشال است. فران
فرانسوى
فرانسوى
4F ـ 4 ـ نبوغ يعنى بردبارى.
ها - نبوع زن در قلبش نهعنه است.


دوم صرف حسرت خوردن بر نيمه اول مى گذرد.
ه 9 ـ نصف دنيا از افترا زدن لذت مىبرد، و نصف ديگرش از باور كردن آن.
99 ـ نسبت به زنى كه از عفت خود صحبت مى كند بد گمان باش.
فرانسوى ا ـ ـ ـيكى زودتر از هر جيز ديگر بير مىشود.

عَلجينى از ضربالمثلهاى جههان rA9
فرانسوى
1-1 ـ نـىىتوان در Tن واحد هم به آسياب رفت و هم سر تنور.
فرانسوى
Y ـ 1 ـ نرسيدن خبر، علامت خوش خبرى است.
فرانسوى
بّ ا ـ ـ نيككنامى از كمربند زرين بهتر است.

سلو كك كنند.
ه ا ـ ـ نظم آهنين بهتر از هرج و مرج زرين است.
1•9 ـ نور از همان منبع مى آيد كه سايه.


1-9 ـ نخخستن قدم دشوارترين قدم است. 9 المانى

- ا ـ ـنبايد در هاهى كه از آن آب مى خورى سنگك بيندازی.

I 111 ـ نخختين مرحله حماقت آن است كه انسان خود را دانا بداند.
IIY ـ نتخستن شب ازدواج غالباً T آخرين شـب عشق است.
اتازونى
٪ 1 ٪ ـ نام ديگر "حقيقت)" وجدان است.

110 ـ 11 ـ نگذاريد شلوارتان به بوتين تان بخندد.
ا 119 ـنصف جهان بر نصف ديگر جهان مى 11 كندد و من به هر دو مى خندم.
نگرويى
ـ ـيرنگگ بهتر از زور است. IV

محكمتر بر زمينش بكوبى، بالاتر مىرود.
ترانسوال
ساحل طلا
119 ـ نتخستين فرزند، رفيق يدرش باشـد.

نيجرياى
Y.

شُمالى
|Y| | ـ نابينا مى گويد كه حسَم، بد بوست.

نيجرياى شمالى

كيكويو
كنگوى
بلريك
ماداگاسكار
 صدمين را حتّى شيطان كشف نكرده است.
 - ا IYF 1Y0 ـ نگذار قلبت بر ثروت تكيه كند.

## $2 \oplus$

حرف و rar

جینی
جينى Y - و قتى كهتلخى، مصيبت و محنت تمام مىشود. شيرينىخوشبختى فرا

مىرسد.
「 ـ و قتى كه مانع شويد اشعه خورشيد از ینجره داخل اطاق بيايد، پزشك
از در وارد اطاق شما خواهد شد.
F F ـ و قتى كه پرواز خيلى بلند نباشد، سقوط هم بسيار شديد نخواهد بود.
هینى
هينى
דینى V V و V وقتى كه شادمان و خوشبـخت است حتّى آهن مىدرخشد. 1 - ولو بوزينه را سوار بر اسب كنى، دست .و چايش هم هحنان داراى مو خواهل بود.

جينى جينى דینی حينى جينى جينى جينى جينى هينى تازى W| ـ وقتى كه علف بلند را قطع كنى گر گك ظاهر مىشود. If IY - وقتى كه باد مىوزد علف خم مىشود (يعنى زيردستان از زبردستان تقليد مى كنند).

تازی 9 - و قتى كه ماهى در رود خانه نباشد، ميخو ارزش بيدا مى كند. - 1 ـ و وقتى كه از جوى مىنوشى بياد جشمه باش. 11
حییی
$\qquad$

كَلحّينى از ضربالمثلهاى جهان rar
تازى
Y.

تازى
Y ـ و وقتى كه ريش بسرت در آمد، ريش خودت را بتراش.
تازى


تازى שY ـ ـوقتى كه كسى هديها'ى روى الاغ بياورد، هديه روى شتر دريافت ميكند.

تازى
 وقتى كه خود قاضى مىميرد هيج كس به تشييع جنازهاش نمىرود.

تازى Y Y ـ وقتى كه عقل زياد مىشو د، نطق و بيان كم مى گردد.

تازى צY ـ وتتى كه تير راستى را تِرتاب مى كنى، اول آن را در عسل فرو كن.

تازى
ارمنى


خواهد شد؟

- • - و قتى كه شهرى آتش مى گیرد مىتوان دودش را ديد ولى وقتى كه

قلبى Tتش مى گیرد هيتِ كس خبردار نمىشود.
عبرى اM ـ وقتى كه عاقل خشمگین میشود ديگر عاقل نيست.

عبرى YY ـ ـوقتى كه گاو مىافتد، بر تعداد قصابان افزوده مى شـود.

عبرى سه ـ وقتى كه درد تو را مى.بوسد، دندانهايت را بشمار.

عبرى


عبرى ها ـ وام بده و دعوا بخر.

عبرى
عبرى MV ـ و قتى كه عسل نيست، شيره قند بده.

عبرى ^٪ ـ وقتى كه آفتاب طلوع مى كند، بيمارى برطرف مىشو د.
9 ـ ـوقتى كه با بدبختى روبرو مى گردى حتّى عصبانيت تبديل به مار مىشود.
هندى F F.

و حوف YqF
هندى
FI ـ و وقتى كه مرد فقيرثرو تمند مىشود ستار گان را در نيمروز مىبيند.
هندى

هندى


فارسى PF

فارسى
FD ـ و قتى كه بر لئيم وارد مى شوى روزهدارى را بهانه كن.
فارسى
F9 ـو وفادارى مدار از بلبلان حشم
كه هر دم بر گل ديگر سرايند.
فارسى
. FV
FA آذربايجانى

آذربايجانى
FQ ـ و وقار، لنگر مرد است.

