


.نام خدا وند جان افر ـن
وعل الانســان مالم يعلم



 و درست املا كـنــاد



-كاه در علوشان او اون
بنحى א ناخوانده فرانذزست
نكار مكن كه بكتب زفت وخط نوش

(




















 عبى نتوان كفت وبا ان كونه نصرفات مالـكانه ارنع بيت انهاجيرنى



 بدان هثجــار ابْاى ابن رنمان رادشواراست ك اسـباب اداب و و
















 توان آ־وخت • وهمهی:














( توقدراوبسخين كغتن درى بشكن )


 (


 ( نوڤدر فضنشناسى كاهلزفضلى ودانش)




 .



 -وهبت شهـ باشذ






و ر هنیى دار ى وهغ:ـاد عيب

15^9

انبك فهرست|انیهدر بن كمابست

EA
ه


IS•
A1
 19 ; ;

IT0 وصف; كمبى 15A ; rar.
 IrA ITA
 - 10 10.
 iV.

9 9 ر رباعین. بدفيه
11
ar ar
 ق:وداتفارسى 9V


.
IIA
119 >روفع بـه
$\therefore \quad \therefore \quad$ بده:
1519


ال




 ( )

*
*
*

*





 "

*     * 






 ودر جاى مناسب خود بـــابـد
 ( حرون حان ) ( اوى ) را ( حرون ( عاله ) كوربند • انهـه
 -نامنــد
*
 م:ــان دال وذال ظارسى فرن كذارند نباورند
( شٌهاب الدبن كزمانى ) كوبد
友




( انورى ) كو
 *





## ( 1


 جدول دانسته بـيُود


آرهـان مقاوب منه (1) مغاوب
(, )
(ب)
(i)
(
(ت)

(د)
(г)

تارات

- انار
(シ)
(~)
(E)
( ) ( )
(
(.)
( $\dot{r})$
(
ز زردشت ( )
(د)
كزاشت ( ) ( )

( j )

 بعضى از حر وفانهارا.يكروفدبكر قلبحـي




( ج واهر )
*9
( (جواهر ) بِاقوت فرِوزج بیباذى بلور

( ط (

(اشتربه ) جارب)


* اع إراب






 -نمـد



مدو لين ) خواند
(

 - تنوين را با انف خوانتد وان الف را ( الف اششاع نا نامند ( ) (


 ادغام خحنايْه بياند
*
( (Ir)











(
( 1 )




 ('فـام ('

## (

(








 ( اسم انشاره ) واكرعكلى (است ( موصول وك:ابات )است














وحون دوكا

－تسيه ســازند
 الاصصل اههذا در اصطلا
 ا；

 （



产
＊

重（
＊


娄
（أل｜


（ مرزادف ）

娄









受 احوال
＊
\＄
＊
（备委
受重




## ( 12


|'




( )




芜
娄

- • • •




سار تنصبل اين إ بـبابد
 اصططفا ازكا خطابا )








- 



و وومعشُر وبوالهوس (
*






*
女

خ خواهد شــد
م
( r ) ( )













 معلومارا و.رایهريلت جزوُى جدا ظانه فرارداده شده است
\$
委
 صَ
أفـوا
فيودات
مكات
(i)

新
(i)
(i) كنا
(r)

فروع ذهـ
(o)
|مالاء
(7)

حروف وادوات
( $v$ )
( 4 )
.
(انماء













ودهانه وكرنه بامد باشٌ جون


$$
(r)
$$


娄








( ) (













(rv) (rv (r) (
 ( ) وهثزه نجاشد

 -وسواس

( اجوف ) انكه عين انحرف عا
( )







 .



 - مارست نوده هِيشّود ارْ








 ( فزّ هز هزر •







(ابواخو بدى) لوده است


( (r )


وتمر يف •
重







 خوا ختد خون زوهاو • زه شير •
(重


 ســاءى .وقياتى












 ملا حظه مِيشود • جون（ بدعلنـا ）（ بد سنلى ）（ نفس اماره ） （ نغس مطمئهن ）




دعوى • فتوى • صغفرا • سوداء

 حذف كرده هــا ملهُ（ ．）رسمبد بدان كثند •
受
鱼
(

<
4

* .
( P\& )




( ) اسا (

هـُلا يِاى مكهوله وعْهول هردو.كوـند •

重




- صاحب تماو تِجد
(rı)

* 



كا
ك 孛

 ＊
娄


＊

（

黄
㴶
（

（（ اس ）

（
（ ）


（ درروز（ درخ（

（ ان غ
（ برون نــابد ازدل الا بروز


妞
受

 （



 （

－ر سال خود بإفماند چون اهوان نِيكوان （




娄




 دار ين • حسن حسنين • روضه روضتينا ابـ ابو ين •（ نوام توامان
；；رجد فرقدان ）
产
受
＊





 از حرون


莫（
（اولا باليد دانسـت（ \＆V ）






 （ك：）




انيك ه؛ـالى خبد


受

＊
友
＊
＊
＊نُ
（．
委

（



بـد بـطرين

（1）

( M ( كفته شــود

( ) ( ) ( )


