Gye
"Be ensise




## تاريفیهُ زبان هارسى هرى

> „واقعيت هاه"



## مشغفصات كتاب

تاريخجهّ زبان پإرسى درى (واقعيت 6)، بوهاند دكتور مخمد حسين يمين
 انتشارات كتاب، كابل

程 : ناشٌ和


نهرست مضامين
صنع
$\wedge$
1- ا- دوره• باستاني زبانهاي ايرياني


11 مr-1-1

10 م 10 : 1 - 1
11 $\quad$ : r-r-1
r-1
rr
Pr
بارتي وهارسي دري
ا 1
ro
苗
ry
仿
YV
PA
1
ra
1
r

صنهـ
rl

rr （Y－Y
Y7 $\quad$ Y－Y

$\varepsilon$ ．





دري r－r
4.

Ir
（ $1-Y-r$
10
居
19
（r－r－r
Vr $\quad$ ．r－r
VV
苗
A
با باختر وخراسان خاستكاه زبان
I．V

119
倍
 غربا
irr
lı．ايران امروز و باسِداري از زبان پارسي دري
120 ．فهَربت مراجع

## 



## مقذمه


 اين مدينتها زبان و ادبيات اينيـيانى كد وسيلنه انتـقال نكهداشت ر




 اصل بـ غروعات توجه وارزش قايل شده يعنّي فرع جاي اصـل را كرفتـ

 زبانهاي ايريانى را بـون در بنظر داشت واقعيت به فرس باستّان ارتباط










 (عرات عجم) مهاجرت كرده و زبان ايريانى را از سرزمين آريانـانا بـد ايجا برده اند.




 جانانده است ونه دست نيست ،

 بردى يبدانكرد.
بـ شهادت تاريخ يس از آنكه يارتهاى بلخى (اشكـانيانيان) دولت




. واقعيت 4
r $\quad$ تارينهه
(يرثوى) به حيث زبان رسـى ، الدارىى، دربارى و فرهنكى ترو يج يافت.
 سال تبل از ميلاد به بعد به جانب غرب آغاز بد كشور كشايى كرده IVI
 الجايى كد در عصر بارتها زبان رسـى وادارى زبان يرثوى (يهلوى ) بود بازم زبان فرس باستان امكانيت ترويج و تداول نيانت . زبان يرثوى (بهلوى) يس از ستوط پارتها توسط ساسانيها در قرن جهارم ميلادى و بعد از آن بامهان تدرت خود ادامه پيدا كرد ، جنانكه در كتـيبه هـاى ساسـانيان نـيز از آن كار كرفتـ شـده است ؛ البتـه بـعد1 ساسانبان از جـله لهجه هاى يزثوى لهجه، فارس را در تلمرو اميراتوى خود بيشتر معـول ساختند كه نام بهلوى ساسانى را به خود كرفتـه است الما لهجه بهلوى ساسانى بعد از ظههو اساملام و كشور كشايى مسلمانـانان
 كه زبان عربى جاى آن را نرا ميكيرد.


 بإِيرش كحو لات بن نامهاى زبان باخترى ، بلخى و در عصر كوشا


 سنـنـان ، سنگ نبشته هالى روز كان و سرود كر كوينه سينتان از آثار بازمانـده آن ميـباشـد به دنبال آن در اوايـل إسلام در نـواحي بـاختـر و

آمودريا آثارى از زبان هيتوى جديد يا پآرسى درى به صورت پراگنده باز
مانده است.
كه نونه طاى آن عبارت است از ترانهـابن مفرغ ، كودكان بلغ، باد
مسر قند و جمله هايى منثور در موارد مختلفي



 وراق هروى ، شهيد بلخیى و سيخنوران ديـر شاهد اين اين مدعا ريا است ، در




 صدها شاعر و اديب در إين زبان در انغانستّتان امروز به منصه، ظهور ميرسدد در قرن بنجم و ششم الى سده هغتم است كه اين زبان به سبوي فارس
 سعدى شيزازي و حانظ از شعراى متقدمى اند كد در فارس آثار خود را بد زبان يرثوى نويا یإرسى درى به جا كذاشته اند بدين كونت ديده ميشود كه زبان مابى ايريانى براى سوري از شرق به سوى غرب از باختر و خرانمان به سرزمين فارس و عرات عجم منتشر ميگردد.

 كه از باختر ونواحى آن به طرن غرب بد فارس و عرات عجم بخغش كرديده

است•
بنابران كسـرش ز زبان پارسى درى از آريانا و خراسان بـ سـوى غر





 يعنى كلهد بارتيه (بإرثيه) كه با آن مهاجران انتقال كرده به تدرينج ثارثه ويارس شده است.
كلمه بارثوه نيز كه از ريشثه بارتيه ويارثيـه مشتق شده است نسبتى آن بارثوى بود كد بعدا يهلوى كرديده است ؛ زيرا در زبانهاى
 بوده است ؛ مثلا نِيلوفر - نيلونل - سوراخ - سولاخ • ديوار - ديوال

ويا سند - مند م مشسيت - مهست , مثره - مهر . . بنابران هوثوى تبديل يد هلهوى گرديده بعد آبا تقديم وتاخيز حرون
 (يارتها) بهلوى ما كِته شده وزبان برثوى زتن بهلوى ناميده شـده است




زردوسى در آغاز داستان رستم وسهراب:



: مـ0



فرخى:
در فــضــل و كــورـــرش نـــــــوان يــانــتن كـنـــون


مسعود سعد :
 بـه بــــلـوانــى ســــاع بــه خـسـروانــى لــريـق

حانظ:
 تـا خـواجــه مــى خــورد بـه غــزلـهــاى يـهـلـوى

## خانوادأ زبانها



1- دوره باستانى زبانهاى ايريانى
1-1 : زبان اوستايى كهن ترين زبان گروه شمالى ايريانى
 انعكاس بافتد است وآن زمانى است كـ آرياييان در (. . \& آت ـ م م .










اوستايي ميباشد(1).

 زنان در رديغ زبانهاى شمال شرقى فلات ايريان قراردارد ، دونكته مـم










درى (بارتى) به كروه زبانهاى شرقى ايريانى شامل است . 1-1-1 - ا تكدمت زبان اوستايي:-
در و العغيت امر زبان اوستايى كه شكان انـ نوشتارى آن دركتاب اوستا به ويزه بغخش كاتها (كاتاما ) ارايه شده است تاريخ آن به هزارهـ

مبیگيرد .





 مورد اظهار كزد اينبنت كه به عتيده \& برخي ما زمان زند
 هشتم تبل از ميلاد ميزيسته است.
(I) (I)


- ويدين كوين، (r)
 فارسمى ، تهران : نشريرمند ، ITVO ITVO.

1. تارينمهـ زبان بارسى درى

در حوالى هزاره يكم تبل از منبلاد ، ميان سدهه بازدم وهشُتم تهل از ميلاد تثبيت كرده اند اين زيان ننستين زبان ايريانى بوده و از ابجا كه
 بيشينه، باير زبانهاك، ايرياتنى ، بالنوبه در دوره باستان ،مبانه و نوبن

مورد يثورشش ترار گيرد . كرجه مادهاى آريايى در همين حلود از شُرق بعيره خزره و نواس
 مهعان (اكباتان) بنياد نهادند هون در اين منطته مردمان غير آريابيى يعنى سلطنت عيلام (آثوريها) مسلط بودند ، زبان مادنا بنابر اتتدار








فرانسوى Perside، Perse كنتد شده است(Y) . بارسه (فارس) نيز دز آغاز تا (ף . ثت•م.) ححت سلطه، آثوريها
r. I (1)

 . ارانسكى، زبانهاى ايرانى . ص 17 (Y)

بوده كه طبعا زبَّن آنان هـم متاثر از زبان عـبلامها بـوده است (1) جنانحه يس از بنيانكذارى اميراتورى هخا منشى هاى فارس ظاهرا روابط

ادارى شان با زبان و خط آرامى (ميخخى) صورت ميكرفت (Y) يعنى زبان رسـى و ادارى هخا منشى ما زبان آرامى بودن است .
: P-1-1 در اينكه اوستا در نواحى باختر و به تعبير ديحر در مركز آرياناى
 شهال شرقى زبانهاى ايريانى ميباشد ميـجكوند شك و تر ديدى باقى رد . البتـد در اين موضوع دلايل و شوامد زيلد و بسـبار مستندى $\qquad$
وجود دأرد كه در زمينه برحى ازان در ذيل ارايه. ميخردد : طوريكه هروفيسور داكتر غلام سرور رئيس تسـت فارسى دانشكا.

كراجى كنته است :
"آريانهاى ايرانى و هندى مدتى در سغدو باختر بامم بوده اند بعد
 آيريانى متدرجاُ و لايات انغانستان كنونى و وسيستان و خراسان و خركان

 هند ، در ساحه شمال غرب آرياناو يا شـنال شرق فارس يعنى باختـر

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


 زددشت اعل بـلغ و از مـــرت فـارس بـوده است : سنـاليـون ، تتبـون
 (Epiphanus) مارسيلينوس (Eusbius) (أروسيوس (Arosius (Marcellinus) (Isidorus) الموكودوس (Augustine)
ويكتور(Hugodes victore) بـ كوند فشرد، انتساب زردشت بد حوالم بلخ ونواحى شرات وسيستان وارتباط زبان اوستائيى به شهال فلات ايريان را دلايل ذيل روشن ميسازد :
 Y- تايدد متون زردشتمى ، كتابهاى بارتي (يهلوى) و منابع اسلامى بر تلمر, گثتاسب در نواحى بلخ و سبستان . با تورانيان شهال آمودريا در نواحى بلغ
 بس' از انصران از سلطنت بذابجا منزوى شده بود.
 .
\. الشاره به اعلام جغرافيايى اوستا از شرق به غرب تارى..

 Miuler, Early religeos poetry of ' : \& 109 , 1Yos ، |Y-11 parsia, 1911, p. 80.

نمونه هايهَ از متّن اوستا
ازكاتها

موعظه هاى ززدشت به دومينو
mole a tuprever a meseranild $:$










1،fA ترجمه يسن
 خواستار آموزش دين راستين هستيد كوش فرا دهيد و. سخن مرا بشنويد وبه ياد بساريد! كفتار من آشكاز و هويداست: مباد كه آموزكار بد - آن دروغ يرست كه (مردم را) با زبـان خـويش بـه كيش بد فرا مى خواند- زنده كى را ديكر باره تباه كند.

V
اعلام جعرافياى بإرسه درآن.
A- بنابر تاييد برخى از منابع بر ند دشتى نبودن هنامنتيى ها . Q- تايبد عده. زاناد نويسنده كان، محتقان و مؤرغان يونان و روم

بر زادكاه زذدشت در بلن و نواحى آن.
ز ز : Y-1 زبان تُرس باستان بـ باور محتنان زبانشناس از جملهء زبانهاى جنوب غربى فلات ايريان به شمار آمده است ؛ در موزد اينكه زبان اوستا
 برده است و از جانب ديعر اينكه زبان بارتي ( برثوى، يهلوى اشكانى)
 بلكه بد اوستا ارتباط مبكرد؛ بابد به دو نكتهء مهم بعنى به زمان و محل يبدايش اين زبانها جدأ توجه كرد.
1-Y-1
 آرياييان 2ر اوايل مزاره، يكم تبل اі. ميلاد ، زددشت كيش معروب خرد

 آثورعا و عبلامها تسلط ذاشتّند ( (1)در همين زمان دولت مستقلى در فارس تبلى و ايران امروز'وجود نداشتّ.












 فارس غولت ما درا بر انداختند و امهرا تورى بزرگى را در فارس ( بارثه
 عيلاهها مانده مجالل انكـثـاف تيافت؛ كنثتـ از آن علت ديكرى مـ در عدم رشد و حتى در تضعين زبان بارسهانتَش داشتد كد عبارت بوده است از ايجاد فاصلد ميان زبان بارسها و زبان اوسبتايِى در امتداد هِندين

، (I) ، © ITVA


ترن، زيرا زبان بارسها هر بارسه الـكانيت آن را نبانت كه با امبل خود زبان اوستا ارتباط خود را نكهلارد و آنهم بـه دو سبب!: نتغست آنكه پارسه خود أز مـحدوء اصلمى آريانا جدا افتاده و ميان پارسه وآريانا
 حايـل شده بـود (1) دوديكر آنكه هخامنشـى ما منـكامـى كه امبراتودي بـزركـى را) - - .نيبوستند (Y) بلكه بد آبين آسبيا يع كهن معتعد بودند (r) تا بد الجا كي
 ججات بخش چنداشتند (ع) هميـن عوامل متعدد بوده است كه زمينه. مجال نيانتن رشد و انكشان زبان فرس بانستان را فراهم أورد ، و نتيبه
 باستان به جز كتيبه هاى شاكان هـأمنــى و نبشته هايى بر مهر ها و ظرون اثر و متن جداكاند در موضوع مشخص به جا بمانده است. كذشته از ممد عدم نمال بودن زبان فرس باستان را ممين كتيبد ها نشان ميذهد بدينمعنى كد بنابر تدرت و حاكميت زبانهاى عيلام و آثور كيتبه هاى شامان هخامنشى غالبا به سه زبان بد فرس باستان، عيلامى و

Beneunist, The, persian relgion accarding to the ( $Y$ ) cgeif Greek text, paris, 1929.
ص. I YOY. ، .هArF



 داشته و كوش و برزه امبراتودى شغامنشى به نايم (( آرامى اميراتمدى) ) باد شده است (Y) ويرويز خانلرى كنته است كد زنان عبلامى در مرحله



 بشود و تأثير بزركى بر آنها وارد كرده باشد.


 هـنابع تديــى خاور نزديك در هزاره سـوم و دوم قبل از مـيـلاد سر زمـيـن


 كرخه و خوزستان امروزى)، كاسى ها (بابلى - Kassu)


 ع.

(Lulubi' (
 ارابل هزاره بكم تبل از مـيلاد از سـت جنوب شـرقى در باجه غزر از



 . نواحى با ختر، خاستگاه زبانهاى ابريانى. persia, (persida) كله بارسه Parsa) در يونان باستان و بد غرنسوى Perside, $\quad$ كنته شده است(Y) زبان فرس باستان در انتهاى جنوب غريى زبانهاى ايريانى در ايالت فارس ايران
 و وسيعى را از با ختر و حوزه سند تا معبر سويز در مصر بستترساختندا
 در بهناى دولت بزرگ هخامنشى ما به خود بعبرد : بلكن در كنار هند زبان ديكز و به صورت مسدود به كار كرنته شد؛ جنانحه در لوحه هاى
 زبان نقرگِرديده : زبان مـحلى كه هُمان فرس باستان است ، دبحرزنان

 . 87 مهانجا ، 10 (r)

واتمعث 4
r. $\quad$ Vارينهرهـ نعان هارسى در عبلامى (غيرابريانى) و سومي زنان بابلى ( غير ايريانى) ( ) ادر متن اين كتيبد ما ضــن اشاره بـ تلمرو حكـروايـى هخامنشى با تذكرى از





 تسـمت بيشتر تلـرو امبراتورى هخامنشى با را سرزمينهايى خاود ميانه در غرب إيالت نارس احتوا ميكرده است.