- ه ـ وقتى كه خددا مىدهد نمییرسد: (ايسر كيستى)"

اه - وقتى كه يك مرد گرسنه با يكك زن گرسنه همبستر مىشود، يكت گذا به دنيا مى آيد.

r
( $\quad$ ـ وقتى زن مويش سفيد مىشو د، تازه به فر كك عشوه مى افتد.
كتب مقدس
زُانیى
زانیی
هV
كردى
ه^ ـ ـ وقتى كه خرس بير مىشود، بازيحهُ توله هايش مى گردد.
مالايا
ه9 ـ وقتى كه مار كشتى، عصايت را مشكن.
-9 ـ وقتى كه خدا شيطان را در جهنم زندانى كرد، زن را Tافريد تا در
دنيا جاى شيطان را بگيرد.
افغانى (يشتو)
91 ـ ولو دشمنتان يكك طناب ليفى باشد، او را افعى بخوانيد.

گَلحينى از ضربالمثلهاى جههان
 شرقى (متفرقه)
 شرقى 4F ـ و وتتى كه گر گك تنهاست، شير مىشود.
(متفرقه)

(متفرقه)
94 ـو وتى كه زنبور مىمكد، آنحه مكيده است تبديل به شهد مىشود.
(متفرقه)
9V ـو وتتى عنكبوت مىمكد، آنجه مكيده است تبديل به سم مىشود.

99 ـ ـوفادارى سگك تا يايان عمر وفادارى زن تا اولين فرصت دوام دارد. اسيانيولى
اسپانيولى
اسيانيولى اسبانيولى Vr

س الM ـ وقتى شير مرده است شغال هم دم او را مى كشد.

اسانيولى VQ وقتى كه شيطان شروع به موعظه مى كند، دنيا به پايان خواهد رسيد.

نوشتن وصيتنامه مردهاند تا به علت بيمار بودن.
اس السانيولى
و سوئدى
مىروند.


- • ـ وقتى كه انسان سقوط مى كند، تمام دنيا از رويش مى گذرد.

1 1 ـ وقتى كه جشمان با كيف حول به بازار مىروند، شكم بايد خود را براى روزه آماده كند.

و
سوئدى
AY
ش ـ ـ وقتى كه گوشت در زنبيل از سقف آويزان باشد، گربه حيوان سوئدى
شرافتمند و درستكارى است.
نروزی AF
آلبانى
A
M9 ـ وقتى كه انجير در كيسهات هست همه مىى خواهند دوستت شوند.
Tلبانى
AV
آلبانى - وجود يك همسايه در آنور ديوار بهتر از وجود برادر در آنى
دوردستهاست.
19 ـ وقتى كه گر گُ شروع مى كند به موعظه، مواظب مرغهايت باش.

19 ـ وقتى كه مردم از كسى تعريف مى كنند، كمتر كسى هست كه باور كند ولى وقتى كه از كسى بدگويى كنند، همه باورش مى منمايند. - 9 - وجود امثال در گفتگگ به مثابئ وجود مشغل در ظلمت است.

MF - وقتى كه يك زن دوبار شوهر مى كند علتش نفرتى است كه از
شوهر قبلى خود داشته و زمانى كه مردى دوباره زن مى گيرد به
واسطه علاقهايست كه به زن خود داشته است.
انگليسى 9ه - وقت مانند مد دريا، براى كسى منتظر نمىماند.
99 ـوجدان يگّانه محكمهايست كه در آن به وكيل داد گسترى احتياجى نيست.
سوئيسى
9V
سوئيسى
سوئيسى
^9 ـ وقتى كه در دل آتش باشد از كله دود بلند مىشود.
99 ـ و قتى كه زبان مىلغزد، حرف راست را مىزند.


ا 1-1 ـ وقتى كه گريه مى كنيد همه ممىييند، ولى وقتى كه گريه نمى كنيد
هيج كس نمىبيند.

r ا ا ا ـ وجاليايى

دل را به درد مىى آورند.

ايتاليايى
ه• ا ـ وقتى كه گرسنگگى سوار مىشود، غرور بياده مى گردد.
ا ا ـ ـوقتى كه خانه همسايهات آتش گرفته، به خانه خودت آب

مى كنم نمىدانم براى كه كار مى كنم.
ايتاليايى 1 ـ ـ وقتى كه آفتاب روى سرت بتابد، دربند مهتاب مباش.
1-9 ـو جدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است. 9 ايتاليايى

- ا ـ ـ وقتى كه بيمارى مهلكك است، يزشك كور میشود.

لاتينى 111 ـ وقتى كه دهار شكك و ترديد هستى به هيج گونه اقدامى دست مزن.
لاتينى

لاتينى
IIF ـ ـ وارثتِ وارثِ من، وارث من است.

لاتينى
ll9 ـ وقتى كه مز يتى بدست مى آيد قدرش دانسته نمىشود.
مونتونگرويى
لهستانى
لهستانى


بر
111 ـ ـ وقتى كه فقر خوابيده است، بيدارش مكن.
119 ـ ـوصيتنامه يك مرده، Tينه زندگى اوست.
IY.
بر تقالى
|Y| | ـوقتى كه خورشيد طلوع مى كند، براى همه طلوع مى كند.

Pa^


بكشد.

IYه - وقتى كه دختر به دنيا میى آيد هر خهار ديوار میى گريند





- ا

Y Y Y ـ وقتى سوزن خنجر را مى بيند فرياد مىزند: (ابرادر من).