.عْاى اوست .ر هالتا اصلى حْون ( دل )
(علامت مُرد )



دراوابل كَات حون ( بدل • ارْدل • دردل • بادل )












( شُساهـدهان رْمانه خورد ورْ زله )
( دبده را بوسْ:د و ( دل را ) كرل

( نكرس_تَ كرسـتنَ ارد بار • . .
(دست )



( سمرو مارا (إى همی ( دردل ) است)
( البد"
) ( خود (
( )













(

( ك هـز مید مودرشاعهى استادم من )










( or )








( كرد خركا افن , رد ه: ششـام الدارْد )
(بارنى ) (

 ومانیها تلفظا كتمد جون
( آمد رمضـان ورنت ارزذهـهـا ردد )



( )
.


( ( جو عضــوى بدرد آورد رورْ كار )



( دران نفس كيكِمدرد اردْوى توبانتم )



- سه وجه جارْاست





( (رمغتضنـاى همت خود كا همان شُدم )

( كند ســبارْ

( جوهر دورْ وشبِ دعوىدبن ) كن )

(ov)








 بطر بن ديركر كردايند

( ســأى نبور باده برا فروز جام ما )

 فارسى بيـانـد .
( يارب! ! اتن ان
( مسرد كن انسـان ك كا كردى
( . . . . . .
( بدان رهى كدوذهرك هستص.ا>بذوف)

(
اما( ح.
- جه ماجت بدان نووده است

( )



(اى كل نونيرْ خاطر بلبل نكاهدار )

(ةظ
-بطر بفی غر مكدود


( ז7 )








 ( )





( رو' (




( فرشته ايست هر بن بام لاجور داندود )



 4 4
( 72 ) ( )

- بت داخل تتوالّد شد
(


( خوشَ


كریه خود هست كار بس-بارى تتوان دستزد.

 ( ) وتْكر فارسى را اناده كتند
* 



 - ع بيه وفارسى در بن باب يكسانـي
( ) (


(خورد وكلان وكرد و بلند ودرازباز )













اسنهــال شونـ .









 (:




دلاور • جوانان كار ازموده


 در ام.طلاح دبو انيان مـروفتست غلط است




( vr )






ازبود • مـــال •

 هـ



( دى (
( كرد از عد دش سواز
( كهتم خشنووصعب وذلولستونيّهاع)
( وانKا، جبانست وشر غـنست وحسن )



- .






حراه • اسود • سووداه •

( ) ( 1 )
 (

委
(V.) ع







 ( v ( )

 ( ) ( )


 -ا

- ( vr )


 .



- نسوان • انسان ناس واناس باش

 - زصـات




- ومدرسبن وا كذار.
\% جد

( فعل ) فلس افلس • سيف اسياف • ظلب قلوب •

- ( )

- ( )
- 













هلكى•مامل حوامل •غارى غزناه .

( )


- ( )
( ز ذعول ) ص: صر صبر • عدو اعدء • ودود اوداء •

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( نوْولة ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( نـــال ( ) }
\end{aligned}
$$


 انامل • اص:ع • اصا



产

- ( فهلان )
 r r ( فعل) • كناب ك

- \&
- 0 ( وهال) • .


-غ غــاب
چ
اسد اسود • كمد ك:ود • شاهد شهود • باكى بكى •


 -1• ( 1 (
－II（ 1
 －صبية • غزال غزلة r
 عا（افعال ）ذهر انهار • سبف اسياف إوم اليامه باب ابواب• وڤت





17 （ فواعيل ）كهل كواهل • طاجب حواجمى • عاقبة عواقب •
－جار ية جوارى
（ فهأْل（ ）V عهجايُز

－ثُور يُران

－فرسان
－•

r
－خنى • كسلان كسلى

دعاوى • اهل اهالى • لِل ليالى • ارض اراذي




－ان（
 وما فوف ان اوزان ذِلِ مشهور است•

ســلاسل • ق：طرة قناطر • بلبل باكر ع ع ع


（ افاعـل ）كبرِاهـار • اسفل اسـانل اسود

$$
\begin{aligned}
& \text { اساود اصـ اصبع اصــابع }
\end{aligned}
$$

：
 كراسى دنيار دنانِر
（ مغاعيل ）مكتوب مكاتيب فرمان فرامين

（ افاعيل ）اليلس ابالبس اقوم اها：نم
اقاصيص



فلاسغة ．تكا تلامذه ．
（ افاعلة ）
(اناءسله ) استاذ اسـاتذة • اسـغف اساوفة .