 درى) بيذا كند و يا به هيث منبعى در يّهدايش آنها به حساب آيد (1) علي سامي ، بإِسه (تخت جـيُبد) ، تهران : أداره، كل فرهنگ وهز؛
(r)


عوامل اينكد زبان فرس ياستان ثنتوانست حيثيت زبان متتدرى را

 ميتوان ياد آلو شد: 1- تأير بيشتر زبانهاى غير إيريانى ، عيلامى و اكدى ( بابلى و آثورى) بر زبان فرس باستان ت Y

هخامنشى ها.
r- تـطع ارتبـاط از زبـان اصـلى ايـريانى يـعنى اوستـادر دوره اميراتورى هخامنشى ها. ६- دور بودن زمانى و مكاني تدرت هخامنشى ما از ساحه اصلى آريانا:

0- رسميت يافتن زبان غير اليريانى در تلمرو اممراتورى هخامنشى

7-
V ا- V


تلفظ وازه ما را بد درستى نشان غيداد (1) A- تاثيرات فرهنگ ديتنى بين النهرين بر فرهنگ هـامنشى فا تا آنجا كد شامان مخالمنشى مشروعيت ايزدى چيذلا ميكنند ، در حاليكه در


جدول الفباى يهلوى


فرهنگ اوستايع شامان با فره اليزدى ستايش شده اند. (1)

- F-1

زبان هارتى و پارسى درى:
درمورد ويثز كِهاي دستورى زيان اوستا و فرس باستان كار كار علمى
 باستان نظر بد اوستا آثار بسيار كم و تنها نوشته ها انى كتيبه يع به با با



 باستان و زبان بارتى (يوثوى) به متون اوستايى مراجعه كرده بد حلا و شرّ موضوع بردانغه اند.
( ) :



 وازه كان فراوان ترى موجود است در در مطالعه تاريخ تحول زبان فارسم از
(V) (آن استغادٌ ميشود () از.اينكه اينبجا هـن اصلى توضيح اين نكته است كد زبان يارتى
 (lar
 . PEr

Fr تارينغههت زبان بإرسي ورى

 فشرده و مختصر اين زبانها اراثه مـيـن موضوع ميباشد. متايسه زيار ونان اوستايى و فرس باستان و بنابر منبع قرار داشتن آنها براى زبانهاى دورْ ميانه و نو ، ور هند زمينه بد اختصاز برزّانى ميشود : با (بارئم ورى) مطابتت كلى خود را إز نكاه طرز ادا با ريُشه، آنها در زبان اوستايى نشان ميدهد ، و معلوم ميكردد كـ با با وجود طـى مراجل از



 مبيردد.
ازاينكه در دراه تكامل زبانهاى بـاستاني از جمله اوستا ، و اولها



 درى ( بارثى درى) انتظال كرده اند , اينك تعدادى از آن: بارتى و پارسى درى اوستا

اشتـر
كــنـ
تشت
ustra
kafa
tasta

| 6 6 | تارينجهن زنان بإرسى درى |
| :---: | :---: |
| در | dura |
| سد(صد) | sata |
| دست | zasta |
| بلد | patar |
| دوش (dawis) دويدن | tak |
| بغش | baxs |
| بر) | bar |
| ما | mah |
| (1) | vat |


 (r)/ra دارد كه طبعا از اوستا إز طريق زبان بارتى (يرثوى ) انثتقال بانتد است و معناى حناظت و يس اندازى برايى آينده ميباشد. بهمين كونه وازه جهره / cehra / بدرن افتادن مصوت آخرى راسنا از اوستا بـ بآرتى و سبس بَّ بارسى درى منتتل شده و امروز مورد استعمال دارد ؛ مدجنان كلسه ديكرى كد صورت خود را از اوستا بـد بارتى و بالاغره بد بارسى درى حنظ كرده است وازه (بسر) است كي :ـ
-re - r (1)
 (r) آبان يشت ، بند 4 .

اوستا شكل يثره / "

 ، ههلوى) به زبان بارسى درى (بارثوى درى ) وارد شـده إست.
 (يرثوى) يعنى بهلوى اسكانى به اوستا و يا مستتيها به اوستا ارتباط
مبكيرد .

عـr-1 وجود داشته يعنى كلسه ها درآن بعضأ ابتدا به بِاكن تلنظ ميشده است ؛ مانندبرادر/bradar / وامروز/baradar / biradarL / تـلنظ مبُشود بعنى كد صامت مركب آغازى درآن شكستد ميان دو صـامت يل مصوت ترار كرفته است ؛ مـهنين است فرمان / framana / كد ابتـدا بـه ساكن يا مصدر بـ صـامت مركب مـيباشد ، امروز بـه شكل farman / آغازى در زبان دوره ميانه نظر بد نبودن نشانه ماى مصرت كوتا كـا نيست اما در هـارسى درى بعضا امروز در بعضى كلده ها با مطابتت بـ /اوستا صامت مركب آغازى تقريباً ديده ميشـود؛ مثلا جوان /jwan

- بياز/pyaz/ و بمضى ديگر.

$$
\begin{aligned}
& \text { | (Y) و( }
\end{aligned}
$$

 زبان یارتى بد مصوت / e / يعنى (ى) مجهول تعوض ميكردد كد در زبان پارسى درى به صورت دورب؛ ميانه ( بارتى ) و نيز به شكل اصلي اوستايى يعنى به هر دو صورت موافق است كه ارتباط مستقيم بارسى درى را به زبان بَارتى و بالنْبه به زبان اوستا ميرساند و اما در لهجد فارسى امروز ايران اين مصوت مركب به مصوت /i/ يعنى (ى) معرون كنته ميشّود كد با سلسله عحولات اوستايی، پازتى و پارسى درى موافتت ندارد ؛ مثال:


مـهجنان مصوت (راكد) مركب /au / در اوستا در دوره مبانه بد مصوت/0/ يعنى /و/ مجهول تعويض ميشود و در دوره بارسى درى بد صورت بارتى و هم به شكل اوستا به هر دو صورت/ادا ميكردد ؛ بدين كونه باز هم ارتباط مستقيم زبان بـارسى גرى بد پإرتى و بالنوبد بد اوستا روشن ميشود؛ در حاليكه اين مصوت در لهجه امروذى فارسى ابران بد مصوت /u/ يعنى /و/ معروف كنته ميشود؛ مبال:

| واقعيت | VV | تاريخههـ ز |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| بهلوى ساسانى | پارسى درى | هإتى (يرثوى) | اوستا |
| dus | dos | dos | daosa |
| gus | gos | gos | gaosa |
| gusfand | gospamd | gospand | gaospanta |
| ruz | roz | roz | raoca |
| rusan | raosan,rosan | rosn | raosna |

 زبان اوستايى و پارتى ڤم مـانندى دارد و در ممين زمينه, ماى متشابه ،
 درى بد صورت مغــول بعضى از تركيبهاى نحوى يا عبارت توصينى : مانـند: خـوب اسب ، خـوب كار ، خوب آدم و از ايـن قبـيل بـه صورت تركيب صرفى يعنى وازه مركب ادا ميكردد ؛ چچنين تركيبها در اوستا مم ديده ميشود كد اين موضوع ارتباط و نزديـكى زبان پارسى درى را با اوستا وگُروه زبانها شمالى ايريانى نشان ميدهد.
 /huaspa/huxsaora/ يعنى شهريار, خوب ، خوب اسبار / /har يعنى اسب خوب \% ، ، خوب دانا/hudana/ يغنى داناى خوب ، انديشه مند خوب و يا بضير. دراين تركيباها براى از مـيان بردن نشانه اضافت صفت بر موصوف متدم شده است و غنبارت شكل تركيب صرفى و كلمه مركب را به خود

كرفته است ؛ اين شيوه امروز هم بعضا به صودت عاذى مستعمل است و كنته مُيشود : خوب سخن ، بلعمل ! بدانسان....... اين شيوهء تركيب در زبان بارتى (یهلوى ، هرثوى) مم معـول بوده هِنانكه بعضا تزكيب . اضافى با تقدَيم و تاخير عناصر ان نشانه اضافت از ميان رنته تركيب نحوى شكل تركيب صرفى را به خود كرنته اسِت؛ جنانهه قرار سُند او رامان ( نبـسا ) بارتها مالك زمـين را بوم خواتاى ( بوم خداى) (1) باستان از اصل خود يعنى اوستا بدور شده، دران عبارتهاى اضافى بر خلاق اوستا و بنابر تاثير زبانهاى گروه سامى تركيب اضانى غالباً بـ شكل ( بضاف+ نشانه اضافت + مضاف اليه) است ؛ به حيث نمونه شاه شـاهان (در كـتـيبه تـحرهخامنـشى ها) و هم شـاه شامان ( در كتـيبه آاداناى هخامنشى Lا) به معناى (ملك الملوك) زبان عربى ، و اين شبيوه در آثار سلسله ساسانى مـ ديده ميشـود ؛ مثـلا ارد شير خود را شاه
(Y) شاهان يعنى ملك الملوك كنته است ( تابع ضوابط ثابت و احدى نيست ، چنانكه در زبان بارسى درى (يرثوى درى) مم ديده ميشود ؛ با اين حالل نظم عادى جمله جنيـن است كد نعل در آخر جمله آيد ؛ بعضا ام ديده شده است كد منعول يا متـم فعل بعد

 (r) ممانجا ،ص صr

F9 تاربغجهه نبان بارسمي درى
 تاكبد در اول جمله ترار كرفته است ، اما بـه صورت عادى در جهله ما فعل غالباً در بايان جمله قرار كرنته است ؛ بانند : خشتم هؤ و اكر

بايتا. • (اوستا)
يعن (( شهر يارى او گزنت))
'و: ارذون اذ اسواران غراج رسيد هند. ( كارنامه)
يعنى (( اردوان و سواران فرا رسبدند. ))
بعضا "م جمله بدون نعل معـول بودب است؛ چون ( ( بغ درزك
اثورامزدا) ) (زبان باستان)
بعنى خذاى بزرگ اهورا مزدا.
»اين دشت نـيـول اذكرر ايدروس، (ادوره ميانه) يعنى ايـن دشت نيكو, و كور اينجا بسبار . البتد در آغاز زبان چارسى درى نـيز جهلد

 اندريهنانيم فرسنگ أست. و يا : (جايى آبادان و با نعهِت و بازركانان، ( جذدر العالم ص PAr)
يعنى جايتى آبادان است و با نعمت و بارز كانان است. F Y زبانهاى دوره مباند ايريانى بد آن عده از زبانهايى ايـن خانواده بـ كار مينرود كد بر سر راه حخول زبانهاى دوره كهن بـه زبانهاى دورن نويـن قرار كرفته اند ، تعيين تاريخ روشنى براى آغاز دوره ميانه و ختم ان در
r." تاريغههه زبان بإرسى درى

هر يك از زبانها دشوار است. از جمله زبانهاى دوره مبانه ميتوان از زبان سغغى ، تغارى ، خوارزمى و از مـه مهمتر هارتى (يرثوى ، يهلوى ) را
نام برد.

زلان سغدى شكل كهنى هم داشتد و زبان متداول در سغد بوده و آن ناحيه يـ است بزرگى در ما ورا مالنهر كه مركز ش شهر سـرقند بود ، در باره زبان سغدى برخى از مورخان عرب و نيز ابوريحان بيرونى تذكر داده اند. باز مانده زبان سغدى لهجه يغنابى است كـ اكنون در دره يغناب واقع در مبان سلسلد كوههاى زرنشـان و حصار تاجيكستان بدان تكلم

زبان تخارى در سـده ماى هشتم و نهـ مْــيلادى (قرن دوم و سوم هجرى) در تخارستان رايج بوده بازبان ختنى بيوند نزديك داشته است؛ تهارستان نامي است كه از تدبـترين زمان بريكى از شرتى ترين ولايتهاى آريانا اطلاق ميشُده كد مم مـز ولايات غربيى هِين بوده انبت ؛ زبان تخارب و ختنى هر دو زبان سكايى ميانه خواندة شده است تبابل سكايى و تتخارى در آغاز ترن دوم ميلادى بـ آنـبـائ ميانه و الفغانستان نغوذ كردند و زبان آنان يكى از زانهاى ايريانى ميباشله بابد ركنت كه زَبان تخارى به حيث بِكى از شاخه باى زبان اند و ارويايس در
 استت. زنان خوارزمِى نـيز شكل كهنى داشته و در ناشِهـ خوابزم معـول هوده است شكل ميانب اين زبان تا حدوك قِن مشنم مجرى رايع بـود و

بعداُ مغلوب زبان تركى كرديد ، از اين زبان به وسيلد كتاب آثار الباقيه. ابوربحان بيرونى كد متدارى از اسامى خوارزمى زا در باره اعياد ، نامها
 زبان اكنون جريان دارد . از مهـنترين زبانهاى دوره ميانه همانا زبان
 ميان زبان اوستايى و پإرسى دري (پّثوثى درى، پارثى درى) مبيباشد. : parthi- ( اشكانيان بلخى در ترّن سوم قبل إز ميلاد در شمال غر غر


 جنوب تشكيل كردند. يارتها تيره يى از توم سكاييى داهد و از نزاد آريايى بودند ؛ دولت


اشكانى كنته ميشود.
اشلك بلخیى با برادر خود تيرداد از باختن به شمال غرب آن ، هارتيه رثته پس از كسب قدرت براى حصول آزادى كشور خور

 دولت یارتى (یرثوى) را در آريانا بنياد نهاد(1). ر(1)








 خطإيارتى،(يملوى)






 خطإيارسى) دور

واقعيت 6
FY.: تاريخهجه زنان بإرسي درى
 بعدأ با ابدال واكها يهلوى شده است؛ زبان برئوى يا بارتى خود دنبالد زبان اوستايى است از طرن ديكر ريشه و ويشينهـه بـه اضطللاع بارسى

درى و در واتع بارثى درى(parthi dari) را تشكيل داده است.