INF

ديگران سخن گويد.
يو گسلاوى
\& \& ا ـ وام رفيق بدى است.

كوحك شنيده نمىشود.

اسكاتلندى
هسا ـ واز گون كردن گارى يك انسان تيره روز، آسان است.
اسكاتلندى
1F.



گَلجينى از ضربالمثلهاى جههان 99
ولز
جزاير انگليس
IFY ـ وأى بر كسى كه بر يكك بيگانه اعتماد مى كند.
I IFF ـ ـوقتى كه بيمانه پر مىشود، لبريز مى گردد.
جزاير انگليس IFD ـ ـوظيفه هر كس است كه ديگران را سعادتمند گرداند.
IF9 - وقتى كه خانه همسايهات آتش گرفت، مواظب خانه خودت باش.
جزاير انگليس
IFA ـ وقتى كه پرندهاى گرفتار میشود، Tوازهاى خوبى برايش خوانده دانمار كـى
مىشود.
( If9 ـوامهاى ثرداخت نشده گناهان نابخشوده شدهاند.
-10 - و قتى كه شوربا مى.

ا ا ـ وقتى كه يكك در بسته مىشود، در ديگر باز مى گردد.
( ا ـ وقتى كه در دل جا باشد، در خانه هم جا هست.
ا ا ـ وقتى كه شمشير در دهان است، بايد غلاف را نوازش كنى.
ا ا ـوقتى كه حقيقت با دروغ روبرو مى شود، دروغ صدمه مىبيند.
109 ـولو طلا ببارد، عاشق هر گز ثرو تمند نمىشود.

در لباسهايم رها مى كنم.
ا ا ـوجدان بد در آن واحد تهمت زننده، قاضى، شاهد و به دارزننده است.
هلندى
$1 \Delta 9$ - وقتى كه زن آدم مىشود، تبديل به شيشه مى گردد.
-19 ـ وقتى كه دوستى دوست ديخر از بشويد، هر دو تميز مى گردند.'
ا91 - وقتى كه شاه ماهى روى زمين باشد، كار هزشك تق و لق است.
هلندى
|وץ ـ و جدان پاكك، تشكى است نرم.
ها
هر زنى كه بدو نزديكك مىشود، هراسان است.

حرف و
هلندى
1GF ـوام هميشه تازه است.
190 ـ وجدان خوب صداى خداست.
194 ـ وقتى كه يول سخن مى گويد دنيا خاموش مىنشيند.
استونى
19V ـ ـوقتى كه مادر میىميرد، يدر كور مىشود.
فرانسوى
19^ ـ و كيل خوب، همسايه بد است.
199 ـ وقتى كه غرور از جلو گام برمىدارد، بدبختى از پشت مى آيد. فرانسوى
فرانسوى IV. وقتى كه عقل روى كار مى آيد، احساسات لگَد مال مىشود.
ف ان انسوى
خودمان آنها را تر كك كردهايم.
فرانسوى IVY
مىدارد تا اين كه به حر كتش كمكك كند.

خواهيد كرد.
آلمانى IVF كفشُ رها كند.

آلمانى - ويرانى فقط از درى وارد مىشود كه براى دخولش باز گذاشته
شده است.
IV9 - وقتى كه كبوتر با زاغ يرواز مى كند، هرهايش همحنان سفيد آلمانى
مى ماند ولى دلش سياه مى گردد.
Tلمانى
ـ ـوفادارى، خواهر عشق است IW
آلمانى
Tآلمانى
IV9 ـ وقتى كه دست و ָا بسته مىشود، زبان تندتر مىدود.
إ ا المقانى

كَلجينى از ضربالمثل هاى جهان
| | ا وقتى كه آتش عشّق خاموش مىشود، شخخص خاكستر را بيدا
مى كند نه طلا.

كه ازدواج كند.

مىرقصد.
Tآلمانى
1AF
آلدانى


IAV
را تهيه كند.
MM وقتى كه نقره حرف مىزند همه به حرفهايش گوش میىدهند

آلدانى
آلمانى




نگاه مى كنند.
ا 19 ـ و وقتى كه خرس در جند قد
يونانى
طبرستانى


طبرستانى
19F ـ ـوقتى كه مىميرم، دنيا هم میميرد.
190 ـ وامها رفقاى بدى هستند.

شير دورى مى كنى.

حرف و
19V ـوقتى كه سر مرتكب گناه مىشود، دم مكافاتش را متحمل میشود.
191 ـ وقتى كه بول از دست برود، جيز مختصرى از دست رفته است.
وقتى كه وقت از دست برود، همه حیيز از دست رفته است.
199 ـ وقتى كه گر گی تعقيبت مى كند، گراز نر راعمو خواهى خواند.
مجارستانى
「 Y ـ ـوام گيران بايد زياد دروغ بگويند.

مى گيرند.

Y Y Y Y و قتى كه رودخانه صدا مى كند، علامت آن است كه سنگك با خود
حمل مى كند.
كوبا Y Y Y ب ج
كوبا

(امريكاهى)
ماهى را تر كك گوييم.

(امريكایى)
نگرویى
نگروس
Y•^ ـ ـ وقتى كه ابر مى آيد خورشيد غروب نمى كند.


رفتار نمى شود.

تو هم با يكك چا برقص.
 مى شوند.

گَلجينى از ضربالمثلهاى جهان r.r
نگرويى
Y Y ـ و قتى كه حشم مىبيند زبان حرف میزند.

از اسرارت باخبرند.
نغرويى
YID ـ وقتى كه اسب مى Y ويرد، الاغ جاق مىشود.