فواعل وسائر جؤع د باعيه را منهت المجو ع نامند (تذكِر وتانِث صـنات









زنانست اكر علامت تانيث بدا نهانكذارند جارّاست (مطابفت صفة.وموصصوف)
( (AA )

جون زنى عاقله وكامله







( دوم ) درجاكّى موصوف مبـتدا وصفت خبرباششـد جون ابن



( جهارم ) درصورتڭك (:) كردرا طويل نوليسند جون همهن









-زون ماضنية مسائل شتي



 اواستمـال شــود وخواص وها وهالات موصوف درمـنت جارى كردد

تجون بـ بداست دانا مغبوالست

(

(د
（ د دبد قبرسـتان ومبر ز روروو بانك برزد كفت كاى نظاركان ）











－از امورباشد



ادات زُران افزابند حون •
（ دراولهـهـهاریاریاملاولز

－الاششكال • افضل الاءعـال



 （ ）



. مناسب حال
受



 اعد|د وصبفيه ( ( ) اسماء اعداد كسمر به(


اعتّبـار غْوده الْ
(



## 苋























خون قواى خشسه • اضلاع ثلثه. جوانب ار بع • ومؤنت ور كمات
 - وودنانهاكستر




( ضمرورت وتنن در عبـارت حخون روز دوم • دو يـين روز • عدواورا


 ( اكر رسد خللى خون من بكردن حثيم )



 ز نصف

بك : المثاه

~
سدس

ن
تسع
عشّر
و.ر.



(ارْ ) ادا شـسود •


( ارز سـورْ اتش دل ورْاب دبدهُ "; )
(



- ومانند اِّها

(


- استعهال كنـد
( )
)
(



 كز:ه اسـت
 (

فصل س.
( 1 (



娄 $\mathrm{c}_{\mathrm{L}} \mathrm{x}^{2}$
( 1 ) ( 1 ( 1 )

 ( 1 ( 7 ) ( و ومخاطب وغابيرا النُشان دهد وان إِنست

而




 - ضمار مٌيخصيه حكم ضمارِ نسبيه دارند (\$) ( مفرد )

- (

(مفولغيرصريع) (
-ن بییار•
( )
(
( )


مضـان
 بعكس انست
( هركسى 2اموسى در سرو هلارى در هيش )

( مرابه بین وخواهر
(
( الِن جان عاريت كه . يكافظ سپرده دوست )






$$
\begin{aligned}
& \text { (كلدسنى كـدادممنرْخونديدمابشرا) }
\end{aligned}
$$




( ( 1-v) ( )

- نِّ كـد وان إِنست (
(
1
"ان
شان - البشان
( )
(
( مخاطب)




 هطلمًا درهرهال كى باشد بلـكه ( ماوشـاوابشان) از (مان وتانوشان)
 روى من

(ناخلف باستم اهـ الـ





( آكان باشــد طهام وآمارن باشد ششراب )
 ( داد حفـَـانازممكانات آكهى

 (كرجه (










$(5)$


## 委 0 多





 در كرلام واقع نشود •










 ( من خْودان: بخت ندارم ك خريد ارتوبانشم)








 - ِِّ سُود ( ) (






- در فصل افعال بيايد

委





( كارام جان ومونس دل نور دبدهاند )
( بوى كل ومل نوایه غانبار
 جاى اسم اشاره در اول






 ( در كار كلاب وكل حكّ ارنل ابن شد اند )

娄




 ( ( ${ }^{\text {( }}$ (ارْمهن






产





( خوث كغت خرده دار كاكس درسر اینيست)



( جون طهارت نبود كمبه وبغغانه بـكى است )




( مياز ارمورى



 ( ( كابناشارتزجههان كذرانمارابس) )


 هردو ( ه ) ساقط كردد
( بادوستانخور انيه زاهـوت يشيارْانك )
( بعد ارنو دنُّنْان تو با دوستان خورند )
(
(كان )

## 

(











تو نكردند








(iانان







( سلك جهعت مابيتوكسسته اسـت رْهم )
) ( )

( )


( تواى شُسبكرنهرورْ رمنخْيزى )









(كس ندا نسـت بدركان نواى شـاه كما )

( كبس-ت) كهيغام منبشهرشنروانرد ( )




( نداد كوش (
( ـخورغ
委
( 117 ) (

-





( كددل ازرده شوى ورنهـهخن إسباراست )
( كو.ند سنث لعل شــودو دردرون كلـن )
( ارىشــودوايك يخــون جــر شـر شـود )
) ( هر هر )

(وان)

 -







 ر رابا وداد


 (IIV)
 *

本
( 11 )







- بدبن رّتبـ


متك
عناطب
غايُب
 دانتمندم • ينم • إنم • جه ام • كام ام






 - حه انازه هست
\%
( 119 )






( ir
( )
( 17 ( ${ }^{\text {( }) ~ ه ص د ر ل ف ظ ى ا س ت ~}$










-ارا (مصهدر د













با إستن • شابستن • نوانستن • خواستن • انخـادن • كفتّ • رفتن •





 （

 مغمول لغظىاست ك．فعلاءعلبان واقع شود واورا افسام متهددهاست
务 ا ا


女




 －در آبد ازاانشانُ نامند
委


$$
(\mathrm{J} \cdot \mathrm{o})
$$



受


 .