 زبان بارسى ذرى منشأ آن زبان پارثى يا پرثوثى مِيباشد ند فارسي مياند، موضوع را در وابستد كى بـد اوضاع و احوال هيدايش ابين نهانها با توجه به تاريخ و از ديدكان كرونولوزى برسسى و عَليل ميلاريم.
ز

 قبل از مبيلاد و تزويِ كيش وى شناختد شده بد نام زبان اوستايـى شهرت يانته است. دراينـك زبان اوستابيى تبل از مهاجرت دسته يـ از آريايبان بـ فارس از طريق جنوب شُرت بعيرهه خزر ، وجود داشتب و بمتدم بر زبان


 مسلى ؛ در حالبكد زبان اوستايى چندين قرن قبل از آن در آريان آنا يعنى بلخ و حواللى آن (مرو، مرات و سيســان ) ساير و داهير بوده و كتابـ بزرگ وارزشهند اوستا با آن نگارش يافتد است. كرجه برخي از منعقتان و مؤرخان با توجه و اهميت دادن بـ خـط از

اينكه در ترون بعدى ذر عهد پارتها دوباره به كتابت اوستا يرداغته شبه است و بدين كونه اوستا را بد اشتباه از مرتبه تقديم بر انداغته اند(1) الِا بنابر"معيار هاى امروزى زبانشناسى و تعريف زلان به معناى خاص آن كه : ". زبان عبارت است از يك نـلام سـمبوليك صصوتى براى انهام و تغْهيم ميان انراد ه جون زبان اوستا با جنين نظام صوتى و كَنتارى قبل از فرس باستان وجودد داشته و منـحيث بك زبان متكامل كتاب إوستا به وسيله آن بـيان شده است و حتي طبق نظزياتى بر روى دوازده هزار بوست كاو كه متن اصلى آن با نتوهات اسكندر متدونى از ميان رنت نكارش يانته. بـود(Y)و از خود خط داشته است ؛ يس نظر به تدامت موجوذيت اوستا ، هه بـه شكل كنتار و سينه به سينه و چه به كو'نه نوشتـار تقدمش تثبيتب شده و حيثبت منبـع اصلى بِّودن آن برايى سـاير زبانهاى ايريانـي تايندي انكار نايذير ميباشد.


 ( اوايل هزاره يكم تبل از ميلاد ) كلاً مسلط و زبان مـد كانى بوده
 زيرا كد هخامنشى با با تسلط بر آريا نا و ماوراه النهر همان كونـد كـ


 (Y)

A1 0. ITr $^{2}$




 ايريان در كنار زبان يونانى هـجّنان تداوم پيدا كرد از ستوط دولت يونان باختزى زبان اوستايى كد در حدود تتريباً دوترن معروض به عحول شده بود با بد تدرت رسيدن پارتها در با ختر و نواحى
 كرديد. ارتباط زبان و فزهنگ پارتها را به زبان و فرهنگ عصر اوستايى از بك طرف سهم نعال كزفتن بارتها به بريايى آتشكده ماى زردشتى و از جانب ديكر توجه آنها براى نخستين بار بـ كـرد آبرى كتاب اوستا تاييد
 شده از غرب نلات ايريان بـ ندرت نام برده شده است و از اينكد زبان بارتى از همان آغاز در ساحه نفوذ زبان اوستايى به ميان آمده است، اين نكته واضـ ميكردد كه زبان پارتى (پيثوى) بلا واسطه ريشـه اوستانيى داشته است. (£) يعنى كه سرنوشت زبان چارتى بدون شك با زبانز اوستايىى كر، خورده است و حتى كويند كه متنهاى اوستا تا هجوم سكندر متدونى

 ، .r7 ص. Irvy.



$$
\text { بلاشث سوم WV- } \Delta 1 \text { ميلادى - IFY ا } 191 \text { ميلادى }
$$


. و كتاب ملون سازند، او و برادرش تير داد زردشتى مذهب بودندهاين اقدام بالش در واقع عكس العمل مغان و جامعd زردشتى آرياييان عليه هلينسمه و يونانى مآبى بوده است.( تاريخ سياسى، اجتماعى اشكانيان، تأليف و ترجمة جواد مشكور و رجب نيا، تهران: دنياى كتاب،

وجود داشتته و'توسط وى از بـيـن برده. شـده الست، بـعدتر شاه اشكانـع






 يك يا هند تحرير قديمتر است كه به زمان اشكانيان (ترن
 توسط يونانيان زبان سـغلى و باكترباتى زبان نوشت و خواند بوده استت. ( ) طبيـعـى است كـ اوننتايـى بـوده انست كـ بعـ هارتى (يرثوى ) ناميلده اند. به قول بسا از (يرثوى (J)
 مـكونى دارد ؛ هسحنان با نتحوه ادبي و شاعرانه آغازين عصر زبان

- بارسى درى (یِثوى درى) .
(1) بـياكونوف، تاريخ ايران باستان، مترجم ووحي ارباب ، جان دوم ،تهران: . انتشبارات عليم زرهنى، .
(Y)
*.VY غنوزون ص
O 0 (V).
|r| (£)

والمّيت تاريخهجه نعان هإرسي درى
 زبان بارتى و باخختىى يكى و دنباله زبان اوستايمى ميباثلثد، تَاييد ميكند.



 امتراتورى شان از ترن سوم تبل از ميلاد تا ترن سورم مبلادى زبان رسـي



 .تارين جند تـرن بعد از زبان أوستايـى و با مـايه كيرى از آن در تارس





 باز نويسى شده است(£) دردوره بارتها (إرثوى و اشبكانيان) كرچه زيان





- IFYA ، (F)



اوستا بنابر يذيرش يُولات بيش از دو قرن مريوط به عصر سلوكيان و


 زبان بارتى ( بهلوى اشكانى) صورت كرفته است. (1)





 ميكيرد (Y)







ترار نكرْنتد است.
بارتها خود بعد از استيلاى هخامِنشى ما با كذشت يك ترن تسلط

انتشارات معين ، IYVo ، ص PA.





 نيتواند ، بلكه منثشا درْ اوستا دارد (تـ در باختر:
در عصر يونانيـان باخترى در آريانا زبانهـاى ابريانى مـياند بـا


 باختر و بارت بد حيث زبان رسمى و اوارى مورد كار برد ترار گرفت.








(1) (1) . I ITYY .

باغترى را حَت نرمانروايـى ديودوتوس تـبل از (YOY ت.م) تاسيس كردند. (I)درين هنگام نهضتهاى آزادى خواهى در آريانا توت كرفت تا آنكة ارشل بلخى به پارت رفتد اساس دولت بارتها را كذاشت ، بُعد بارتها تسـتى از با ختر مانند مركيانا (مرو) و ايريا (مرات) را تصرف

دولت يونان باخترى آنعاه كه بارتها (پرثوى ما) تدرت بيشتر بيدا كردند و برعهد نواحى بلخ مسلط شدند به طرن جنوب شرق انتقال ياقته

به ساحه شند نغوذ پيدا كرد.
همين وقت است كد دولت يونان باخترى بـد آيـين بودايى متــايلر
شد؛ اما در باختر هنوز كبش زردشتى يا بر جا ماند. (Y) وبديـن كونه زبان باخترى در واتع مـــان زبان بارتى دنباله زبان اوستايى تداول داشتد است، چنانكه از هر كوشه و كنار زايرين به اينـجا وارد ميشدند .

البته ايـن وتتى الست كه از زبان اوستاينى در حدود ينج ترن سهرى شـده است و بـنـابر معروض شـدن بـ تحولات زمـينه ايـجاد زبانِ يـارتى (يرثوى) آماده كرديده است. بايد كفت كه زبان اوستايى در اين عصر بد كونه اصلى ان تنها توسط موبدان زردشتى بد كار ميرفتـد و آموختد

ميشده است. (r)


واقعيت 1
\&. تاريغهمه زبان بارسي درى
ا - - Y
 آنجاز طبعا در باختر زبانـي منحيث دنبالد زبان اوستايـ بـ نام زبـان باخترى معمول بوده است و آن طوريكه كنتبم واقعا همان زبانى است كد با استقرار دولت بارتى (اشكانى ) در وادى خراسان ، زبان پارتى پرثوى

كنته شده اسبت.
 تأثيرات متقابل داشته است (1) ،البثد زبان بارتى (يرثوى) شكل اصلى يـلـ كلده است و صورت بهلوى آن ، كونه متحول و تسـا اشتبّاه بر انكيز آن ميباشد يعنى وازْ هِلوى شكل دوم پارتى و برثوى اسّت ، بدين كوند كد زبان بارتي/parthi/ ننسست بِثوى كنته ميشد از انجا يى كد /ر/ כر غـالب مـوارد بـه /J/ تـعـويـض شـده ؛ مـــلا ديـوار - ديـوال ، سـوراخ
 /\%/تبديل يافته است ؛ مثلا سند - هثل ، ميثره - مهر (آنتاب ) ؛
 صورت يهلوى را به خوذ كرنته است.
 إست بـ بارتى (بارثى - parthi ) و يرثوى كه ريشه و منشا آن است ؛
 پارتها پيشتر از مزاره اول تبل از ميلاد از شـال غرب باختر بـا بـا آنجا آن


 تير داد و اردوان بسر تير داد بر اريكه تلرت ترار داشتند تلـرو


 بارتها افزود : از شهر نيسا اخيرأ در جمله آثار ديعر تاريـخى عهـد












رسمى ، ادارى وعلمى پذيرفته شد. (ץ)




 (Y) (Y) . 10 ص. IrVo:




 حاجى آباد ، كتيبه هرمز (YYY-YVY مبلادي) در نتش رستم ، كتيبه



 معمول بودهه است و اين زيان جاى ساي

شمول زبان آرامى را كرفت .



 باستان در اين ناحيه بد دست نيـامده است در حالى كد كتيبـي سلسله هخامنشى مابد زبـان فرس بابِستان در شوشُ ، مـدان ، الوند، بيستون و حتى در كانال سبويز به دست آمده است.
(1) محسن ابوالقاسمى ، رامنـاى زبانهاى باستانى ايران ، ج! ، ص IYO.

زبان پارتى (پرثوى) :
 به حيث اميراتور پارتها بر اريكد تدرت ترار داشت در در مـين آر آوان فارسها








 (
(Y). كرديده است است تا آبجا كد حتى زبان دوره ساسانى بـد صورت كل بهلوى كتـد شده


 (I) ص. lor م مانجا ، بيعرلوسكايا ، (r)


و اينكن در تكوين و ظههو زبان يهلوى ساسانى زبان يهلوى اشكانـ (يرثوى) نتش ابساسى داشتـه است ايـن مـوضوع را دلايـل و نـكات ذيل

روشن ميسازد :
(1-Y-Y براى شرح نحوى زبانهاى دوره ميانه ايـريانى مهـم بـوده است و هارسـى ساسانى ( چارسيك ) از جمله شعبه آن است . ( (1) ، چثانـكه زالمان كتاب

 (آغاز محسوب شده است (Y) وحتى كُيند كه از قرن جهارم تبل از مينلاد تا


زبان يهلوى ساسانى شاخه يى از ان زيان است اس قر

در قرن چهارم ميلادى و بعد ازان ـم نگارش يانتد است (0) و حتى تا ترن ششتم به عنوان زبان مذهبى در ميان موبدان ساسانى و اهل قلم ساسانى نيز كتشانى بود كه زبان پارتى را ميدانستند يعنى كه

 به وجود آمده و ركن اساسىى آن ميباشد.
(1) كرستونُ برونر ، نحو در ايران ميانه غريس ، ترجـه رتيه بـهزادى ؛ نشر
بردار ، \&YY إصزع!.
c. saliman , mithelpesiih-GIPI,Bd. 1, Abt.1.(Y)




 نظر تعداد بيشتر از اشعار بهلوى ساسانى است و از از نظر جور تر ميباشد (I) مثلا ياد كار نريران و درخت آثوريك كد زبان آنها پارتى

است (r)
: O-Y-Y

 تغير يانتد بهلوى اشكانى بوده است او ميگويد ميانه؟) براى زبان بهلوى ساسانى نامى است تازه كد اخير 1 زالمان بد اين

زبان داده است (r)
: Y- Y-Y


 وادارى بوده از اخطلاط و تاثير آن با لهجه مايى باز بار مانده از از فربس باستان


 اشكانئ (يرثوى) ميتواند بود. .

 .irro
( تاراديا زبان وادبـات يهلوى ، ترجــ، يُم آبادى ، تهران : دانشـكاه . . 9 •IPVA

: V-Y-Y بنتهاى باستانى و زبانى در فارس نغوذ كرده بودند كه يس از تسان تسان

 آن با افتخار (parthia capga) يعنى تسخير پـارت نكاشته بود.





 ريشه در اوستا داشته است، ماگَ معتتد بود كد متن كتيبه حاجى آباد در فارس

 سابساتى ) در اصل آرامـى بوذه عنصر هاى ايريانى و هارتى در آن قرضى

ميباشد : (r)


 - جوان (1) نشر دنباى كتاب ، صونا (Y) رستار كريوا ، دستور زبان ميانه ه ص7. (r) (r) مـانجا.. صه.

واقعيت ما
EV تاريخجهء زبان بارسى درى


- نميتواند منشأ و ريشه، پارتى درى و يا پارسى نوْ باشد .

 (








 بركزيده شده در سيراسر تلمرو امهراتوري اشكا
 ميكريد : دوره: رواج يهلوى اشكاني از از ان قبل از ميلاد يعنى سقوط

هخامنشثي ها شروع ميشود و بد سـقوط ساسانيان هايان ميبذيرد .
 سقوط سابسانيان زبان مروج در باختِر و فارس زبان بهلوى اشكاني







ووى سـكه: نقـش نـيّم ان مهـر داد أول بـه راسته نسبيل، ريش انيوه با موهـاي أويختـه

 إنآويز'ن است ديده مى شود. يشُت سكه: نقش تمام قامت هراكليوس كـهـ



روى سكه: نقش تيهر (خ اشكى اول به سـمت راست كه با شلق (كالاه پارتى) بر سر دارد. پششت سكه: ارشك نشسته بر چֵبار پايـه بـه سمت هِه كمان در دست با دورج نوشته در

دو سوى أو اين گونه:
$\dot{P}$ AKOY[AYTO]KPATOPOY به معناى ارشك اتوكرات= ارشكى مستقل.


EA : تاريخههه زبان بارسى درى
بونانى زبان مروج عصر سلوكيان.به ميان آمده بود، البته زبان باريسى

 است. ر تغاوت زبان پهلوى ساسانى با زبـان پارتى و V-Y پارسى درى.







 بارسى درى. بنا بران يكى از تغاوتهاى عمده ميـان بهلوى و و بارتى و بِّهلوى






 مــجنـان زبان بـارتى (بـهلوي اشبكانـي ) دز باختـر، در نـواحى


 زبان بارسى درى بد حساب آمده است.

 بِارتى (يهلوى اشكانى) بنابر تداول جِند تناوتهايى در دوره ه بِاسانيان بد كار كرفته شده اسنار است.











 در نارس در آن دبرر اينجا در سرزميـن باختر و نواحى آن زبـان بارتى (يرثوى) ادامد داشته است، مخضوصاً در دودمانٍ بهلوا (يرتو، با) كـد

لغت نامه دسخدا.