افتاده است.
 و فيصله بله، موقعى كه در حال جنگگ و جدال هستى صدماتى جزايراقيانوسيه

كه به تو رسيده با عنف و شدت تلافىى كن.

مسخره كردن درخت خرما مى بردازد.
و YY. وقتى كه بوزينه دستش به موز نمىرسد مى گويد موز ترش است
بانتو

- YYا و/م، نعشَ نيست.

ليبرياو

نيجريا
ترانسوال
Y Y
 خود آسيب مىرساند.

آنجا آتشى بايد وجود داشته باشد.
مصرى
مصرى
كنيا


نيجرياى
 شمالى

نيجرياى شماكى

هو
I ا و و وقتى كه كسى غذا مى خورد، ريش خودش مى جنبد نه ريش ديخرى.
هو

(يعنى قوت >ر اتحاد است).
هر فٌ
\&•F حرف ه

خینى
جينى
چینی
جينى


بخوريد، بيشتر مزه خو.اهد كرد.
דينى
ه ـ هيجّوقت بيش از زمانى كه سر و كارمان با احمق است، احتياج به
هوش زياد نداريم.
هينى
9 ـ هنگامى كه واگن هاى اقبال خوب راه مىافتد، حسد روى خرخهايش
آو يخته مى گردد.
דینى
حینى
جينى

حینى
جينى
11 ـ هر قدر به شماره قوانين افزوده شود به همان نسبت عده تبهكاران رو
به افز ايش مى گذارند.
٪
דینى r| ـ هنگامى كه تير گحى فضا را فرا مى گیرد، ديگر خورشيد نمىدرخشد ولى Tآيا كسى رنگگهاى قوسقزح را فراموش مى كند.

حینی
جينى
جينى
حینى

If
ه ـ هر جه بو خوشُ تر باشد مگس هاى زشترى اطرافـ بطرى برواز مى كند. 19 ـ همه كس محجور است به اراذل كمكك كند. هيتِ لازم نيست كسى از كسى انتقام بگيرد، زيرا سرانجام روز گار جسد دشمن را كنار در خانهاش خواهد افكند.

F• F•لحّينى از ضربالمثلهاى جهان

جينى
هينى

7ينى
ج


خينى
جينى
جینی
خِينى
جینیى
جِينى
جينى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازیى
تازى

1^ ـ هميشه دزدى وجود دارد كه دزد ديگر را غارت مى كند.

 I ـ ـ هر جه انسان تهى مغز تر باشد، خوشحالتر خواهد Y Y ـ هر لحظه از زمان را از آن خود گردان. Y Y ـ هرقدر هم درخت بلند باشد، كوتاهترين تيشه به تنهاش مىرسد.
 ১Y ـ هداياى عروسى قبل از عروسى مىرسد. צY ـ هميشه شتر بير يوست شتر جوان را به بازار مى برد. ـ ـ هر كس بر بازوى عدالت بايستد با مغز بر زمين مىافتد. ^^ ـ هزار بار گوش بده و بيش از يكـبار سخن مخو.
「 「 ـ هيج سوزنى دو طرفشّ تيز نيست.
 Y Y ـ ـ هر گیاهى از تخمش بيداست. لّه ـ هر انسان جاه طلب اسيرى است و هر آزمند گدايى. MF ـ ـ هر مرد ارباب ريش خويش است.



 ج 9 ـ هر كجا روزيت را بدست آورى در همانجا بمان.

- ـ ـ هر حيوان گردن دراز، شتر نمىشود.
(FI ـ هر جه تازه است، مطبوع است.

تازى
( FY
تازی ـ ـ هر مرد سلطان نفس خويشُ است و دم سغگ هر گز, مستقيم نيست.
تازى (ابرخیز").

تازى هي FD

زندانى شود:
ارمنى
(F9 ـ هيتِ كس بر درختى كه ميوه ندارد سنگك نمىافكند.
برئو
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
هr هr هrex كس در صراطالمستقيم راهش را گم نمى كند.
عبرى
rه ـ هر أروپايى كه به هند مىرود حنانحه بردبار نباشل، بردبارى تحصيل
مى كند و اگر بردبار باشد بردبارى خود را از دست مىدهد.
عبرى
ـ ه همه را با يك هو جوب مران.
عبرى
عبرى
عبرى
عبرى
ه ه ـ هر وقت الاغ توانست از نردبان بالا رود آنوقت هم عقل در زنان
بيدا خواهى كرد.

هندى
ه9 ـ هزار بيمار بايلد بميرند تا يكك يزشك به و جود T آل.
هندى
-9 ـ هيتِ دوستى مانند برادر نيست و هيتِ دشمنى مانند برادر نه. هندى هندى (91 ـ هر كجا گاو هست، گو سالهاش هم هست. Y 4 ـ هيتج روزى نيامله كه غروبیى داشته باشد.


هندى
\$4 ـ هر كجا عسل هست، آنجا مگس ها جمع مىشوند. 4F ـ هر مرد محافظ شرافت خود مى باشد. 90 ـ هر كس برایى يك و يا دو روز مهمان انگاشته مىشود و در روز سوم فضول و مزاحم. 99ـ هر كجا زنها هستند در آنجا دردسر هست. 9V ـهر كس خر شد ما بالانيم (تغيير و تبديل رؤسا در ما اثر ندارد).
 99ـ همسايهها يارى كنيد تا من شوهردارى كنم.
 - VI

 . - VF VD V9 ـ هنر حشمئ زاينده است و دولت بِاينده. ـ W هر ماهى خطر دارد، بدناميش را صفر دارد.
 VQ - • ـ هر كه شيرينى فروشد شترى بروى بجوشد. 1 1 - هر جه خواهى كه نشنويش، مگوى. AY - هر عمل اجرى و هر كرده جز'ايى دارد. r ז ـ هر كسى آن درود عاقبت كار كه كشت. AF فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى

فارسى
فارسي
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى


فارسى

بى گمان، عيب تو ييش د گران خواهد برد.