بستوه آوردن •


 - رطاوعت

( عام وذاص )
(


 عامه را افعال 'مساعدت والهانت نِرْ كويند •




احـوز میبارد • ناودان مـر ـزد

(جون • كسردن وكندن • وابندرنارسى إسياركست




- خون كزبذّنض


 نشود خون باور يدن •
\$
( صتز )


بــنـ كونه وبدنـعلامت • .
r ( 1 ( )

ع
( وجـوه جارده كانه مــتهات )


（




｜
（1）ماذيهطن
（1）زمانهال

ع


ماضى نتلىياسترادى
（r）

تومبّودى تماميميوديد
اوبودهاست ابشانبانودهاند ابشّانمبودودند

اومبيود




اح
（1）
（ （ ）




( )

كستزدهُ كسترْ كسرده ابد
كسزذدهاست كستردهاند

(r)

مـكسرّدى مـكستردِد مبكستدد ميكستردند
(0) ماضنىبـد

كسزردهبودم


اح ( 1 )


 (1- )

كستردنتى كستزدردنـبد

-صضارع
( 9 )

 كسترد كستر كستند
(Ir)
(11)

كاكستزد, 01 كان

 خ

( ( r )


$$
(1 \cdot)
$$








 (IIV)



تطوبل بلاطابلست • امادرباب اشتغاقكونم穻
(ISA) (


(خسشف) خواهد بود • جنانْهُ در ين بيتاست





داشتن • زدن • آمدن • ك:دن •
(1「Q)

(مامى)

 مانى مطلف شود مانند ( آوردن ) من اوردم • ( بافتن ) منافـافتم
(خواستمبار يكىرفتوبسثه كغتوزنشه)













 ( تنبه )
-ضضارع فمل مســاعد ( خواستن ) ابن "است • خواهم • خواهى

( مستف:ل ) جوندر اولمصدر م خغ قملى ک زهريفانمهاداسث

مضارع فل خواستن افزا!ندمس:فْبل الزَ'امى شود • المامستفبل مطلف


( انیه كويند مكن بد زارْان خواهع كرد )




 ( مانمنوت وغخواب وغخور مكن ارار )
(

ارْان مراد نكند . مضارع را راباشد •
( بيرى (


زمان مال شود ماند منمياورم • منميبانم
( بار فراف دوسنان بسكه نشسته رودلم )

( فمل الزَ'امى ) جْون باخْر مصدر (ى ) افزانبد باضمار وروابط فمل





 ك كا كاورد ما ند






( انكهى معلوم كشتىدريجهان هنّبار كيست )

( كس ازدل زارم خبرى داشـسته باشــد )



مانتد : اورنده بافنده •





سز سزا كوى كو يا • جوى جو با • پوى یّو با .
( داداسـت بـا خاخداى دانا


كن كـنان • رنّ ر رتان • كوب كوبان •


|فزوده مُود صفة مهالغه كردد وافاده" دوام وتقر رِ كمند• ماتنه




 خر يدارى • كو يأى

 ( (راست كو.
(. برد کڭى دوســه همراه خود از رْبـــانى )




 تاخت وتاز •








(ونیْ )


- رنّار • ديدار

 ( ) ( اندن ) افرْإِّد واحـي علاو! كغْد ماند





 "

女
( (ro)
















جوازا • مانید



(r) (

واستفرار كـد • مانی



ودطاك:د • مانید
.

 ضنرورت را بائد










درآورند ما:-د •


 - ( 1 ) (م)





ز زشكـد • مكسل
*) "
( (Ir7) (






 ( شُذوذان ) كز:


(い)

- (
 ( شذذوذ ) . . . . .





 خواه •جستن جه • بستن . بـد • اراستن اراى • كريستنكرى •
 - (


(ز)受






 (زدّای.


## ( Ar





 "













 ,
 تا تابِّ



























( $10 \frac{2}{3}$



 ل.......... كوڤتن




نودن نون نواختن نوازبدن نوردبدن نوشيدن نوشن وشن
زهادن نهونت




-

- ( )



- ماصل مصار
( )
- ( V ( )
- ( 1 ( )

-ثْت • مثن •

- نتّرطى • دعاوى • دوالى •
- فارسى خوشزم (II)
 غِر منصرف • نام • •تغر • ناقص • شاذ .
.


( )




受
( ( 11 )


(0) (0)
(7) (7)
(V)
(r)
( ( )
( ( )
( $1 \& 5$ (



هدى • غلبة • سمرقة • ذهاب • دمراف • سوُال • ر"هادة . درابة


و( دحراج )



 انهالمتعهده اغلب.








 (lio)
 حа: حین انهاتوضا واغتسال وتكلماست (127)











产







 ( الم زمان و.






*













委
( \iV ) خروف :داننه كونه هصدر ساخته انهـها









از ( فهر ) إس انيْه در هر باب از ( زعل ) ز باده بود ازاءـلاهت
ان باب نإند














- نضـاد

- استفـاده
( افهلال ) ممالفهلارْم دابود خحون حرت احرار عوج اعوجاج
(
(




(0,


來

مستعلملاست وسار.