واقعيت 6
0. تا تاريخجهء زبان يارسى درى

در سيستان و حوزه ارغنداب بد تشكيل سلطنت يرداختند(1) از جانب

 درى) آماده كرده است، يعنى كد در عرض زيان
 دانشمندان تاييد كرده اند؛ از جمله در النهرست ابـي












 . (lsor

 (I) (I (I

تاريخهجه زبان بارسى درى
در اين عصر در با ختر و نواحى آن آفريده شده است نظر دا داكتر معين را بر موجوديت زبان هارسى درى در باختر در عرض زيان ريان يهلوى ساساني در فارس بد خوبى روشن ميسازد . به هر حال تناوت مبيان ايـن هر دويهلوى را ايـن كونه ميْتوان بر

- I-V-Y ساسانى را از مم متهايز ميسّازد اينست كه زبان بإرتى (يهلوى اشكانى) حون كهنتر بوده در آن حادثه

لنظ هآرتى و ناميدن اين حادثد بـه هزوارش ، وجود نداشته است
 يكى از تفاوتهاى آن را با بهلوى ساسانى نشان ميدهـا




 نواحى آن تد برافراشته است. ري رل با


 فرهنگ هزوارشهاى بهلوى • تهران: بنياد نرهنگ، متلمه، ص ز.
(Y) (Y) كهزاد تاريخ ادبيات انغانستان ، تسمت اول ، كابل ص 99.

يارثى) در ناحيه اصلى و مبدأ خود (باختر و نواحى آمو،دريا ) و در





ادامه داده است(1).
五


 پارسى درى و بیلوى ساسانى ميباشد اين است تعدادى از اين كوته و ارْ

برزيد ن - احترام كذاشتن
جاشتي - آموختن
انى - ديعر بَيم - شير
اها - عادى ورستد كار
المى -زود
بيبواختن - جواب دادن ................


 ها تراش خوْرده كاهش بـذيرلتـه اند در حالـبكد در زبان يـارسى درىى

 (Y)

تارينغجه ز زبان يارسى درى
مريوطْبه بارتى دركلمه ها تعويض وابدال واكها صورت كرفته است؛

 تعويض واكها مواجه شده اند؛ هون:

$$
\begin{aligned}
& \text { ابدال / ت / بد /د/؛ مثلاً: دات - داد ، كرت- كرد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ابدال / ى / بد / ف/؛ مثلا: كيت - كنت. }
\end{aligned}
$$



ابـدال/ و / بـ / گ / مــلا': و ستـاح -كســاخ ، و زارتـن -

ابدال / و / به / ب/ مثلا :ويست- بيست، وس- بس.
ابدال/س/ بد/ه/ثاء: مثلاً: راس -راه، مس - مه، وناس -كناه. ابدال / / بد/ / / خ/ مثلا : هو -خوب ، با برعكس : مينو جغر-

منوحهر.
ابـدال / // بد///٪ مانـند: منـد وختن - انــوختن، هنـكيختن -



 همهجنان واقعيت ديكرى نيز از ان متصور است و آن اينكه بعضى از كتب بهلوى ساسانى بعد از ظهور اسلام نوشته شذه و چون نويسنده


كان آنها بـ زبان كهن آن شاخه از زبانهاى ايريانى آشنايى كا مل نداشتد



 ساسانى بـ كار كرنته ميشد جنانكه در كتببه هانى سناسانيان ديده ميشود كه يس از متن بهلوى ساسانى ، بهلوى اشكانى آن شم آورده شده است،
 ميعردد؛ بد علت ممين كوند اثر كنى و اثر پذيرى بوده كه در متن ها ها


 مـاد - مـادر - -يـد - يـــر، بـراد - بـرادر ، يــوان - جـوان ، وشـتن -

كشتخ(1).

- O-V-Y


 دارد ، بـه حيث نمونه : در صرت ماضـى مطلق و متعدى در زبَان بهلوى سانسانیى شناسه ما، وند هاى ضميرى و شخضصى قبل از اصل فعل

ترار ميكرنته ؛ مثلا كنته ميشد: ام كيت (كنتم) ، امان كيت (كنتيم)، ات كيت (كنتى )، اتان
-0 Thaliulespiet




 (كت + ام (كنتم ) اكغت +ايـم (كنتيم) ، كنت +ى (كنتى) ، كنت + ابد ( كنتيد) ، كتْ + اند (كنتند).
(7-VCY.




ميكردد:

بارسى درى


يهلوى ساسانى
اكار (1 - ييشوند نغى )



بالست (- ست، بسوند صغت عالى) بلند ترين (- ترين ، بسرند صنت
عالى)(1)


(Y) مانجا ص صM (Y)
(r) مالبا، خن (r)

$07 \quad$ تأبخخهـ زيان بارسى ورى

(I) (I حُسين و ندا مورد كار برد دارد در يهلوى ساسانى نيست بايد افزود كد آثاري هم بد زبان بارتى در عصريارتها بـ د جبود آمده ، مئلا يادكار زسران در ارتباط بـ جنعهاى كشتاسب (برادرش زدير و برادرزاده اش بسـتوارى)بارجاسب مرضوعى ابست حماسى و ريشه در

يشتهاى اوستا دارد (Y)
أين د استان كه مستر وسنت آن را شا منامده بهلوى كنتג است از يله طرن خود ارتباط زبان بارتى را با اوستانشان ميلهد و از جانب ذيكر هزاربيت دتيتى بـه نام كـبـتاسب نامد با بامنامـ دتيتى عيـن

r-

 ، البته بنا بر كنتتر در Зى ساحه ه زيست آريا بيـان جدا افتادن شان از
 . 107
 صع

واتععيت 6
تاربخغهده زبان بارسى درى
مر به لـلط مرزماى سياتسى و,طيبعى ، زبان واحد آنان بعد ما صورتهاى مغتلن ومتعلد را بـ خود كرفته و ز زبانهاى جلاكانه را را تشكيل داده است.

 نزديك و در جزينيات از هم متناوت اند.

 إمهراتوريهاى بزرگ از اهميت ويره يم بر خوددار بوده است ، مبيلا زبان

 قرن زبان علمى ، فرهنكى ، ادارى و رسسى بوده استر است.









مبان انغانستان ايران و باكستان نان نام برد .


 يـشينهء تاريخى آن به درستى آشكار شده باشد. " - ا : ز ز

اشكانى ):






شواهد و جود دارد كد بعدتر در ممين بينش ارائه ميكردد.


نادرست است و در اين اواخر بد ميا ن آمده إست ؛ جنانكه بد قول



 بلنى ، بد حيث لهجه يـى از.ان بد مبيان آمده الاسث.


 ترن سوم ميلادى ) به حيث زبان رسـى درتلـهرو بارتها جاى خرد را بـ

 (Y) تاواديا ، زبان وادببات بهلوى ، ترجمه جَم آبادى ، تهران : دانشكاه ،و (Y)

ساسانى ميباشُل ؛ زنان يهلوى هندى بعد از انتراض هارتهاى بلغى و
 ، از همبن جاست كد اديـات عصر ساسبإنى بـ زيان يهلوى ساسانى در

فارس ادبيات يهلوى يا نهلويات كنتد شده است . جناب احمد تنضلى درمتاله يـى كنته است: „بسـيارى بـ اين اشتباة اند كد بارسمى درى از بـكى از زبانهاى شـال شرتى ابران امروزى منشعب شده است، ( () بايد كغت در واقع دانشمندانى كه بارسى دزى را زبان كروه شمالم و دنبالهـ زبان پارتى ( بهلوى اشكانى ) دانستد اند اشتباهى نكرده اند بلكه نظر آنان عين حتيتت است زبرا هنكابمى Sد در باختر در حدود آغاز عصر اسلامـى آثارى به زبان پارسى درى چديانار







ادامهـ زبان پارتى (يهلوى اشكانى ) ميباشد . جناب احمد تنضلى خود در ججايى بد و اتعينّ اعتران كردي : زبان بهلوى (البته بارتى) در خراسان كوند خاص خرد خر را دا داشته است و
 .OVAص. IYOA.(A-Y)
7. تارينغهه= زنان بإرسى ورى




ميكردد.
ابن نظر احمد تنضلم باتول اهن متنع كه كنتد است : از مـيان

 بهلوي اشكانى د ر ناحيه بلغ و خراسان است نه مولود بهلوى ساسانى در ناجيه فارس الوا




 امْيراتودى كوشانيها زبان كوشانى هم ناميده اند ، يعينا" ممين زبان است
 خراسان و باختر بوده و مادر زبان هارسى درى ميباشد....
r-r-
پازتى ومادر زبان درى:
كوشانيان طايغه يمَ مهاجردر (IYO ) تبل از ميـلاد البى او اخر

 ص\%

Ir تابيْهه نیان צارسي ورى
$: j^{B}$. كتيبه $: 1-Y-r$
رباطك در يإى كوتلى ميان باده عسومى يلانمرى - مزار موقعيت
 طرت غُرب تغيـير داده از دشت مـوارى ميكنرد و بـد رباطلك و اضل مبشّود . (I) سنگ نبشتهـ رباطلك نغستين كتيبه يمى الست به زبان
 كتيبه در نغستين سال هكومت كانيشكا ( (YO ميلادى ) از شامان

 آن بد متر.B.M فرستاده شد و توسط دانشـمندى به نام ويليام سيـهز


 السنه باخترى (بلغى) مِيباشد
 ( بهلوى ) و بارسى درى ، رششد و منشا آن معلومات ارزشهمند و و اري



 يونانى إنتشار داده سيس آن را به زبان ايريانى در آوزده منتشر ساغت
(1)
-rry . IPFT.
 هاى كشتريا ط ا ) اخبار شده است. در إين كتيبه واؤ، ( ابريان) حتيقت بزركى را برملا ميسازد و آن اينكد در اين.عصر يعنى در سده دوم ميلادى هنوز نواحى هنلوكوه آريا و رو
 و د دنباله زبان اومتايى بوده است ، البن موضوع را كتيبد رباطلك كاملا

 بلخ و وادى كابل در عصر كوشانتبان ( سدد دوم مُملادى ) أيريان و ز نان

مردمش ابيريانى خوانده شده الست بدين كونه هنين استنباط ميشود كد زيانهاى اين نوا
 باستان نشـان غيدهد ، بلكه مـعتوايى فرمان رابطدت رتبان كِوشانى را با

 ترنها قبل بدون آنكه زبان ادارى و رسمى بوده باشد متروك شـد شده و و بهلوى

 زبان كوشانى مولود و خلغ واقعى آن است .
 ايريان كهن يا افنانستان امروز بـ كونه كانى روشنى بى انذازد . مثلا كلمه (الورمزذ) الهـ ميود هرستش و آلز مـانا (الموامنزدا ) إست كد
 (مهر) كه هـان ( ميثرا ) يا خداى آنتاب دومين الهـ از مبعوع خذايان














 . آرياتا كـترش يـدا كرده است

4 411
 - $12, \ldots$, . 1 HF (m)
 اتتشبالت سخن ، AY ITVA

10 تاريخجه• زنآن بأرسى ورى
:




 كوشانى اعمار كرديده است و در حدود . FT ميلادى به اثر آتش سمزى از ميان رنته است . ديـده ميـشـود كد تاريـغ اين آتشكده و آبيـن آتش برستى در ان

 ك كوتل هنين نتيجه كرفتد اند كن اين آتشكده از ميزات ويزه فرهنـي هنرى ، ادبّى و زباتىى انغانستان در عصر كوشانى ناينده كى مينكند
 دست آمده لوخه سنگى امبت كه ضلع حب آن IVV سانتـى متر و ضلع

 قو زبان عصر كوشانى اصولا ادامه زبان پارتي (يهلوى اشكانى) ميباثمد
 و وأدى خرانهان به جانب غرب در غارس انتبال داده بودنُد.



I7 تارينزهجه زبان بارسى درى

(يهلوى اشكانى) وجود دارد از بمثله ميتوان نكات ذيل را ارايه كرد :

 كه نان كتيبه هم به التباى تخارى و رسم اليطط يونانى ميباشد. Y- F


 اين ناهيه مركز امبراتوى ترار داده عليه يونانيان در بانتر مانر مبارزه كردند

 بارتهـا يعنـى بـارتى (بهلوى اشـكانى)زبان رســـى و ادارى ترار داده

Y-
ميننگ،ماريك و بنونيست زيان كتيبه را باخترى نامُميدند(Y) .

 باميان "و جهزجباد بـ زبان بللنى مرتبط دانسته شُده است و زبان بلغنى

در نظر متدسى زيبا ترين نعانها بوده است(ع).



(r) آثار الباقية بيرونم، (r)
( ( ) (

0- بـ قول ارانسـكى بررسيهاى متدمانى نشان داده امت كد زبان


سغدى،اخوارزمى و لارتى دارد (1)




 'مردم زبان ايريانى(آريك) بوده است. (V



 خوانـش: إ ابيدو مالـيزم كنشكى نامه برگ كرد ه در إينها:
 ايته /aeta/ به هبان معنى.
مالينر /maliz/ (مه )بد معناى بنرگ امروز ، ههتر - بزرگتر :



عكبى آّ در وازّه كا بسا ديده شده است مبلا بدست -بلست .
(I) (I)


 كجولوكد فيزس و يـا تكتو و ويــا كد فيرس بـه تدرت رسيده در اين كلمه P(ش)نثشانه ويره الغباى تخارى است كه در نيان يونانى نبوده است ودرآن انزود شده. آننده /oninda/ صنت است بد معناى پيررذ بهره مند در اوستا /vanant/ بغ لنـك /baga langa/ در ابيريانى باستان بـه شكل (بكه دنكـ آمده إست اينـجا ابدال /د/بد /J/ ديده ميشود بـر عكس اين
هادثه در (ليز) و :/ديز/.

بكد /baga/ به معناى بزرگ ، سرود، خلاى در ايزبانى باستان

 ولنكه بد معناي باي.

 /naman/ بـ /nama/

 كرد /kird/در اوستا كرته /krta/ دردوره• ميانه و امرورزه كرد ر/kard/

 ديعر نتطه تُول زبان پارتى بده پارسى درى ميباشد

واقعيت 6
79 تارينجهد زبان هارسم درى
: اين كتيبه ها نيز بد خط شكستدء يونانى و يا تخارى بد جا ما نده است ، الكر هه بهيبار مـنتصر ميناشد اما زبان كتيبه ما به تشارى با شكلى تديم هاربسى درى وبا رسم الـطط يونانى شكسه بيانكر زبان و كتابت اين عصر است ، از جانب ديكِ كتيبه ها با حرون غير متصل نكا شته شدر
 از اين كتيبد ها جنين الستنباط ميكيردد كه رسم الـيط اين كتيبة ها از ترن اول مسيبحى عصر ش'مان كوشانى و منتالى الى عصر اسلامى
 شامان هم مشاهده ميشود
 ببرار 'انكلسى عكس بر دارى شده مورد تحليل ترار داده ميشود : 1- زميك مد مهر زاو(زابل )شاه بكه
Bayo cospar 20 or ryplyy neys

- يعنى : شاه بزرگ زابل مهر بزرگ زمين

Baxo (o, $p a(0)^{\text {ey yp }}$ 2ly
يعنى : شاه بزرگ زابل مهر زمين
در كتيبد شهاره (I) و (Y) وازء بكه (بـكه ) در كتيبه بغلان مر

 هادشاه.
بهضآ هم اين وازء در زنان بارتى به شكل (بغ) ، مئلا كلـه بغهيو
و بكهود ويا با شكل نغغور كه متشكل است از: شاه +(يورايسر---->
شُهزاده.
البته بتكه ، بكه ، بـگ، بغ مـهـ اين اشهكال از زبانى كهن ايريانى
واوستا آمده است (1) كلمه شا (شاه) دوريارتى ( بهلوى أشكانى )شاه ، شاهانشـاْ بسيار آمده هون :
(r) " ( اردوان شاهان شاه ، ،
 كوشانى بـ كار رنته و شكل كهن آن در زبانهاى باستانى (اخشتاياثره) مى باشد

 جغتوميباشد.
كلمه (زاو) يعنى زابل (zaolo) قدامت تارينخى زابل را مينمايد . هو نها (منتالها) بود كد در سده ينجم و ششـم ميلادى بد آنجا آمده و
 از ورود هو نهاى سغيدوجود داشته وهو نها نام خود دا ازآنها كرفته اند
. IG7V ، مجلد شرت وغرب ، شماره (IV) (IV) (Y) ابواتاسى •جاج، صهوا.