طريقت ايشان متهم گردد.
¢
AV
1^ ـ هر كسى ينج روزه نوبت اوست.
19 - هر سرى روزيى دارد.
9. 9 ـ هيج گلى بدون خار نيست.

91 ـ هر گلى علت و عيبى دارد
گل بى علت و بیعيب خداست
AY ـ هر كه گوش را مى خواهد گوشواره را هم مى خواهد
سه ـ همنشين تو از توبه بايد
عقل و دين تو بيافزايد
9F ـ هر دردى را نيز درمانى است.
90 ـ هر آنحهه ديده بيند، دل كند ياد.
99 - هر كه دندان مىدهد نان مىدهد.
9V
ه 9 ـ هر كه عيب د گران يِشَ تو آورد و شمرد

99 ـ هر جا گل است، خارست.

- •1 ـ هر حه نحبايد، دلبستگى را نشايد.

1-1 ـ هر عيب كه سلطان بِسندد، هنرست.

r 1 • ـ هـر كه با بدان نشيند، نيكى نبيند.

1•1 ـ هر كه با دشمنان صلع كند سر آزار دوستان دارد.

گَلچِينى از ضربالمثلهاى جهان

فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى
فارسى

فارسى
فارسى

فارسى
فارسى
فارسى
كانورى
كنغوى
بلزيك
فارسى
فارسى
فارسى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى
آذربايجانى

1•9 ـ هر كه به زيردستان نبخشايد، به جور زبردستان گرفتار آيد.
I l V 1•1 ـ هر كه دست از جان بشويد، هر جه در دل دارد بغويد.
1-9 ـ هر كه را دشمن ثيش است، اگگر نُشُد دشمن خويش است.

- الـ هر كه راز دست، بازو در بازو است.

111 ـ هر كه سخن نسنجد، از جوابش برنجند.
I IY ـ هر كس كممتر فكر مى كند، بيشتر حرف میىند.
WI ا ـ ـ هر كه نان از عمل خويش خورد
منت حاتم طايى نبرد.
I IF
10
از همت بلند به جايى رسيدهاند.

$$
119 \text { ـ هر حه كنى، به خود كنى. }
$$

IIV ـ هر كه را شرم نيست، ايمان نيست.
11^ ـ هر آنحه از دست برود، به تمنا باز نيايد.
119 ـ ـهر قدر هم روابطت صميمانه باشد، هر گز قلبت را به زن مله. IY.
|Y| ـ ا هر آنجه از دست برود به تمنا باز نيايد.
I I ـ ـ هر آنحهه حاكم عادل كند همه داد است.
Y Y ـ هر جا كه رنگک و بو بود، گفتگو بود.
I I ـ ـ هر كه به عروسى رفت به غزا هم برود.
IYD ـ هر كه برای ثرو تمند شدن عجله كند، زودتر مستمند مىشود.
צY ا ـ همسايه ديوار به ديوار به از خويش دور.
I IYV ـ هر كه را باغى است، در دلش داغى است.
rir

آذربايجانى
آذربايجانى
تركى

1YA ـ هر T آن چيزى كه به پاى نيفتد بر فرق نشيند. 1 1 ـ هر كس دوست بیعيب جويد بىدوست ماند.
-

نمى خواهد خواهد شنيد.

شr| ـ هر كس مهر دارد، سليمان است.
I IMF ـ هر كس با غيظ و غضب بر خيزد، با زيان و خُسران نشيند.
ها ه هيتج وحشتى مانند ادراكك نيست، هيجِ نابينايعى مانند دانايعى نيست، هيت
دشمنى مانند بيمارى و هيجِ وحستى بالاتر از وحشت مرگك نيست.
كتب مقدس
كتب مقدس
زُاينى
MM ـ ـ هر كجا نفعى هست، در آنجا ضررى هم هست.
زُاينى
1r9 ـ ـهر انسان، عادتى دارد.
زاينى
IF.

كردى
I IFY ـ هر ابرى باران ندارد.

در آنجا جمعيت هم هست.
مالايا
شرقى
(متفرته)
ـ IFF

اسانيولى
اسانيولى IFD ـ هيتح كس نمى تواند با دماغ ديگرى تنفس كند.

اسانيولى I IFV

1FA

گَلحينى از ضربالمثلهاى جهان



اسهانيولى

اسبانيولى
rا ـ ـ همه خوبند اما نه بر ایى همه كار.
اسانيانيلى
الا ـ ـ هميشه قرض آدم فقير صدا دارد.
اسبانيولى
اسبانيولى
اساسانيولى
اسبانيولى
10^ ـ هر كس در نظر ديگرى آدم احمقى است است




صابونش را.


رويش مى
190 ـ هيَج دزدى نيست كه عشّق بدزدد ولى عشّق غالباً دزدان را بهـ وجود مى آورد.

19V ـ هرقدر هم دم بحه خر گوش دراز شود، درازتر از دم مادرش
نخواهد شد.
Tآلبنى
19^ ـ هر كس درنگگ كند، بشيمان مى شود.

هرف TIf
199 ـ هنگامى كه مشروب داخل شد، خرد خارج مى شود.

فرمانروايیى دارند.


انداخته مى شود.

انگليسى
انگليسى
انگَليسى
انگليسى
انگگليسى
IVF
IVD
IV9 ـ هر وقت مال هست، يار هست. IV9
IWV ـ هر كه خشّم و غضب را فرو نشاند، زياد عمر مىنمايد.