حذف وجهار ز ياده وبك فلب و وت ادفاهست •
 انها نِزْاكرباشـيد • (

- تفعـل وافْـهـلال







ع عْاف


واكثز اكرام •
(lor) (lor )



## （15）

## دون بابقى

## 受


 （＂نمیل ））




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

 ع．






 خود بإف ماند خون موعود و＂ءون （r（


 （ غ


-نِّدر اصلوورث بودهاست





( ) ( )
 ( سبد ( سيود )


 انذَراخر تادرآورند جون • اقامه (اقوام ) الجابة (اجواب ) استقامة
( (استَوام ) اسْكَابة (استجواب) •
(1.) - بكنس خركتماقبل خود بدلشود (II )






 －•ْ عبارتاز ．نست 7 （（

( متصن ) •
（ ）（

 －ازشو＇ذ است
 （0ودحْون ادماع（ ادتماع ）اذخار（ اذَخْار ）
－（ 10 （
ازدهام（ازیءام ）ارْدواج（ارنمّاج
禹


案
 فرار فرار مرور سرور غرور ماد مدوود امد اهم
（ انلال（
（ تشديذ（ مشدل（


（ النصام

( (

- ( نضاد ) متضاد



 .
- جا "





- ( نسائل )
重

 - •لِسره الِسرايمن
 ( توحيد ) (
( مواعده ) مواعد مواعد مواظبة مواجنهُ موازنه • ( مواسمرة) r (

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

فول كون عوم لوم لوم عودة ص．و لة طراف جو اد ســواد




 （ انتـار）（



 ＊انص



＂
（ ）


（ادعاء ）
（انخْنا•（


(اسزَش! )


 ( ) ابواء ماوى رأى رؤ به ارائدّ روابت راوى ولاية مولى والى ولا: نولِّـة هتولى )












اما يبروى سار بيزا در بِيجا ذكر شُد •
\% قورد







 ( دو (
( )
( تن بكذارم جان بسـإرم هر كاه آبد فرمان ار"تو )

委





( انیه اسـناد ارن


 *

 -


（姲）
（
（كره برهع غخور د
带



（


（

（\％



受


（ ）




 .

( كو ـيندمد مان وحـا الستوارنيسـت) )
( زا زو ك كرد ز زكس توهست خارهـا


黄 (

شدنبست • ديدى شه • كاراست
( اماده باش جاو جـد بارا سـت ديدى آهد )

率

ا:Kانا بارى واi<K+ى وماند ابنها
(
( سمـاى زمسـتا


 كردن اشكالى ندارد
( كلها ستدستهدسته درانروى جون جهار )
( لولوسـت رسته رسـ:ه درانلعل آبدار )
(ز زندرسته رسـ:גْ لواوس_ت سْرمكين )
(زان دسته دستهدسته كههاست شُرمسا ر)
*
(IRV)




 ملى الخص-وص على الـدوام علىالغفــله على الفــور على








 درغوض كَنّله وغِر إنها
产

 مغرداتانهاراحروف بس:طه وح كبات انهارا ادوات ناهيد. كوئم بسائط حروف سیِّده است

## 






 ( (ابق جرمدا كركن ظلم وجور






( ان به كزبن كـر بوه هكمار بكذرى )
( )







 -نا شــونى




(جنا (
! ! ( )
 (r) (

الففاعلجتاست ح־وندانا سزاكويا
( ( بنادان انیْنان روزی رسا ند




( د د خ






ارْالفظاتع بيه الف مدووده الف وفصوره استغـاثه تنذه الفورصـل

 درمعاورات اللو كيشارارنون ا فندبواواماماله شود
 درفهل بق استثّفمامسور است وبفَ


 نِهِزْك:د وزائدشُود


 ( س, ( (


 - .
(










 - (r) تعلبه است جون
 (كدرطربنتماغِراز بنكناهينـيتـت)

 ( ( ) (

- (V) ( ( ( )

 - بإدك آمده باشد و ر راندابابنها





 بودجون بك دوم


درآِد جون



ر:غصـل نوبــند و.يكوامدوصهات نِرْ داخلسُود •
هر كز إِواءظ ادمى نشـهوى (

 (i)








 - ( ( ) - ( ( ( ) (r) ( خواجه خواهر خواس

( )

واو !بان غ كه بود خحون • دونو•
(0) ( و'و )

$$
\begin{align*}
& \text { راوهلازمت خون } \tag{7}
\end{align*}
$$

( (

واواسُـاع حجون ك. لو جالو •




(II) (IF)






 ( F )

-
( ای تِر غ் (
 ( - بارِّهـه

 (






- معدار حون ده مرده بنل تنه






- در هدابِه

- (1 )
) ( r )


(
( مانُ له كى كجـاكذب افرا . بت-ان غلط)
( )


( )




( ) ( 1 ( 1 (

- نداســت
- •
( ز'

- ( 1 )
- (1 )


- (1)
( دنمن خردبدى ناتوانلان از روت

- ( r )




- ( ) اسغرارى ك در وعل كذشت ( )
 ( تمال انداخ





委




 ( (






(رنتخْواهداکرس دخزَقْصر بده:د)
( وام زس:اند اكر وعده قيامت باششـد

(S (
 (ارى شُـود ولـك . يخون جـر شــود )
( ار )









( )


 ( كا كرزدستروم



( )








( (. بر.