كلمه چهارم كتيبه روزكان مير ، مهر (mihr) است ، در كتيبه

 به شكل (ميثره) و (ميترا).

دو شكل /ma/و/mah/آمده است
 /Zamik/
(Y) (Y) آارتى آمده است " بزشك هيم از بابل زميك (Y)

يعنى بزشك هستم از بابل زمين.
به مـيـن كونه در كتيبـه دوم روزگان نيز و اروّ هاى (بـكه ،شا ،
زاو ،مهر وزميكه ) آمده است.






 و نهم ميلادى بد كار ميرفتل ، جَنانجه :
. (1)



Vr تاريخْجهء زبان بارسى درى 1- در تر كستان توسط مانويان تبعيدى به عنوان زبان مذمبى در

نوشتار به كارمبرفت. (1)

 بيانغر تداوم زبان بارتى ميباشد
 سيستان در اوايل ظهور اسلام نشانه يمى از بتاياى زيان ๕. تغخرالدين اسعدكرگانى از شاعران سده (IY) ميلادى (ترن


 است براينكه زبان بارتى منوز هم زبا ن خواص در ار ابن ناهيه برا بارده است.
r



 مهحون زبان رسـى و ادارى بد كارميرفت .
 آنان نخست در بارثوه در نيسنا (ناحبه، شهال غرب باختر ) و بعد در
 ( MOV , A-V)

Vr تاريخجهء زبان بارسى درى


 هاى زيان پارتى را به وجود آورد كد بعدا باروى كار آمدن ساسانيانيان به


 دشواربهايبى در ريشه يابى زبان بارسنى درى كرديده است ابـن اصطلِاع
 از انرو فارسى مياند كنتن وآن را حلتهء اتصال ميان پارسى درى و. فرس بـاستـان دانسـتن هر كز جـبـبه واتعيت ندارد ، زيرا طوريـكه در بخشهاى كذشته كنتيم نه فرس باستان در عصر هخامنتبى ما زبان رسىى و ادارى و بـين الاتوامى بوده ، نـه از ان آثارى مدون بـه جز هند كتيبه بـ جامانده است و نه مبان فرس باستان و به اصطلاح تازسى ميانه تسلسل زمانى وجود دشتد است بلكه جس ازستوط هخامنشى .ما كه زبان رسـى و دولتى آنان زيان آرامى بوده در حدود يك قرن با استقرار يونانيانذ زبان يونانى ومدت شش قرن با حكـروايى بارتهانى بلخى زبان پرثوى(يهلوى اشكانى ) در فارس و باختر زبـان رسـىـوادارى بوده است يعنى ميان فرس باستان و به اصطلاح نارس مباند مدت بيشتر از مغت قرن بدون (1) تاواديا ، زبان وادبـات بهلوى مترحجم نجم آبادي ، تهران: دانشكاه .


VI تاريخجهء زبان بإرسى درى
موجوديت توالي زمانىى ، منطثى و طبيعى فاصله وجود داشته است . مصهنان كه در بحبوبهء قدرت اشكانيان بلخى زبان بارتى (يهلوى اشبحانى ابا اثر كنى بر لهجه هاى محلى در فارس لهجه يى رابه وجود آورد كه بعدا در عصر ساسانيان تهلوى ساسانى كنته شد بد همان كونه زبان پارتى آنعاه در باختر و ماوراى آمودريا با اثر پذيرى از زبانهاى
 بلغى و كوشانى ياد شده و آن خود مادر زبان درى ميباشد آثارمسلم ، زبان كو شانى يا بلخى عبارت است از كتيبه هاى سرخ كوتل بغلان رباطلك سمنگان و سنگ نبشتد هاى روزگان . زبان اين كتيبه ها كد به نامهاى مختلف (باخترى ، بلختى ، تخارى ، كو شانى ايادشده است با با
 حتى زبان كوشانى با ارتباطِ به اصليت خود و مسلـُ نام واتعى آن در آن
 كد بد زبان يونانى بود بعدأ به زبان ايريانى (آري) بركردانيده شُده است.
 اشكانى ) معروف بـ بهلوى بوده است زبان بارسى دزى مم در آغاز مدتها بهلوى كنته شده است؛
(1) معين ، متدمه برهان تاطع جاب ودم (1 I ، ، ص بيست مغت.
تاريختهد= زيان بإرسى درى 1 Vo


$$
\begin{aligned}
& \text { فرخى : } \\
& \text { درمـــح وكــوهـرش بــتـــوان يـــانــتن كــــــون }
\end{aligned}
$$

حافظ :



و حتى درسده، نهم هجرى جامى هروى زبان مثنوى مولينا را پهلوى
كفته:


زبان بَارسى درى كد ادامه و شكل متحول پهلوى اشكاني ميباشد

V7. تاريخخجه زبان بارسى درى
اندكى تبل از اسلام درعرض زبان پهلوى ساسانى موجود و متداول بوده است(1) يكى از دلايل موجه مبنى بر وجود زبان پارسى درى در نواحى باختر و آريانا در آن عصر موجوديت آثار پراكنده دركتب مئرخان و جغرانيد نويسان و بد دسترس ترارداشتن متون منظوم ومثنور دز باختر و نواحى آمودريا ميباشد كد عتلا اين زبان جند ترن پيشينه و سـابته داشته و باتكامل تدريجى دراوابل عصر اسلامى بـ اين حد كـمال ويختد كى رسيده است(Y) از; ممين جاست كه ابن متنع آنكه تولش تديمترين سند در رابطه به منشاء زبان درى ميباشد كنته است " از ميان زبانهاى اهل

خراسان و مششرق زيان اسل بلخ بر درى غلبة دارد ش(Y) . . امروز مُستشرقان هم تابيد ميدارند كد مبدأ ظهور ومهد بالنده گى زبان پارسى درى نواحى باختر وآمودريا بوده است ، در كتاب ادبيات ايران از آغاز بتاامروز آمده (منطقهء شرتى جهان ايران (ابران امروز)

صحنهء مسلط دوره، آغازين ادبيات نارنى بود ه(E) .
(1) (1) مبانجا ، ص بيست مثتـت
(r) .0\&A
Q-V) احمد تنضلى ، تتد تر تكرين زبان نارسى ، - مجله آينده شماره (Y) .0A0.1roA
(£) جورج مورسن وديكران ، ادبيات ايران از آغاز تا امروز ، ترجمه يعتوب


به تول بـاباجان غنوروف ، صاحب لغت فرس مربوط ترن ههارم
 وماوراء النهر است (1) وداكتر صفا هــحنان تاييد ميكند كه پورايـن نكته اكنون بحثى نـيست كه در دوره = اسلامى منگاميكه سخن از زبان درى يـا پـارسـى درى مــــرود مــراد زــان مـردم خــراسـان ومـاوراعالـنــهـر

است،(Y).
 طوريكه كتيبه هاى كوشانيان وبعدا سنگ نبشته هاى روزكان مورد. بررسى وتُليل ترار كرنت ديده شد كد از نـاه وازه كان وويزه كيهاى
 المط شكبيته، بونانى وتخارى نقر شده اند بنابر شواهد انكار نانیانير زبان اين كتيبه ها زبانى است كد بـه حيث مادر زبان پارسى درى بهـ شـهار مى'




زبان پإرسى درى در نواحى هندوكش وآمودريا به حساب آورد.
 قبل از اسلام وعده يى هم مربوط ميشـود به عصر اسلامى و هعه شواهدى اسـت از ظلهـور وآغاز هـيـدايـش زـبان هـارسى درى دران زمـان در نـواحـي باختر؛ ؛اين است بخشبى ازان نونه ما : 1- يكى از غونه هاى بسيار كهن زبان پارسى درى عبارت از سرود (1) غنورون ، تاجيكان كتاب يكم ، تسمت اول ، كابل ؛ ص . 1 ، (I)


آتشكده ـ كركويد در سيبتان ميباشد ؛ اصطلخرى در حدود يك رزار سال

 از اين شهر مهم وتازيخى اكثر مؤرخان وجغرافيد نـيد نـاران يا كرده

اند.
 كد كركوى شهرى است در نواحى نرنج ودرآن آن آتشكده





 ميشود (£).
طوريكه مورخان آورده اند وياقوت ذكر كرده است آتشكرد

 سيستان قبل از أسلام در ارتباط به آتشكده كركويد مينويسد كد بعداز
(1) (1) اصطغرى ابو اسعاق ، مسالك وعالك ، بد كوشش ايرج اتشـار ، تهران ،



 G.P.Tate, feontiers of Baluchis-tan, London , ( $\mathfrak{\varepsilon}$ ) 1959,P. 136.

ورود اسلإم در (1 0هجرى) در زرنج مـوبدمـوبدان ومـه هيربدان مســى بد



 خويش ميخواند واز وى ميخواهد كـد (بزركان) سيستان بكويد.
سرود كركويه طوريكه ذكر شده به رسم الخـط عربى وبد زبان پارسى درى ميباشد ؛ جناب ذبـيع الله صغانيـز موضور


ريخت متارن ظهور اسلام بوده است(F) .

اين است سرود كركويه :

 $\qquad$

 $\qquad$




. 1.7
. IEV ص. صغا ، تاريخ ادبيات ايران ، جا ، ص)
A. تأريخجهه زبان بارسى درى


بـعنى كد انـروختـ وروشن بـاد ، مشـهور وبلند آوازه باد مـوش كرشـاسب ، مـواره از جوش براست میى نوش كن ونوش كن ، ، دوستت را


 د, آريانا ، مى نويسد كه پاز حبوبات مختلف هنت دانه ميكذاشتند باهفت شاخه از درختان جون: زيتون ، به وانار كه هريك به نام ناحيتى از نواحى كشور بوذ وضمن
 اين نيايش بإرسى درى است وبد املاى امروز اين زبان برابر است ؛ بدين كونَه : „افزود وافزايد وير بار وفراخى وفراهيهه؛ جاخط مـ آن را خود اين
 نظر داكتر تضضلى استاد زبان پهلوى مكن است (فراميه) تلفظ ديعرى از
 روايت وسنن آياريـيان وخراسانيان كه زبان شان بارتى (يهلوى اشكانى بوده نه آرامى يا زياني ديگر، جنين استنباط مبگردد كه اين كرنه مراسم
 مهنكون بد روايت بالا در نوروز نامه خيام نيز سخنانى در نوروز از

A1 تاريخجهه زبان بارسى درى
موبد موبدان در برابر شاه نتل شده است كد اصلاً به زبان پبارسى دزى ميباشد ؛ اينست بخشهايى ازان:' شها به جشـن فرور دين به ماه نروردبـن ، آزادى كزين يزدان وديـن
 جششيد ورسم نياكان در همت بلند ونيكو كارى و ورزش ، واد و راستى نكاه دار ،سرت سبزباد وجوانى جون خويد ، برتخت بادرم ودي ودينار ، بيشت هنرى ودانا كرامى ودرم خوار وسرايت آباد وزنده گى بسيار. باذكر شاهان آريايى كبان وجمشيد ورسم نياكان معلوم است است كـر موضوع بــ شاهان آريانـا وخراسان مرتبط بوده وزبـان آن بـارسى درى ميباشد rموءرخان عرب در دوره امويان وبعدازان آمده است كه هـه به هارسى دري رير است وقدامت ابن زبان را در اوايل اسلام وتبل ازان دراين ناحيد ثايت

ميسازد ؛ مانند اين روايات :
 مينكـد كه شخصى براى وى در مرو روايـت ميكرد كـه : مردى روزى
 شيادى،(1) ايـن عبارت خود چارسى درى است با اين منهوم :" با ايـن تيهار وغم اندكى شادي بايد كرد هي - ب- طبرى گويد كد اسماعبل بن عامر سردار خراسانى آنگاه كد در جي مروان بن محعد آخرين خليفه اموى تا مصر رنت و مروان را برانداخت

 ديكر كنت : (پا الهل خراسان ، مردمان خانه بيابان مستبد بزخيزيد

 مو مرخان آمده كه عباد بن زياد در زمان خلانت يزيد بن معاويد ( )
 شاعر رسيده كى نتوانست ؛ ابن منرع يس از هندى آزبرده خاطر كشْته

 ميكفت ، عـاقبت دستكير شد ، عبيداللد بـن زياد او را با گربه وخوك
 ، كودكان در تناى او نرياد ميزدند وميتـرسـيدند اين چيست ؟ ابن مـنرع

به پارسى درى ميکنت :
آب است ونبيذ است
سهيه روسبيذاست(r)
ايـن سرود كـه تـوسط يـك شـاعر عـربـى زبـان وحنـدى مـتـوطـن در
 درى با هرحه بخته گى وتوت خود در سيستان بوده است كه بر شاعر اين
(1)


 "سى، صنا

كرنه اثر عميق كرده است ؛ البته سميه دران نام مادر زياد ميباشد.
 خصوص شهر سـرقند كه در كتاب ابن خردادبد آمده است ( (I)بدين ترار:


يعنى الى سمرقند آبادان بدين حالت كه تراانكند ! تو از جاج بـي بهترى ومميشه خوب هستى .ابو الينيبغى در خدمت آل برمك ميزيسته ، الصان الْا

پارسى زبان بوده و به غربى مـ شعر مير ميسروده.