خوبى باشد.
آلمانى
آلمانى


آلمانى
| | ا ـهر كس در خانه خودش آقاست.

آنحه را كه دارد بفروشد.
سوئيسى
lAF ـ ـ هر كس اسبى را كه در حال سقوط است، هل میدهد.
اروبا
ا^ه ـ هيجو قت برای مردن ياعروسى كردن دير نيست.
 نمى خواهد كه "ايير") خوانذه شود.
ايتاليايى
ـ هيج سارقى بدتر از يك كتاب بد نيست. IAV

گَلجينى از ضربالمثلهاى جههان

ابتاليايى
ايتاليا يا
ايتاليا يـى
ايتاليا يى

ايتاليايى

ريدا نشود.
ايتاليايى
ايتاليا
199 ـ هيَّ حيز به اندازه زمان از خود انتقام نمى گيرد.
l9V ـ همانطور كه اسب اعم از اين كه خوب باشد يا بد احتياج به مهميز
دارد، زن هم اعم از اين كه بد باشد يا خوب محتاج به شلاق است.
191 ـ هيجوقت دنبال يكت زن و يا اتوبوس ندو، زيرا بزودى يكى ديخر ايتاليايى
ريدا خواهد شد.
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى
لاتينى

طبب مى انگگارد.
لاتينى
لاتينى


- Y•V

لاتويا
لاتوبا
Y•^ - هر جه دشمنان بيشتر باشد، افتخار هم بيشتر مى بشود.
 .

 r Y Y ـ هر آغازى دشوار است.

 MY - هر كس يول دارد، برحق است. HIV ـ هر هوبى كرم خود را دارد.


 مونتونگرويى مونتونگرويى مونتونغرويى مونتونگرويى مونتونگرويى Mه ـ ـ هرحه بيشتر دانا باشى، بيشتر رنج خواهى بود.
 مونتونگرويى
uth
لهستانى
لهستانى
لهستانى



.
اM Y ـ هم صليب و هم دار از حوب ساخته شده است.

FIV FIV
لهـتانى
 لهـتانى

لهـتانى
لهـتانى
بر تقالى
بر تقالى
ير تقالى
بر تقالى

روسى







 MFD
 روسى

روسى


 بولدار در خانه فقيرى را بزند.


روسى

روسى

روسى

روسى
يو گسلاوى
يو گسلاوى
يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى يو گسلاوى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى اسكاتلندى

ولز
( YVI . YVY ـ هر چه بد نماست، بد نيست
 KVF ـ هر جه كسى نجيبتر باشدل، به همان نسبت متواضع تر است. YVD - هيجِ دوستى مانند پول نيست. YV9 ـ همه جیز در آغاز كو جكك است. ( هيج مردى خوب نيست مگر اينكه ديخران به وسيله او خوب شوند.

Fَلحّينى از ضربالمثلهاى جهان

ولز
ولز
ولز
ولز
بلغار ستانى
بلغار ستانى
بلغار ستانى
بلغار ستانى
جزايرانگليس
جزايرانگليس
جزايرانگليس
جزايرانگليس
جزايرانگليس
דچك
چچك
جیك
جك
جك
دانمار كى
دانماركى
دانمار كى
دانماركى
دانمار كى
دانماركى
r YVA YVQ - YA.



 YAD - هر جه مادر میريسد، دختر مى بافد.
 . YAV ـ هر طور كه كه جا بيندازى خواهى خفت
 Y YQ ـ هر كس گوسفند شود، گر گانش ببرند. Y9.


 _ YaF ـ هر گناه بهانه خود را دارد. Y9D ـ هر عقيدهاى متضمن حقيقت نيست.
 YQV ـ هر حه شخص نجيبتر باشد، غرورش كمتر است.
 Y99 ـ هيجِ كس آزادتر از مغس نيست كه حتّى روى بينى شـاه مىنشيند.「 . . .


ه حرف هr.



دانماركى
هلندى





الآ ـ هر جه كه دل از آن پر است، روى زبان مى آيد.
استونى

استونى
استونى

ها ا ـ هر حهه تُرش تر، بهتر.
Mاء ـ هميشه كمى بترس، تا هر گز محتاج نشوى كه زياد بترسى.

MA




فرانسوى
فرانسوى

MY ـ ـهر كس گربه به دنيا آمد موش تعقيب خواهد كرد.


Frلحِينى از ضربالمثلهاى جهان
MYه ـ هر كس به اندازه كافى نيرو دارد كه بدبختى دوستان خود تحمل كند.

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى

فرانسوى

فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
فرانسوى
آلمانى
. ـ ـ هr هر كس به اندازه دلش بير است. HMA - هر كس كه شيبور زند، شكارحى نيست. MYQ ـ هميشه غير ممكن اتفاق مى افتد. - اله ـ هر دو طرف را بايد گره بزنى. الجّ ـ هميشه شعر خودش را مى خواند (خوديسند است). Y Y Y ـ هر كس محبتش بيشتر است سرزنش هايش هم بيشتر است. rry - هيج اتفاقى برایى هيج، اتفاق نمى افتد.
 هاس ـ هر كس آنحهه را كه نياز ندارد مى خرد به زودی آنجه را كه نياز دارد خواهد فروخت. צهس ـ هر كس از نيروى حافظه خود شكايت مى كند ولى هيجّ كس از قوء داورى خود شاكى نيست. . هrV ^M Q Q . TF. هر حيز تازه و نوظهور مقبول و يسنديده است.