( وَبَذرِرا )







(صبراز بن بيشندارم جه كم تاكو

 وبجـاهلرا •


( ( الى
- وانفراد وعماتُنيزا








( جز; ) استُناراست (







(













( مصيتن اردست دادارْ كهر بن الفظا او )






( )

وزه زه نیْ
 ( زی ) ( ج (







 ( ور’انيجا بدورْغ فروداوفناد ) (
(



 (

 ( وانْ (ارْميوهایى كوناكون )










( مكر)استْ:



- ( مى ) ارنرواند و"


( كهدر سـابهُ اوتوان رددرخانت )

(. بخوا هـد رْماخون اسهند يار )
( )

(نا




(

( (
( )




وبدل از بارباشد جون خر وارونس-بت را باشد جون اهيد وار
( ولى ) عطفراست ( واقفم ازهز واءظ دين مو ى بوى )


( نيت جائبّست ولى راه نداردبه .
















- 






 (





费
( )



 ر"إنكه •

 \$ إ
 $(,-1)$






 اصـوات استهــال كنّد
(
( $17 t$ (


( حروف:جر واضنافه )



( على ) (J (




( حروفعوطغن )
.


( ( حروف نداوتنـهـ )






 ( حروفاستمنا وستمرط )
(
(





(تن:

 باخر كلات هيوند ק>



(

به •سیع وصليب دست نمِرْ نمد • در هضــاعف واجوف








 . الإڭاز باصل خودرد




- اس



(اسمـاء م كمه )
( ( $7 \mathrm{Tr}^{\prime}$ )




 وشايد ازرواى يخفبف حرف عطف راحذف كنتد • انیِه ازان باعانت









 ( أكر بامن سمرِّارى ندارى
(. .

(د انى اخرديكه بنا كام
( اسم هر كب إحرف عطف ازدو الغظ •
- 





( در خانه كـدم وجو انبار وري ونباشد )




عسرو ! بـر


( درر وز فيـامت سر زيانـر خر خر )

 -خـهـ


( (اب ازنكور بيـار بد كا ابان ماه اسـت)



( بس . بخواهى .ووفت جو كهتن






 ( اندك اندلّبهم شود بسيسار د دانه دانه است غله در انبار ) ( تركب اهمالى ) خرد ومدلت وبت هاج وواج حص وبص (ب)




غلاوه بر ابْها تركب غدذى وساير ．ن نِرْ هست
娄

－مشُ



 نوشين كبنه ！




（ توانكرى نه بمالســت نزد اهل







(تركبِ صفتى با ادات الوان) كغفام عنبروام كندم كون كاكونه سيه خرده • اخضفرافبر • خضراء • غبراء • (خال كندم كون .بشٌت ارْدست ادم مبيره )





(تنبيه )








( انبه كزبن كَ بوه سبكمـار بكـذذرى )




( دربيانوصغتركبى )
(170) (
 (وتنبر )
(15is










( قسماول )


 ( فسّ دوم )


 ( قـسمّ )
 الوده دامن ازادددل صـفـى




( قسمحهارم )
 ( كرازبنده لغوى شُندى م غ
( قسم تينم )

جثم داشت كهرامود راهاورد نكسود سا لخورد زربافت صـوابذيد




(قـمششمهم)






 " ${ }^{\prime \prime}$




 **









 *
 ( منز كند خـهبرْ اوتنـدرو
 ( در.ــانز كيبنادادانى )
( 177 ( ; ك






( سر شُسكم امدوعيّم بكفت رو با رو )

( ) ( )
(










 (

 ( ( و ) ( واك (

 ( س (
 *
( (ITV)


 كران • وغِر ذلاء •

重



－تواءدانشا بالمد رجوع كر




 شان هركلمه حيسـت ودر وبيان اداء خيالات

 ． （ 179 （ ，（




 ورابطه مبآن از دور الت الاسناد كورند （iv•）



حون • فلانشاد اذسـت • دوست مآمدهاست • يِرم رفتیاست •
 خواندنست • نويسنده •نم • ك:تكوحراست ا (IVI)

امادرجْد جاتقدع مبتدا لازمست





- ومهامله ع




-كنزوا نست
(IVF) اكرمسـند اليهبيان يكخيال كند خواه بالفظ واحد وخواه باالفاظ متعدده السيط استوالام

(IVr)



ز تشود (IVs)



 نْ



(ivo)







( (








 (, (الى (.






 ( IVV )

 (IVA)


نسبة ميانان دوشود •
( IVq )









درعبارت واقع نُشود


 وسـإرهالات كدرزمعانى مذكـور است بســياراست ونُّرح انهادر انيِجا نامنــا سب娄
( (IA1) الف (اسـت) )











( د ) را ازبدزحذف كرده بز نو يسـد
( )






( و ) ازتودرهال اتصال حذف ششود حون ترا




 وحدت بدانْبونددياراننو يسْدوهمزه بربالاى ان كذاشته مانند باتّلفظ كند المااكر باست متصل

- إست ودرخانه نک:هدإِست
(INS)





- 




 شـده همرْ.ربالاى ان كذارند حون • اسئله مسُّول فئة الما مائة

واح
خجن همزهدراخرباشُد وماقبل انساكن.