 خا تان ترك شكست خورد به بلخ فرار كرد كودكان بلخ در كوجه ما به دنبال او صدا ميزدند:

(r) (بيدل فرازآمديه)

ديده مـى شود كد زبان مردمان باختر كه به زبان بلخى معرورف بوده
 كودكان آن ناحيه تبار ز داده شذه است ؛بد هبان كونه كه اين زبان توسط


 ودولتشاه ازان با دآور شـده است آنهـم در مورد ايبـاد رباعى ؛ بـسر

بعقوب كنتد است :
„غلتان غلتان مـى رود تالب كوره ( (1)


زبان بارسى درى در نواحى باختر وآمودريانيكى از شواهد باري بارز وبيانيانـر


 بـ كونه هارجه هاى كوتاه نثـرى وسروده ماى مردنمى در آغا آغاز اسلام در






 از جمله يكى مم أنكه تاسال VIr ميلادى (هدود قرن اول اول هجرى)



تاريخجهء زبان بارسى درى
 زيرا مردمان در بخارا به زبان سغدى سخخن ميكنتند در همين سالل بد قولز نرشخى در مسجدى كد در بخارا بناشده بود مردم ترائت تران را بـ زبان ريان بارسى مى آموختند (1) ودر قرن نهم ودمم ميلادى بغش جز روستاهاى آن بـ زبان بارسى درى روى آوردند وري
 (r) ، باختر وآسياى مركزى يعنى سغدى ، تخارى وخوارزمى را كرفت
 بارسى درى در باختر ، سيستـان ونواحى آمو دريا در آغاز اسـلام
 اصلى شان (بارسى درى) بوده ست كد ثبت تاريخ آن عصر ميباشد ؛
 زبان عربى كد آن را نيـداست كنت : جـيزى كد مـن اندر نيـابم چرا بايد


است كد زبان اصلى مردم وى پِإرسى درى بوده است .
 تفسير طبرى بنابر فرمان شاه سامانى (منصوربن نوح) بد زبان بإرسي درى درى

 ايـجاد كرذند ، اما از ينـكه هنـوز ڤم مـردم زبان اصلمى را حفظ و بـ
(1) بأباجان غنورون ، تاجيكان ، كتاب يكم ، تسمت اول ، بركردان صديلى




A7 تاريخهبه زیان بإرسى ورى







 كتاب را بد فارسى ترجـد كن من در خواست ايشا






 سيستان ، نواحى آمو دريا و هندوكش بوده است ؛ جنانكه از سا سده يـم


 آفريده هاى ادبى آنان در هـين نواحى بد وجود آمدر آمده است ، درحاليكه در
 يا ايران امروز بد نظر نمى حوزد


براى روشن شدن موضوع كوينده كان واديبان كهن زبان بان بارسى دري

 توالى زمان عبارت اند از :
1- خنظله بادغيسى (متوفى . .





*     *         * 





Y- محمود وراق هروى (متوفى آY F




r- شهيد بلخى (متوفى HYO) ، آثار:





## واتُعبت 6 <br> AA تاريخخجه زبان بارسى درى






れ $れ$ れ


 مـــــــــــــــــــــــــــن زاروار بــــاتـــــو روا اســـت
با ادب را ادب سباه بس است

＊＊＊



 を－حكيم ابوحغص سغدى（اواخر سده سوم هجرى）،آثار：


0－وصيف سكزى（سيستانى）معاصر يعقوب ليث صفارى＂）






 بـا تــلــيبل الــنــنــن كـت داد بـرآن لــشــكـر كـام
 تـــــــغ تـــو كــرد مـــيـــانجــــى بــه مــــيــــان ددو دام



* $\#$ *

 و صيف سكزى ، آثّار:






V-V




## واقعيت 6

 9. تاريخْهدء زبانA



 بـــنــــد كـــيــــر وكــــار بـــنــــد وكــــوش دار

* ${ }^{*}$ 末


 ای شكنتا كه ديد دزد به مزد
 نراداً عرب ، آثار :




- ا- مسعودى مروزى (اواخر قرن سوم هجرى) آثار:


***


***



واقعبت 6
تابريخهه



ريخ آموى و درشتى ها آى او



 ســـتــارهء ســــهــرى بـــود و تــطــــره بـــاران بـــود








I Y
سامانيان،آثار:

چا







 * * ${ }^{*}$



TY ا - دقيتى بلتخى (متتول YV4 هجرى) سرايشكر هزار بيت شامنامه،آثار:

 بهشت علن را كلزار ماند


*     * 



 ع ا- ابـو المـويـد بـلــخـى (نــــــــه اول ســده جهـارم

هجرى) ،نگارنده \& نخستين شاهنامه منيور ،آثار:
 كنى كزو بلاى تن و بان هر كس است



واقعيت 6
4r تاريغجهء زبان پارسى درى
1 - ابو العباس ربنـجنى(سغدى) معـاصر نصر بـن







17- إبو عبد الله محمد بـن صالح و لوالجى (معاصر سامانيان)آثار:







 ابو طيب محمدل مصعبى، أيتيس ديوان احمد
 جهانا مـانا فسوسى و بازى




واقعيت 6
تارينبْهه زبان بارسي درى

- ا ابــو شــكــو

مُنصور( FY
بــــه دشـــــــــــن بـــــرت البـــــــــــــوارى مــــبـــــاد





***
از دور به ديذار تو اندر نكريستم


ويــن حـكــم تــضـايسـى ابسـت جـراحــت بــه جـراحــت
19 سامانى آثع

يــــيـــــش هـــزاران مـــراز كــــونــــه بـــــال شـــــد
جـــادوكـــى بـــنــــد كـــرد و حـــــــلـــت بـــر مـــا

 مــــــــكـــم از آن شـــد كـــه بـــار يـــار تــضـــا شـــد
***
 وى آنــــكــــه مـــرولــــى را ثـــــــــــى و شـــــكــــرى

دقيتى) ، آثار:


***







اديب،آثار:
كوينذ مرا چون سلب خوب نسازى





ابو ط - Y Y

غـــم فـــراق تـــو 3

در اين سد كار بكو تا مرا هـ حال بود

## واقعيت ما <br> تاريغجهء زبان بارسى درى <br> ( YF





***








جانهاي دشـنانش حون ذره ز آنتاب
 جغانى ازدست نشانده كان سانسانى درماو راءالنهر ،آثار:





* $\# *$

آن ســانـــى مــهـــر وى صــــــوجــى بــر مــن خــود




7 - إبو مححمد بديـع بلـخى (معاصر طاهر بن نضل
چغانى)، آثار:




نكارى بايد إكنون خلغى زاد

: تارى(معاصر سامانيان) ،آثار - rV


;

YA




Y9-خ9 - خجسِتهء سرخسى(معاصر سإمانيان)، آثار:


.
سامنانى ) ،آثار:



كــــش ســـــيـــــاوش افـــــلـر و هـــــرويــــز جـــــد

هجرى) ،آّار:






***
ای بــــــــا



 نــــرود خــــون و كــــــــتـــه بــــــــــــار اســـت
 ميان مرات و نيشا هور) ،آثار :





زr نزديـك مرو) ،معاصر سامـانيان ،آثار: (مـدع عتبى و زير امير نصر سامانى):


بــــرون بـــــرداز هــــــــــــ ســـــور ای خـــــــواب




任

 از



 هجرى) ،آثار:

 .
 * ${ }^{*}$ *




キ $\ddagger$




***


***
 ســر شــل جــان ربــا ديــلى مــــــان نــركـــــــان دارد

 يــا هــر دو آن نــهــنــتــه در ايــن كــوى اغــبـــر انــد
***


 زر ديش بر ميانه جو ماه ده و هیار

*     * 


## واقعيت 6 <br> تاريخجهد زبان بارسى درى






* $\ddagger$ *

 اى
 -rV





 * * *

شـــاخ بـــيــــد ســــبـــز 3




* $れ$ れ



واقعيت
I. r تاريخهجه زنان بارسى درى

مــار اســت ايــن جـهــان و جــهــان جـوى مــاركــــــر

در رثایى إبو ابراهيم اسهاعيل منتضر پسر نوح سانانى:



مسرگ از نســـيـبـ خـويـش مــر آن شــاه را ببغـــورد

معاصر سامانى،آثار:




44
قرن ع هجرى) آثار:


***




I.r تاريخجهه زبان بارسى درى

هجرى) ،آثار:








درى كنته كد اين است جند بيثى از ان:



دين يزدان را تو بايسته جو رخن را هر دوعين





يعنى كه ننخستين شاعر فارسى گوى ابوالعين



 اند امابدين كونه شعرعالي نسروده اند وشاعر افزوده است كه اين شعر به

منظود زيب وزينت يافتن اين لغت (زبان پارسى درى) سروده شـده كد

 بارسى درى ، كرجه با لايلى رد شده است ، اما ما ميشود علِّه بعضى نكات كنته شده اظهار نظر كرد ، بد ويره برين برين نكات: - - مامون هنتوز وليعهد بود نه مدح كنتّ واو را پيشـواى مردم وصاحب عدل وجود دانستن كدام مكانعت منطقى ديده نيشود
 درحاليكه اكثر اششعار پارسى درى در اوابل دوره اسلامـى ؛ مبـلا اشعار
 مسعود مروزى و ده ها شاعر ديكر كه بعضاً بيست يا با سـى سبال از شاعر ناصله داشته اند ، كلام شان از حـنــن مزاياى خوب تركيبى بر خوردار ميباشد. r






 كه اكثر تذكره ها إز آنان نام نبرده اند ـ

 است؛ در حاليكد اين توجيه بر عكس مِيباشد ، زيرا مامون به مرو سبر

كرده جاييى كه زبان عام بارسى درى است وبايد بد همن زبان مد مدح مبشدر
 او نهها بوده خاصه كه وازه هاى زياد عربيى دراذ بـ كار كرفتـ شده است




 نواحى وسرزمين بوده استى










 قطران (متوفى خود مينويسيد كذ جون بد تبريز رسيد تطران نام شاعرى ديوان منجيك

ترمذى ودقيتى بلخى را نزد وى آورد ومنعانى مشكل اشر اشعار آنان را ازورى





 رادران نواحى كشوده است جنانكه دراين فردا:
 مـــن در شــعــــر درى بـــر شــــاعــران نــــــــــــــادى واز او است :









 حسن غزنوى ملقب به اشرن ورشيدالدين وطواط بلخي الخى را بيشواي خود خرانده كويد:
(1)اناصر خسرو ، سغر نامه ، بد كوشش نادر وزين بيد، تهران : امبر كبير •









 حوالى آذر بايجان) .



 كُنته اند:


زی





 اين زنان ميباشد.

كرحه در افغانستان غالباً به اين زبان درى ونـيز چارسـى درى كـتـد

 درى صفت است بـ تنهايى به توم وطاينه يى ويا محلـي خاص منـي

 است براى زبان یارسسى.



(parthi
اينك نخست بد بررسى اصطلاح پارسى كه حكونه وبد كدام منهوم بد


ارتباط بد درى صحبت ميگردد.


 فارس منسوبب باشد قابل تامل است ، زيرا كلمه پـارسى اساساً خود از
 parthi>parsi : يعنى آنهم به دلايل ذيل:


 (1)


واقعيت 1
اريخخهء زبان بارسى درى " 1.1
در اثر ابدال صوت /ر/ به صوت /J/ وابدال صوت / / ث / س / بـ
صوت /ه / پرثوى شكل بلهوى را بخو دكرفتد است ؛ البته ابدال

 ايريانى يك حادثه عادى و طبيعى بوده است.





 سكونت در شـال غرب باختر و و جنوب شرق دريا
 ارساس ارشك (اشكك) انـام داشت شاهان اين سلسله كه مدت شش قرن در
 آسياى صغير امبراتورى بزرگى را تشكيل كردند به اشـكانيان هم معرون اند

 شد و بالاخره با انقراض اشكانيان و تحول زبان شان اين زبان (يرثوىى) به
 .2. ص.irr.
 اشكانيان اشك آباد نام كِنتد بعدا عشق آباد شد.

واقعيث 6
II. تاريخهجه زبان پارسى درى
 ( Y






 ديكران.
يعنى كد نام فارسى به حيث زبان مربوط بـد ابِالت نارس به حيث


 ارتباط ميكيرد
 اوايل هزارهء يكم قبل از ميلاد در جريان مـهاجرا


 شده است(1) و حتى بـا ارتباط به امـــيت و ارزش نـام يرتـيه برادر

 ص.
 در ايـن اواخر نام زبان عصر ساسانى (نارسى مياند؟) كنته شده نامى بسـيار تـازه و اختراع سـده نزدهـم و بـيـــتـم.اسـت كه بـه وسبيلـد زالمان
 موضوع را تاينيند كـرده كنتـه است زبان عـصر ساسانـى اصـلا بهـلوى




است.
در سال VYA ميلادى (قرن يكم هبرى) هنكامى كد يكى از سيا حان چينى (خوى چه او) به نواحى خراسان و ماوراء النهر سغر كرده است

 شغتـان،واجانبباميان و پارسي را طور جداگانه مشـخص كرده است (0) چون تاريـخ اين بسفر اوايـل عصر اسلامى را نـشان ميدهد طبيْعى است كـ

 (1) اين لنظ در ترجهـ آثار العجم برتيا ضبط شده به نتل از تـاريخ ادبيـات
 (Y) تا و اديا ، زبان و ادبيـات يهلوى ،ترجـه نجم آبادى. تهران:دانشـكاه، A
(r) ( ( ) (



 ديكران هستى يافته است و در اين اين برهدء زمان در در عرات





 دوره هاى كوناكون:

فرخى :

در فـــضــل و З


حانظ:



جامى در قرن نهم هجرى:


و الما در وجه تسنـيـه درى بـا ارتباط بـه بـارسـى درى نـطريـات


















 rem (


واقعيت

(ادارى ،نصيع و معيارى بودن) اين زبان دري كنته شده است است با دلايل ذيل:

 محور تدرت و در كاه خود ترار اري دادند

 ماضى ايريانى در تلدرو حكـروايان بعدى آنان مسانيل و امور در بـار بار با








 r

 داشته است از آنْ رو به آن در يك يك يا درى اط اطلاق شده اس است يعنى منسوب بد در بار.

 ص0 (r) متدسى،احـسن التقاسبـ، جابِ ليدن ص rro.

مـحِنان روايتى موجود است كه در عصر سإسانيان آنجه و آنكه




پت darek pet بد ميبن معنا بوده است(1).







 اين نكته است كه زبانى بوده است يرورده


 النهُ در ادبيات راه بانته استِ



 استعمال ترار گرفته است.
 سوم ،.