  DFF YFD ـ هر گودالى، سنگر ندارد.
-
Tآلـانى
HF\& ـ هميشه هر T آغاز، دشوار است.
آلمانى MFV آلـانى

MAA ـ MFA ـميشه كك اشتها را از بين میبرد.
آلمانى
M\&q ـ هر طفل اقبال خِود را همراه خويش مى آورد.
-هץ ـ هيجِ كس خوشبخت تر از كسى كه تصور مى كند كه خوشبخت
است خوشبخت نيست.
 Tآلـى
 شها ـ همه كس مى تواند درون قلب مردى كه سينهاش را شُيشه ساخته شـده بخوابد.

T آلمانى Tآلـانى roD ـ همه عاقبت وارد يك
آلـانى
 آلـانى T T Tآلمانى ه Y
 .
 خارج نمى گردند.
آلطانى

آلـانى r Tآلمانى هFA آلـانى
 Tآلـانى


حلحچينى از ضربالمثلهاى جهان

Tآلمانى
Tآلمانى
آلمانى
آلمانى
Tآلمانى
Tآلمانى
آلمانى

آلمانى
نمىشود.
Tآلمانى
يونانى
يونانى
يونانى
يونانى
گر جستانى
طبر ستانى
طبرستانى
طبر ستانى
طبر ستانى r- MV ـ هر زنى زيبا بودن را بر خوب بودن تر جيج مىدهد.

WV
MVA ـ هدايا، حتّى عقلاء را به ضلالت مى|فكند.
MVQ
r M.

rar ـ ـ هر كس به گربه خوراك ندهد به موش ها غذا میدهـ.

سخنت راست است.
 MAV سيلزى HM ـ هيت كس به اندازه افكار خودمان ما را گول نمىزند.

هرف RYF

سيلزى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
rar ـ هر كس هول دارد دارای يك؛ شيطان است؛ هر كس هول ندارد اسلواكى
داراى دو شيطان است.

خودت مىافتد.
هqه ـ هر جه يك جاده كوبيدهتر باشد، بیى خطرتر است.

اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
اسلواكى
rav ـ هداياى كو چچك دوستى را گرم نگه مى دارد.

M99 ـ ـ هر حه زود میرسد زود هـم فاسد مى شود.
. F..
F.1

اسلواكى F. F ـ هر كس به باد تف كند، بر روى حهره́ خودش تف كرده است.
F. F.r ـ هر كس خود را عاقل مىانگارد، به همين جهت است كه در دنيا مجارستانى

اين همه احمقق وجود دارد.
ايسلند
( F.F

خواهند خورد.
اتازونى
F F.9
اتازونى
. F.V

Fra كلجّينى از ضربالمثلهاى جهان
اتازونى
( F.A
كه از آن با خبر باشد.
F. 9
نگاه بدارد.

اتازونى
FI.
شيلى
( Fll ـ هيج مشاورى بدتر از ترس وجود ندارد.
كلمبيا
( FIY - هيج كس، هيج كس را مىشناسد.
كوبا


گرسنه باشد نمى توانى كار كنى).
~ F10 ـميششه آب خالص بنوش، بسيارى افراد در اثر عدم رعايت اين
اصل مست گشتهاند.
Fl\& ـ هر بار كه مرغ تخم مى گذارد، به تمام دنيا اعلام مى كند كه تخم
گذاشته است.
هر قدر بيشتر سئوال كنى كه جه قدر از سفر باقيمانده است به جزاير
اقيانوسيه
همان نسبت سفر طولانى به نظر خواهد رسيد.
الجزائرى
FIN
بانتو
FI9 ـ هر حيوان درندهاى در كمين گاه خود مى خزد.
بانتو
F FY.
مصرى
. FYI
مصرى

ساحل طل>
FYY ـ هيج كس دوبار خر نمى شـود.
كنيا
ـ ـ هر كجا لاشه هست در آنجا لاش خور ها جمع مى شوند.
اييو
FYD ـ ـ هر حه شيرين است، كشنده است.
\&r حرف ه

اييو
FY\& ـ FY\& انسانى، مانع انسان ديگر است.
كانورى ـ A FYV

كانورى
FYA ـ هر قدر هم راه طولانى باشد، سرانجام به شهرى مىرسد.
-

حرف MAA
1 ـ يكك مرد خوب هر گز زن خود رانمىزند، سگك نجيب كارى به كار
مرغان خانگى ندارد.


عوعو مى كنند.
خیینى
F
جینیى
خینی
جينى
خینی
جينى
تازى
تازى
تازى
تازى
تازى ـ If خردمندى است.

تازى
تازى
تازى
ـ IV
تازى 1^ ـ يكت گره سست، بسيارى از گرههها را باز مى كند.

هندى
19 ـ يا يول در جيب داشته باش و يا زبانى شيرين در دهانت.
هندى _ Y.

فارسى
| Y يك رودهُ راست در شكم نداشتن (به مزاح هميشه دروغ گفتن).

گَلحیينى از ضربالمثلهاى جههان rqu
فارسى
Y Y _ _ يك سر دارد و هز ار سودا.
فارسى

فارسى
ـ YF
فارسى Y ـ يا رب مباد كه گدا معتبر شود
گر معتبر شود زخدا بـى خبر شود.
فارسى
Yو ـ يكى را كه در بند بينى مخند
مبادا كه ناگگه در افتى به بند
فارسى
. YV
فارسى
ـ Y ي
فارسى
Y Y ـ يا سخن دانسته گوىای مرد عاقل يا خموش.
آذربايجانى
r. r ـ ي يكى كه افتاد، هم كلنگگ دارش را زند هم تيردار.

آذربايجانى


س ـ ـ يكى از زور گرسنگى تنبانش را مى فروخت، يكى گفت: با غلاف
غداره عوض مى كنى؟
آذربايجانى
. يار جانى كم است و بار نانى بسيار.