 (



(1^7) دوحرف: (17 ) ( INv)
 درجأى ديكر







 انهاهم جارْ باشد ( ودو تلغظ كردد ( ( ا




بهجت فرف ما بين علمت وفعلت باوصفيت باز بصورتبانو إسند


 (190) (


بكسر وّدر نسبت نِير حینين است •





نها بشَت آرين •
( ) (
(1^)
\＄















 بعد الاججلاس به:ابهد اله بعد المبرقين بهغ المبالى
 بعه الإوم !بون اليوم .




## (12. $\%$

حسب الاشاره" ( وماندا!ِن ) حسبه" لهُ حسبنـا الهـ

حق الماره لاحول ولافون" حى لا مون
خاتم الانبيا خارلا
خالص الجنان خالق البرايا خال الؤومن -ن خـثـلابحنسب خالى الســــر خاوى البطن على الَّصوصن



 الحْرِ فِمِا وفع دار الساطنينه" دره" اللاج
 ذوى القر بى ذ ذات الاج
 راسخ الاركان



 رفنغزالمفدار ر ركن الاركان رفيع الدرجات رفـات رفبع الشٌان
 خبرارْاذ لارهبانبهنالاسلام رُحة| مهعهلبه



فبالد6ا فرابألبن
منغرالنفات (ومانيابن
فارغ غالكس
فارغ الخايلال
فبهدال(لنصوى
بالهذو والاهصال وغبرذلان
فارغ البال







 ( ومانَدابن) ;



 كانغالاول كاكـ ابـهاكاكرسى كَ كا كا النّهادان كاهـو كهف الفةراء لا
 لا لا

لاسيا







(اختصار ) نسـا هنس:ـا (
( تطوبل ) رْأد بالا فأده

( )
( جزاه ) درممابل نفع وضنرر
( وتى ) بانبـــاء ( دره
(اكهار) در اوصاف

(ابجال) إرادبإحتالات
(اقتصار ) حذفازازلغظتهـها (اط:ابن) رنا
(إصطبار) در معام مجاهدهـه

- ( ا

(الهام) الهأر بانى باوليا




(اسمراف) خر (



( الم ) موقت

(اعتز'ف) (السان





( بذر ) در اء:وبات (
(رهان) (







(

( نهر يض ) وه (


( (نص:نف) نوشتنار"خود
( رضنـا)
( توات; ) اكرْتصل نباشدشابد
( خـّوع) باجوارح


(


(زكمب) جمع مطلفا

(تصابع) را التصال بابد
(تواضع) با اخلان

(تو قف) نامليّس برایرشد


(

(



## (121)



(سلامن)



( ســز) در ظاهروبإيرده (







( عظّم ) مانوف
(جلال) درصمة:ات
(عظمت) دردذات
(عب) (عنسوباباعاب (عإبى) بدوى

(

 ( (عدو) مبغضزاست (
 (عذاب)
(عاب)

(عدم) فقدانعضض

(غ)

(فواضل) (فطابا ومواهب
(فضاءٌ (فر) جمع فضيلت
(تفرين ) دراعيان
درمعانى



( قاعده ) فروع إبواب متعدده ( ضابطه )



(كسون) درشمس (خسوف) درáر

( لسع ) بادم
(لدغ ) بادندان








(وصف) جازّالارْالهحون ( حرز (


( واجب) انيهعغ

شْراب
اببار'جیر،خشيد ارْمالخودعطاداد

'ببى جلما خوردن مطالى'العنان
ابخ ابغته ارام (ت)
ابابدرجشُمندارد بيشُمرم
آبدرخپ

ابسسواران
ابششناس رستون
ابكونص.دفورففس فلاك
إِا • ابلهروز خورشيد
حرا
خ خ-
b
ابـر": كا•
ابشثدن
ابابكردان

عصهت ابتخغوردن بیدريىى
انسازج:ارايد هنجـت لا






انناب بردبوار ( بركوه ) اخرع
تُحر بت
اشخختن
 (0.gl)


* 100 $\%$

 .

.راتْرشان'هو


بانگوت

.




،


 عيبناحش
 خيوستين بازكونه
 .