 مزارو سهصد سال را التوا ميكند.
 وبارسي درى بـ كار كرنتـ شده است:

فردوسى:




نطامي كنجوى:
كزارندهـ داستان درى


عنصرى بلخى:




سنايى غزنوى:
 از تـــو صـــلــت ز مــن اشـعــــار بـــه ا لـــنـــاظ درى

سعدى شيرازي:
هزار بلبل دبتانسراى عاشت را
بسـبــابـــد از تـــو ســـخــن كـــنــتن درى آمـــوخــت

حافط شيرازى:
ز شبــعـــر دلــكــش حـــانـــط كــــــى شـــود آكـــ
كـــه لــطــن طــبـــع و سـبخخــن كـــنــتن درى داتـــد جــو عيـنـنـد لــينـب نـصــاهــت فــروشــد الى حــانـط

تو قلر او به سخن كُتْن درى بشكن
بايد افزود كد نسبت زبان معيارى ،ادارى و رسـى بودن در دربارها و داشتّن ָَايه ادبي و فصاحت بوده است كه شاعران غالباً لنط درى را با
(در) يعنى مرواريد بد كوند نسبت و منسوب بد كار برده اند مانند:

 اوزقى:


معزى:
دســــت رادش در دهــــانم در دريــــايـــــى نـــــهـــــاد

خاقانى:

 خاقانى:

 راوى ز در هاى درى دلال و دلها مشترى


 (زبان هارسنى درى بنابر كثرت استعـنال در روند تكامل متصادى خود و كسب سلاست، جزالت، شسبته كى و صيتل شله كى و در نتيبهـ نسبت بذابيت و عنذويت طبيعى، داشتن قدرت اثر كنى و دلیذيرى شنرى و مساعد بودن براى هر كونه منهوم و موضوعى كد در مسير تارين بيش از هانزده قرنه\& خْود داشته است نه تنها در مبداء و غاستـكاه اصلى اش خراسان عصر اسلامى يا افغانسبتان امروزه بحدود و منحصر مانده بلكه در جريان حيات دود و دراز خود فراتر از مرز هاى باختر، سـيستان و آمو دريا در سمزمينهاى ديك, كسترش يافته و قرنها زبان رسـى و ادبى امهـراتوريهـاى بزرگ را تشـكيل داده است ؛ چتـانكه در حوزه ه شرت سرزمين پهناور نيم تاره هند تا حدود چينـو مـلايا و در حوزه غرب عرات عجم و امْراتودى پر قدرت عثُهانى تا آخرين نتطه آسياى صغغير مدتها تحت نغوذ كامل اين زبان و ادبيات آن قرار داشته است. زبان پارسى درى پس از پیيدايش و بالنده كى در باختر و نواحى آمو دريا تا سده ينجم و ششُم هجرى ساحات نغفديانه و فارس را فراكزفتـن زبانهاى سعُى و يهلوى ساسانى را از صحنه تداول بيرون ساخت. ايـن زنـان هـس از فـتـوحـات اعـراب بـه نـازس و خراسـان يـك عــن دانشوازٌ با و اصطلاحات علمى، ادبى و سياسى اجتـاعى را كه در زبان عربى نبود بـه حيث وازٌ ماى وامى بـه آن زبان داد در نتـيبهه صدَ ها وازء

1r. تارينجهه زنان بارسى درى
بارسى درى بد صورت معرب در لغت عرب راه يافت كثرت اين لغات به حدى بود كد دانشــندان عربى زبان مـجبور شدند تا براى تشـخيص رو ضبط وازه هاى وامى كتابهايى در تواعد وازه ماى دخيل تاليف كند بعد كا زبـان شناسان بـا توجه به اصل و ريشهد هاى وازها مـا دريافتند كد تسـتى از لغات بـ نام تازي ،اصل و ريشـه آرامـى و سامـى ندارد بلكه منشا ، و اصل آن پارسى درى است(1) مسهنان گر جه ننوذ زبان و ادب ايريانى در مند سابتـد كهن و ديرينه دارد و بـ مهاجرت آريايى ما در هزاره دوم قبل از ميلاد ارتباط ميكبرد اين ينفوذ در امتداد زمان بنابر روابط فرهنـى و مـسايد گى تا دوره اسلامى ادامه داشتد است بعد از اسلام نيز بنابر كشُور كثـابيى ماى مُتد، زبان و فرهنگ ايريانى از جمهلد زان و ادب پارسى درى تا ءثيرات وسيعى در جامعد هندى بد جا كذاشته است اينلك نـاهى كذرا بر كـتـره زبان و ادب پارسى دري در حوزه هاى

منتلغ مى افكنيم:

位
حوزه شرقى باختر و خراسان
در دوّزه اسلامى آنگاه كد سلطان مصحمود غزنوى بد جانب جنوب شرق ذر شبه قاره هند بد نتوحات برداخت مـراه با آن منحيث يك يـديدي نو و برازنده زبان و تمدن خراسانى نيز در ان حدود رسوخ زياد يـدا كرد و

 .ov.

از ميان آنـان شاعرانى بر خاستند و به هارسى درى شعر سرودند با مـين
 كسترش يافت!كنشته از آن تمام زبانهاى محلى شبه قاره هند كد شـماره آن به حدود صد ميرسد در طـى زمان خحت تاثير و نغوذ شديد زبان و ادب بارسى درى قرار گرفت بـه ويزَه زبـانهاى معرون آن سرزمين از تبيـل: بنكالى،ينجابى، كجراتى،بهارى،دكنى ،سندى ،كشميرى و بعضى ديکر. لغات بسيارى از پارسى درى بد زبانهاى آن سرزمين راه يافت مثلا




 درنى ميباشد و ترار تحتيتى كد صورت كرتى ريتد طور متـوسط از هر صد




 اضلخت در ان اردو بوده باقى اجزاى متن درى ميباشد.





اينجا تنها تركيب( هى اس كا) يعنى (آن را منت) اردو و بـا
 عبارت بارسى درى است ؛ شعر از جكر مراد آبادى: سرا یا حتيتْ مجسم فسانه
 وازها ربطى /كا/ بد تنهايى اردو و بعيه بارسى درى ميباشد زبان بارسسى درى بـشتر از پانصد سال زبان ادبى و رسمى در كشود هنلوستان

بوده است(1).
در طول اين سده ما مزاران شاعِر و نويسنده بد اين زبان از از خود آثار






 (1) داككتر رضيه اكبر، نغوذ زباذ و ادييات كاربى در تلمر تططب شامى، مبلد وهدد.
 (r) الهام، نتسّ افغانستان در ورود و انتشار زبان درى در منـوستانمبجلد ادب،
 (r)
 تاريخههه زبان پارسى درى

هجرى سلطنت خوارز مشاه كد در داخل خود نرسووده شده بود در متابل
 سر نوشت دجار شدند، از اين جاست كه مراكز فرهنگى و ادبى از از خراسان بد هند آن روزه انتقال بافت. اين مراكز به گونهء بسيار كسترده و چششمكير به بخشن و و انتشار
 بد بار آورده است!از ان جمله است اين مراكز انز
 ( و خسرو ملك بن خسرو شاه غزنوى(000A-OEV)
 كرديذ و اكثر كوينده كان و نويسنده كان وابسته غزنين بانى يا غزنين كوجلّ يعنى لامور كرد آمدند

 عبارت بودند از: حميد الديـن شاليـكوب لامورى(1) جمال النلاسفه يوسف بن محمد در بندى ،ابو المعالي نصر الله بن عبدالممبد مترجم كليلد
 منـاعد خسروى بخارايیى مسعود سعد سلمان، كابو الفرج رونى، عثمان بن على هجويرى و ديگران. Y Y - Y بارسى دزى وفرهنگ خراسانىى در بنيم قارْء هند بوده است ، جنانحه سلطان شهاب الدين غورى يس از انكه خسرو ملك غزنوى را براند اخت

تاريخجهء زبان بارسى درى

ودر سال (COAY) لامور وسراسر قلمروِينجاب را اشغال كرده دملى را پايتخت خود قرار داد؛ از مـمين جاست كد دملى مركز نششرو كسترش زيان وادبيات بِارسى درى ترار ميكيرد ، إز شعرای اين دربار يكى ملك الشعراركن الدين حمزه وديكر شهاب الدين محمد رشيد غزنوى شاكرد مسعود" سعد را ميتوان نام برد .
يس از شهاب الدبن غورى از حكـروايان معرون بايتـخت دهلى يَكى هم تطب الدين ايبك مو مسس سلسله باليك غور واز دست يرورده كان دودمان غوريها ميباشد از سخنوران واديبان زبانِ وادب پارسى درى درى در اين هنكام عبارت بودند از ؛ بها طالدين محـمد اوشي ، محمد بن نصر ، جهال الدين دكنى ، خواجه معين الدين جشتى هروى وديكران.

از جمال الدين دكنى:


يكى از تخت نشينان معرون مركز دملى يس از سلطنت ماليك غور سلطان شمس الدبن التتمش موبسس سلسلن شمسيه ميباشد ، وى

وسلاطين منسـوب به ايـن سلسلد از بزركترين حا ميان و مشـوتان زبان وادب يارسى درى بودند ، از سخخنوران واديبان معرون اين عصر اينـا
 دملوى ، امير فخخرالدين غميد سنامى (نونكى) ، شهاب الدين بداونى

ناصرى تصيده معروفى در خدود بنجاه مصراع دارد درمدح التتمش كد در برابر هر مصراع ان هزار سكه صله يانته است



 سفر وحضر مى بوده است ، وى در نتح تلعه كواليار تطعه ذيل را سروده وهنت برپه سكه نتره صلد كرفته است :





عميد سنامى كه از شخخصيتهاى متاز ادبى اين عصر بود سريرستى
 حبسياب مسعود سعد است واين هم بيتى از يكى از مُطايبات سنامى :


وشـهاب الديـن بـداونـى نـــز در دانـش وادب وسـغنـورى در دربار سلاطين شـسبه متام والايى داشته است وى تصيده يعى دارد در التزام كه در هر ببت آن جهار كلم شير ، كرگَ ، بيل وُكرك را بد كار گرْتـه بدين


علاوه بر اين طاشاعران زياد ديكرى مم دراين دوره در هند ميزيستد
؛ مانند شمس الدين بلخى ، خواجه تظب الذين مسعود ، بنغتيار كاكى ، فريّد الدين كنـج شكر ، فخز الدبن ابراميـم عراقـى ، حميد ناكورى وديعزان،
r-
از آنگاه كد بنگال در Ir.1 I ميلادى (سده ششم هـ) توسط اختيار الـدين بـن بـختـيار خلـجـى كشــوده شد زبـان درى در دران خطـه ريشهـ



 ميتوان نام برد : يكى (مقامات) از مولانا شرن الدين ابوتوامه در (1) رحيم، تاريغ فُرهنكى و اجتماعي بنكال، ج (. كراجی، ar.
 منظوم شده است كي در تاريخ اختتام ان كنته است :






 درى ميباشد
در تسيت اخير اين كتيبه آمده است :

(r) خـلـد الـلـه مــلـكـه كـنــت


ro شم (r)
(r) roovirea

بسم الله الرحمن الرحيم
لاله الله محعد رسول الله
مسجد اين غريب ليل وصبا شد مزين به بانل حى فلاح
 پارسيى درى ميباشد آنهم بر آرامگاه مرد متدسى به نام بهرام ستا ودر دو فرد آخر آن آمده :


ع- دكن : دكن وهند جنوبـ در عصر بهـنـيان علا الدين شاه
 ومخصوصاً در دوره سلطان تلى تطب الملك موسس سلسله تطب شاهيد و
 وادب پارسى درى رونق به سزايى داشته است .

 يارسى ذرى را در امور ديوانـى وحكومتى جاكزيـن خط وزبـان تليكو
 ( 1 (

كردند (1) از نويسنده كان واديبان درى كوى عهي
 معرون بر مان قاطع از مححد حسين خلن است است كد وي اي اين اثر را را در دكن



ميرسد(Y).

0- ملتان : در عصر ناصرالدين تباجه حكمرواى ملتان سرزمين





 لباب الالباب را تألين ميكند واثرمهـم ديكر خود ترد جوام الروايات را آغاز كرميشود محعد عونى
 مخصوص بوده أند سخن را نده از جندين تن از از نضلا وشعراى درى درى كوى

تذكر داده است.
(I( ) داكتر رضيه، نغوذ زبان و ادبيـات 'دري در تلمرو تطب شاميه، مجله


(Y) محمد عوفي، لباب البات با ايضاحات جديد و حواشي و ت تعليتات كامل، بد كوشش سعيد نغسي، IYYY IYY باب

Ir. تاريخجهع زبان بارسی درى
§- كشمير : در سرزمين كشمير نتخستين شعر پارسى درى در زمان اسكندر لودى سروده شده امت ، لوديان در تروبي زبان پارسى دري دري


 العابدين لودى به عكومت كشـير رسيد زبان پارسى درى را رستمى وزيان دريار ساخت ، بدين كونه كشـمير يكى از مراكز بسط وتوسعـه ريا زبان وادب بإرسى درى گرديد.

 تاريغى در زبان سانسكريت زير عنوان (راج ترنـى) پرداخت ، تركيب راج ترنگى درست به معناي شاهناون است .
 بارسسى درى در آورده شد ،البته بسط وكـيسترش زبان وادب درى در در مراكز



 در آيين أكبرى 01 تن را ذكر كرده است .
 ستيزدهم مجرى براى بيـشتر از مغتصد سال حامى ويشـيتبان فرهنگ وادب خخاسانى وزيان پارسى دري بوده اند(1) ونيز با تاثبر آنان مها
(I) على اصغر حكمت،سرزمين مند، تهران: دانشكاه، ص Ir.


 منتهاى رشد وكمال رسيده است .















 كرديده غزلى از سعدئ نتر شده كد مطلع آن ايت است :



كــايـــن آب جــشــــــــه آيـــل وبــاد صــبــا رود
 شاه كد در سال EVY اميلادى (قرن نهم هجرى) ونات يانته است اين
 واين خود بيـانگر تدرت راه يابى زبان وادب بارسى درى در زبان وادب اندونيزى ونواحى آن ميباشد.

$$
\begin{aligned}
& \text { 范 } \\
& \text { حوزه هاى شمال غرب باختر وخراسان: }
\end{aligned}
$$


 وسنكدل ترين مهاجهان ترك' و تاتار را به مردمانى معتدل وروشنكرا، علم دوست وادب پيرور مبدل ساخته است.
زبان وادب پارسى درى بنابر إثر بَختشى عميق خويش بر اير اين گروه از
 هركدام شان بـ شخصيتهاى بزرگ ودانشور وافرانراد ادب كستر تبديل شده

ماتاثير وكستره زبان وادب بارسى درى را از رودخانهء سند در شرق
 اين زبان وادب آن از خان باليغ (بيكنگى) تا بوسنيا (يوكوسلاويا) در غرب نگاهى كذرا مى انكنيم :
: EN ا يكى از ساله هاى ترك مسلهان در ماورا شالنهر سلسبله ايلك غاتيه يا مؤسس آن بـه نام مارون بالتب بـغراخان براريكـهـ قدرت نسـهـت ، از شاهان با نام ايـن سلسله ركن الديـن تلع طـمغاع خان ابـراميـم اسبت ؛ شهابى سبهرثندى قصيده يیى جند در مدح او دارد وبها الدين على ظهيرى كاتب سـرقندى كه دبير او بود سند باو نامهء ابو النوارس قناروزى را كه از زبان هـهلوى به هـارسى دوى ترجمه شده بود اصلاح وتهذيب مْوده بـعد

ارزقى هروى به نظم آن مبادرت ورزيد. در دربار ايـن خان وبه نـام وى كه خود مرد علم دوست وادب هرور
 تارين ملوك تركســان از مبجد الدين محــد عدنـان اسـت ، چهار مـتالد تعداد زياد شاعران را به ذِ بار اين سلسله نسبت ميدهد ؛ از كستان ديكر ميتوان سوذنـي سـرقئدى ، رضـي الدين نينشاءـودى وشمس طبسـى را نام
: - قراختايـيان نيـز از تاتار ماى مسلهان بـودند كـد دولت آنان بـيـن ( الهوىى . V-o 1A) كاشغر از نواحى هين تششكيل يافت ، آنان نـيز در رشد وبالنده كى زبان هارسى درى در عهد شخود توجه خاصى داشتند ، يكى از مؤرخان آن عصر ابو الفتوح عبد الغافر (غنار) بن حستين الالعـى بـدد كد در قرن بـنجم

هجرى در كاشغر ميزيسته وتارين آن شهر را نكاشته است. از علم دوستى وشعر هرورى شالان تاتار جسته جسته دركتب تازـن ياد شده از جـعله سـنـدر بيـگ تركتان در باره غـازى كُالى بن دولت

كرابى غان تاتار كه بـر بر بدر در دشت قبهان بادشاه الوس تاتار بود
 مى نوشت ، اشعار تركى ودرى بسيار داشت وغزايى تخلص ميكرد (I) .