بيرونش آورند.



مه - يك دهان سنگى لازم است كه به زبان نصيحت كند كه آرام و ساكت باشد.

ـ F.

> نمى كند.

شرقى(متغرته)
FI - يك دست آينه، دست ديگر مست.


اسهانيولى





 -ه - يك بك بار ديدن بهتر از دوبار شيندن است.


 هF ه ـ يك كـدبانوى واقعى هم كنيز است و هم خانم.
 هوه ـ ـه هي هيز بهتر از هيج است.
 ^هه ـ يك سگك زنده بهتر از يك شير مردهـ
 سوئـسى 4.

سوئيسى


ابتاليايى Y4 ـ يك كتاب خوب يك دوست خوباست.

گَلجينى از ضربالمثلهاى جهان اسr

ابتاليايى
ايتاليايى
ايتاليايى
ايتاليايى
ايتاليايى
بى بیگ نيست.
لاتينى
لتوانى
لتوانى

نان نمىدهند.
مالت
مونتونگرويى
لهستانى
لهستانىi
ايتاليايى و يكك ايتاليايى را يكك اسیانيايى و يكك اسپانيايى را يكك
يهودى و يكك يهودى را خود شيطان.
لهستانى
لهستانى
لهستانى
ـ ـ ـهودى را با شلاق مجازات كن و دهقان را با يول.

(1.

نقاش بد حتماً بايد اين كار را بكند.
لهستانى
_ _ _ VY س ـ ـ يك مهمان خوب همان روز اول مر خص مى شـود. _ VF

حرف ی

بر تقالى
روسى
روسى


گربه هميشه در خانهاند.
روسى
روسى
يو گسلاوى
اسكاتلندى
اسكاتلندى
اسكاتلندى

وقتى كه خارج از وطنش است.
اسكاتلندى

ولز
ولز
ولز
بلغارستانى
جك
جیك
جك



گلحينى از ضربالمثلهاى جهان
F ـ ـ ـ يك بار عروسى كردن وظيفه است؛ بار دوم ازدواج كردن دليل
حماقت است و بار سوم زن گرفتن نشانئ جنون است.
 هلنلىى 9 استونى - I V استونى
. 1•1

استونى
استونى استونى استونى

استونى فنلاندى

فر انسوى فرانسوى فر انسوى فز انسوىى فز انسوى فرانسوى فرانسوى فر انسوى آلمانى

110 ـ يك لقمه خوشمزه و لطيف فقط تا وقتى خوب است كه در دهان فرانسوى باقى مىماند.
IIr ـ ـ يك زن هر گز از زن ديگر تعريف نمى كند. Ilf Il9 ـ يك اخخگر بد هر روز دود مى كند. ـ ـ ا IVV
 119 - يكك جرقه كوحك حريق جهانسوزى را باعث مىشود. IY.

 IYM ـ يك حلجله بهار نمى آورد. IYF ـ يك سنگ تنها، ذرت را آرد نمى كند.

حرف فrf
ا IY0
آلمانى

آلمانى
آلمانى
I IYA
آلمانى
1YQ ـ يكك مرد كو جكك غالباً سايه دراز مىاندازد.
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى
آلمانى

دوشيزه و حشم عقاب.
آلمانى
آلمانى
شا ـ ـ يك سخن صد گله دارد.
يونانى
يونانى
يونانى
يونانى
يونانى
1r9 ـ يكك هنر مند در همه جا زند گانى مى كند.
. IF.
|f| ـ ـ ايا اصلاُ ازدواج مكن يا آگر ازدواج كردى، ارباب باش.

طبر ستانى ـ ایگانه رازى كه زن مىتواند نگاه بدارد، رازی است كه از آن

اطلاع ندارد.
طبر ستانى
IFD
اسلواكى I\&q ـ يكك سكه تقلبى، دو سكه خوب را از ارزش مىاندازد.

گَلجينى از ضربالمثلهاى جهان هr

اسلواكى
. يأس و اميد خواهر يكديگرند. IFV

ـ ـ ـيكى كباب مى اFA
ـ أ يك دوشيزه بير ارزشى بيش از يك نامه يست نشده ندارد.

- اتازونى

برزيلى
ـ ا يك قدم در روز به دو قدم در شب مىارزد.
r ـ يك ش شيطان شناخته شده، بهتر از • شيطان است كه بايد شناخته شوند.
ا ـ يك خروس خوب روى هر مزبلهاى بانگك برخواهد داشت.
نگرويى
كامرون
109 - يك دندان فاسد موجب فساد تمام دندانها مى شود.
ـ يكى را از ميان آغل گوسفند به زنى بگير ولى هر گز با كسى كه
خويش توست عروسى مكن.
داهومى
داهومى
109 ـ يكت شكم مى خورد و شكم ديگر بالا مى آيد.
ساحل طل>
-19 ـ يك انسان بد بهتر از يكك خانه خالى است.
نيجرياى
شمالى
هايا
ليبريا
كانورى
كيكويو
| 19| ـ يك زن محيلتر (حيله گر، فريب كار) از يك پادشاه است.
19Y ـ يك ذ ذره كاه كافى است براى جدا كردن عسل از كندو.

1GF ـ يك دوست خوب را با هر دو دستت نگاه بدار.

كنگوى
190 ـ يكك هديه هر گز كهنه نمىشود.

بلريك
199 ـ يكك مرد خون فربه است، دو نغر حساب نمىشود و مرد لاغر هم

ماداگاسكار
به دليل آن كه لاغر است نصف انسان به حساب نمى آيد.
19V ـ يكك دروغ در خلوت حاق و در جلوت لاغر است.