بـاده زهاده عاجر
مواليد ثلده
. -

عفل ( دنبا )
یِّ عل شی:طانى

هادم

 اولبا

 هK ( ; ;ازوى (
七


 هـ تعوت
 ": اه وفر باد

تبِّ تحير
توشه ردداشتن (روى ) سفر


حدت
تِرْ كردن


تِّغ زن آسمان


 عناهر
;لفاسوا
هار تكبر.رْدن
هاششن دل (









 برَ بك ( نايس )


 رك لاغةال








 -

دهان دران دروارْن كوش هـهـهـ دادن تاري درج دهقان






دن دان دارى نتر بف بنارنى


دست ووارْدن دلدل كنان دم كرل چابالوسى









 اشارت
شب رُبان رزكرى رّلفرْرْين ت* ر'انورْدن رُرده كون
عهد شاكن
 هفسد رغخ زدن









-
شيخن دلفروش
شو
سيخت لكام







 جوانرد سغفـد كاسه د月:

سست مهار
 سْنُّراه شُدن (


 شُاهدبار"اوى ( رور') هرجالْى(خ) شب دركــذشت
 شُشوْيغ
 ششكرخواب
$\dot{ت}-{ }^{\circ}{ }^{\circ}$ $\dot{F}$
شٌر كِّر
فسردهبـان هرره كوى

خو شا
فلاكهـ
زیصردوارْدددرىى ملوث
زومشدن فغْر هعرول 9رإنبست كاسه كردان( لِس ) كمه| (0داهن
 كاسهكماوج

## 色 10 or



娄 101 多
فايِّتُدن البحثرا(نان)هنه ( باریه نان








نانْردلرُدن









V V V V V
V $V$
V V V
v v v
 V V V V
 v هیه زفرون بار فزونیى
 " . بوسفـر رـن رسن اوناباب

 ( إنز















































 ．











 ; كر ارا• بد. نميدادند هـد ( )

 - تـد نبابِ جست



 - باكسـت •

 ( جو.











$$
\left(x^{K}\right)
$$

17r















- ذاموش نشين وفارغ ارْغالم باش


 خدا دارد • دســت بالایدست بسـاراست • دسنـت .ر ز زזش زده • دست



 .

 الست •( درو!




















 ! ! !






























 راءصـاست . صوت خودش بكوش خودش خوشم خمـالـد • صفراش
 ( سوى










 باعث ظلم فرداست • ظمظظآلمبالسو يهعدلست • (ظمظالم ردمراولاد ظالم










 جان دارد • قـول دادْ كرو مثيخو اهـد • قلندر ديده كو يد • قلندر






 " . وای.



 بيخت خود هِّند • لاف درغر بت كرْاف در اسيـا • لايق هرخر


6 (14












 . بز رـ كون كرفت








 .







- بِبابت دهد باز )

























 بك .رُكركاه راكر.

 * \$











 ( ن•)































 . برجلها سر:ناط • )

وعنـضرنغسة لانفـفـك
فشيمة اهل البـت كاهم رتص
وجاورْه الى ما تستططبع
ان ماث لم نشهـه الجمارنة

ولا بـعرف الشبعان من هو جانِّع
ادْكان البلاه من الطبيـ
وقتل بنى نبى الهُ فرضا
و وجالا لفْصعة
هرت فی غْره بكت عليه

ادْانان رب البتْبالدفهموانفا اد"الم نستطغ شُباذدعه -نلم.يعدنا ادنامرضنا ك:تْنزكيتي افرالبم
 ونن بنجى العليل من البالالِا ـرون دم الـموضنة غِرحل خلمَ الهُ للمحروب زِّجالا رب بوم بكتمنه فلمـا

 ( وك حسرات فی قلوبكرام )

(\%

رفع شُى 'ووضع غِرِ است در مكان ان

ابدال

جهله
اجاجوف

جروف وانیه بدان ما ند
اخ اخباربه
اداذنعربف

ادوات

اخراج سنى ازحكم ماقبل ان ادغام
| اسثمثنا


اسمى كى دلات باوزار وانكازكند

السماشاره
اسم الت



السمى كهد لالات بو فت كـند




انییهدران مسی فعلى .ود بارنادتى



متـّمُلم كردد
اسمْصدرز اسمهصغر صبغه

كاكه א مدلولان درخارج يافت تُتـو ا＂دشد اسمهعهول الم


 اسناد استفاف استا
 وما


اعلال










تأنبثـثـوتذ ＂ ジャ்立； ； 농 زصر رفـ 4 لْر لِفْ

复 1 vo


كا لا لا


 افهل وافمال وغملة و'ذهله و.




 هـند انَه ارْمَا
كلامى كa<
حروف سُمألْو ــهـا




جالd كه


':
(1v2
ودر نحو بكىارْ نوابِّيْجكانه
$x$

كَلمُّ كه جانىاسمر اكِرد

صـر



انكه فعلارْان صادر شود
عطفعبـبان ماء










 فرع فـل فـ فكا كغلم كلام كr


لa:فـمفرون

|aْف:فعرون كالمهكه ازان درج كاهه كه مدلول انمهوين نجاشه

مبندا

م:
－

## 


 مبدا ومستد خبراست



－・ー ． ى．．．



シー・ お年。

 مضارع

 كلـد كدردوى حرفـعهاله باشد فمل•علاومو（وى）كهنام تلفظ شود
 انكهكهفعل ر رانْ انع شود －هصدر － －ضناءف میتل معروف مشرد هوهور



 مذخول حرن ندا
－فصولـهـه
مغـهورلهـه مغصموز مدود منادى


－

"وصوف كلهد كه اهمزه داشثه باشند "همور"

-وضولات


"。
 فـلمنانص
 هرزهُوصل ساكن خواندن اواخر كا وقف