 'مؤزغان از خوشنويسى ، فضل ومنرورى او باد ميكنند ، ذر وصغ او كنته شده است :


اشترخانيان خود را از اولاد هنكيز ميدانسته اند ، بسيارى از
 دواوزدمر هجرى كاه در نواحى بخارا وكاه در بلغ مركزيت داشته اند از

 فرهنگ وادب درى روح تازه يانت. كتابد بعرالا سرار توسط محعودبن ميرولى كتابدار ندرمحمد خان وفرمنگ كنز الكنز به وبيله در ستوم بن بير على اند خودى بد نام ندر .

محمد غان مــينان كتاب عبايب الطبتات در جغرافيه ويجوم از جانب
 است ؛ در عهد بيبهان قلمى خان بن نـلر محهد خان مم توجه زبادى بـ حال شاعزان واديبان شُده است ، مؤلف تذكره متـم غانى ميكويـذ كه در طبتهء سـلاطين اشتر غانيه بـه فهم وادراك ، شعروانشأ ، شباعت ومردانه كى مثّل بـبهان قلى خان ديكرى نبوده است ، ديوان إشعارش را بالع برده هزاز بيت نوشته اند ، اين هیند بيت از طبع او نتل شده است : نـى بـه بـلـبل لــنــشــــن شـونـى بـه كل مهـخانـه بـاش مـركـبجا شــــع جــــالـى شـعــلـه زد يـروانـه بـاش راست كويي در زمان مانى آيد به كار
هـون كل رعـنا دو رنـعـل وضد زنـان چون شـانـن بـاش كتاب مذكر الاصحاب (1) كه در واتع تذكره شعراى عهـد سبـمان قلى خان است و بنابر امر وى نوشته شده است ، بعضى از شاعران دربار ندر م~حبد خان واخلاف او كه درتيمكنـه خطبي بحرالا سرار ذكر آنان رفته عبارت اند از : مُيرخوجك جوزجانى ، مولانا خركاهى ، مولانا مرمم ، مولانا صالع
 طالتاني ، مولالنا سعدالدين ضيغم ، مـولانا رضاطعنى ، ملامفيد بلخى ، ملا يكتاى بلخى، همْرامين كامل ، ناظم داستان امبر حمزه وديكران . .IV بار تولد، تركستان نامهء تهران: بنياد فرهنگ، ص(1)

ع- بسلسله تركان عثمانى وزبان پارسى درى :





 وفرمنگ غنى وكهنسال خراسانِى وزبان وادب پر بار پارسى درى كشوده

 به ويزه نتح تسطنطنيه (استانبول) در نيـه دوم ترن نهـ (AOV هجرى) به دست محسد دوم معرون بـ فاتح اين خطهء وسبع بـ تصرف تركان در آمد. باتسلط نظامى وسياسى آل سجوت در طول دوقرن واندى كه زبان
 وانا طولى راه يافت مجموعاً براى مدت سه ترّ حكم زبان علمـى ودر بارى آن نواحى بوده است ؛ البته تاثير فرمنـي

 حكمروايى بارثوه (پارتها) مدت زيادى جزء ء امثياتورى آنان بوده است .
 صغبز از سه زاويد منيكريم:


 كيغرو، r كبتبادو Y كيكاوس همهنان فزيدون، غرامرز ، سياوش واز اين قبيل. غياث الدين كينسرو اول شعر درى ميكنت ، راحة الصدور راوندى بن نام اوست ، علالذين كيتباد اول ، خود شاعر بوده وايـن رباعـى إز ابوست :






ميشناضت ، ظهير فاريايى تصيله يى در مدح او دارد بد اين مطلع




 برايش فرستاده شد ونيز نامه يى مبنى بر تُسين ودعوت او بد دركا، ضم
(1) (1) محمد اممين رياحى، نغوذذ نبان و ادبيات نارسى در تلمرو عثـانى، تهران:
امير كبير - هr ا ، ص • .

## واقعيت <br> IPA تاريخههه زبان بارسى درى








ودر لباس كافوريارسِى برديده انهام خاص وعام جلون دهم. ،

ابراميم حسـين تَارصى مترجم رساله هداية الغبى فـى الخلاق النبى
كنته است :
"عبدالله بن محمد ..... اخلاق وى را بـ تازى جمع كرده بود كد

باشد به عبارت زبان یارسى تافابده ، آن عام باشد. ،




 يرداختند.
كتاب مشـهور راحة الصدور راوندى در 94 مــجـرى در آسيـاى
صغيرتالين شده است ؛
 علاالدين كيتباذ هديه شده است ؛ تاريخ مشهو


آثال مولوى وياران اوست كد در نسش ويسط زبان بارسى درى در فلمرو
 كبير ، قيبه ماتيه ، مكتتوبات ومبالسن سبعه؛ مـهعنان رسالد فريدون سِّهسالار • معارف.
كنشته از إينها رساله ها ومنظومه ماى بـسيبار ديكرى از مبولويه در
 داشتد خود موضوعى در خور توجه است !زنـده گى وعبادت مـولويـ
 مههانى ، از مولوى ميخواندند كه آن را كلبانگ مي ناميدند. ج-يكى ديكراز علل بسط ونشر زنبان بارسى درى در آسياى صغير



 اندك از صورت زبان رسـى بد صورت زبان مردم دري درامد.


 ترويج لغات وراثّه ماى بارسي درى را در دولت عـي
 موسيقى : كنته (تصنين) ، كته كار (تصنيف ساز) ، بسته (آمنگ) ،



1ع. تارينجهه زنان بازسن درى

 ، سكه زنان، مهر كنان ، بيله وران وازاين تبيل ،

 (كارشناس)، لسان آشنا (زبان دان) ، كارآز (آنا (كارآزموده) ، آرزنر كـش

 سايرمتصرفات آن دولت از جهله در ماللك جنوب شرق اريان ارويا رواج بيدانيرد

 (







 تاامروز اين وي今ٌ گى را در خود حتظ نوده است .


$$
\text { كير، . } 7 \text {. }
$$

زبـان و ادبـيـات هـارسـى درى هـس از دولـت يـلك ترنـه وبـا عــلــت تيمورى بنابردشوال يهاى گونا كون در اين دستگاه ، از انكشانات يارينه موقتا باز ماند ؛ در شهين هنكام است كد درشهال ، شرت وغرب خراسان دولتهاى جوان عرض وجود ميكند واين خود بحعران عهدم مـركزيت را بار آودده باعث عـدم تـوجه بـه زبان وادبيـات و فـرمبنگ جامعه مـيكردد : هنانكه : دولت شيباتى در شهال ، دولت بابرى در شرت ودولت صنوى در غرب ظههو ميكند ، اين تشتت وفتود تاربع اول سده يازدهم ادامه مى

يابد.
از ممين تاريغ است كه بنابر استهرار ملوك الطواينى در انغانستان - به قول غبار (1) اين كشور ازن.لاظ سياسى تاقرن هوزدم مبلادى واز رشكنر بُرهنگى واتتصادى تا ترن بيستم شديدا به انحعطاط مواجه بوده است وبه روى ثنـين علت نتوانست نهضتتهاى كذشتـه در علم وادب را دنبال نايد ، ايـن دوره را استاد زويل ثم دوره انبحطاط مسياسىي وادبـى انغانستان ياد مـيكند. (Y) در ايران امروز در همين آوان (0 ه همبرى) شاه اسـمعيل صفوى در تبريز دولت جذيـدى را بنيـاد نهاد ، اين خانواده. هس از دوصد وجهل سال سلطنت بنابر عدم كنايت اخلافت شاه اسناعيلـ توسط نادر شاه إفشار از ميان رهت : نادرشاه افشار كه در Y\&A اتدرت را به دست كرفت در مدت سه سال از بغداد تا دهلى راجزز كشور خود

ساخت ، عاقبت أفشاريان متهور كريم كان زند كرديدند • رقيب زنديـان نيز تاجاريان بودند كه در نتيبجه يس از چخنديـن سال (1) مير غلام مخمد غبار ، انغانستُان در مسنير تاريغ ، ع1 ، كابل : مطبهـ
دولتى ، YAl.|FET. ص.
(Y)


IEr تاريغخبه زبان بارسى درى
مخاصصت قاجاريان آنها را براند ختند. سلالد تاجار تقريبأصدوينجاسال بر سر اقندار بودند ، عكومت آنان
 زبان پارسى درى وشيوه نظم ونثر رابد سوى يُحولى مترقى وتكامل واتعى
 ذتععلى شاه قاجار ، سلطان محمد شاه وناصرالدين شاه قاجار بد تمر

كرجه طرح اين نهضت ادبى از هندى بـيشتـر ازان بعني زمان كـي
 خود مردى دانشـمند وشاعر بود وبعد كد آقامـحمد خان قاجار بر اريكد سلطنت نشست به تكميل ايـن نهضت مهت كـاشِتند ، دربّار آتا معمد


 درهمين وتت.است كد كتابهاى زيادى در رشته هاى مختلف علهى
 ونويسنده كان ناضل ويرمايه به ظهور رسيدند؛ إز قبيل : نتحعلى ،

 ، فورعى بسطامى ، محمود خاز ملك الشعراء جلوه وبسيارى ديكر(I) ،
 سلسله متدمات سياسى، علـى وادبى بود ،ور اين دوره زبان واديبات
 : نشر ابن سينا ، صنه.

IEr تاريغجهه زيان بارسى ورى
ابيإن بيشتر از ادوار ككشته در موضوعات وطرز هاى مختلف تازه كى ها وابتكاراتي پيدا كرد ( ) بدين معنى كد :
 تنها عده يى از كتب غربيى به بارسى درى بركردانيده شد ، متدارى از
 داستان ورومان ترويج يانت r
 وآن را كوياترو شيواتر ساخت .


حسب احتياجات جامغه در مضامين تازه كيهاى يرمعنى روناكريدريد.
 وتجكيم معارف خذمت بزركى صورت كرنت ، ادبيات نسبت به عامد مأنوس ودر دسترس واقع شده علم وادب زيادت كرفت .
 علمى وادبى متتدمان بِشتر شده توجه به تهيد كتابهاى درسى وترجـه از از آثار مغرب زمين كسترش يانت .
 در نهضت ادبى ايران تأثير ويزه يعى بد جا كذاشت .
 تحول وانتلاب است وادبيات بد طور كلى يك سير تكامل را مى بيمايد .



مالى نوبين را ميـنـودد ، در برآورده شدن اين مأمول نهـضتى بر ميان

 منجر به تاسيس فرهنكستان ايران كرديد.





 منابع نغتـى خود بوده است كد امكانات مادى ومعنوى را براى هنـين


مراجع
1- ابن حوتل ، صورت الارض ، ترجمعد جعغر شعار .

r-
ع- ابوالنرج اضنحانى ، آغانى .

7- ارانسـكى ، زبانـهاى ايرانى، ، ترجــن علـي اشرن صـادتى، ،
تهران: نشُ سغن ، IPYA

. ITEV، تهران ،
A- بابـاجان غغـورون ، تاجيـكان ، كتاب يـكم ، تـســت اول ،


، 1.
.1re7
II
وزارت فرهنگ ، IFYY
،


1ع
10- جلال هـايي ، تارنخ ادبيات ،

17- جواد مشكور ، فرهنگ هزوارش هاى يهلوى ، تهران؛ بثياد فرهنگ ، متدمد.
-IV.
|شكانُبان ، تهران : دنباى كتاب ، IFTV


r - r.
. خانلرى ، تاريخ زبان فارسى ، ج I - تهران: بنياد فرهنگ
.IPEA.IYOO
-

. 1977
، Y६
تهران: بنياد فرهنگ، IPYV

وزارت خارجه

عثماني ، تهران : اميركبير ، . .

تهران: انتشارات معين ، IrVo
rA
اكادمى علوم •


اMFO، صادقى على اشرف ، تكوين زبان فارسى ، تهران: دانشكاه
آزاد ، IFVO
 r ری


، Y
. layr
 (

a عهومى ، .
. ع- محسن ابوالتاسـى ، رهنماي زبانهاى باستانى إيران، ج 1 .
تهران: بنتر سهت ، I rVo.
 بر نشرى ميرمند،
敃





ع
IA
 امير كبير ، جاب نهم، I IVYY
19. \& ، 0.

:II'
1-Beneunist, The Persian religien accarding to the cheif Greek, text, paris , 1929.
2-Mills, the zend, avesta, Part III . pxx vili. 3-Moullar, Early religeos poetry of Persian., 1911, P. 80.
4-Saliman, Mittel persisch Gipi Bd. 1, A bt. 5-Tate , Frontiers of Baluchistan, London 1959
:III












آثار جاِّ شده از مؤلف:
I- فرهنگ تلنظ لغات بابيان معاني ، كابل : ببهتي، IPMY .



.Irvo - S-

Ir7a،

.IYTV ، م
^- دستور تاريخي زبان فارسي دري، چشاور : مركز نشبراتي مبوند. .
.1 YY

هـ

I IPVA

- ا- النفانستان تاريتخي (باي وازه شبناسي) ، بشاور : انتشارات كتاب
.IPA.
-1
IFAI
آثار آماده جاب از مؤلف:
1-ويره كبهاي دستوري كتاب حدودالعالم من المشرت الي المغرب.

- رهنمايي ، ارزيابي ، تنبغ واراثّه تقرنظ بر هروزه لاي علمي جحتيتي الستادان ومحتّان هونتونها واكادمي علوم افنانستان جهت احراز ترفيعات علمي و نشر مبهوعا ( 1 ) عنوان. - متالات علمي حـتِيتي تشر شده در مبله هاي ادب ، دانش ، علوم اجتماعي ؛ خراسان ، نامن فرهنكستان ، عرفان ، تعاون .... ودر سيمينار كا مجموعا ( 7.7) مقاله.


## A Brief History

## Of

## Parsi Dari Language

## (Facts)

Professor Dr.
Mohammad Hussain Yamin









 |rl| الما


 . ديوان الشعار مين.




 -



