

كَرد أورى: محمد نصير توكلى

سخنْگَاه: جاى سخنن، مكان سخن گَفتن ميان: كمر حچون: چحَّونه يكسو شدن: دور شدن خرد: عقل برتر: بلندتر، بالاتر كيهان: جهان سِّهر: آسمان فروزنده: روشن كننده،در خشان ناهيد: سناره مهر: آفتاب
بيننده كَان: اينجا مراد هردو حششم است كَوهران: عناصر(خاك،باد، آب، آتش) سخته: سنجيده، اندازه شده آله: وسيله ، اسباب خستو: اقرار كننده، معترف زرف: عميق، دقيق بُرنا: جوان

لغات مربوط به درس (پند پيران") دوش: ديشب، شب گَذشنه
نشايد: نسزد، نمى سزد
تيز هوش: دانا ، زيركى

مى فروش: فروشندأ شراب، كنايه از مرشيد و و مر مربى
كزروى طبع: طبيعناً، عادتاً
سخت كوش: متعصب، سخت كَير
جام: ظرف

زخه: ضربه، ضر ر، آسيب
تان نحَردى آشنا: تا معرفت اخلاقى نيابى كَرت: ایَر ترا
آيى: از فعل آمدن
حنچگگ: يكى از آلات موسيقى است
خروش: آه و ناله، بانتَ و فرياد

لغات مربوط به درس ( ستايش خدا و يبيامبر") سپّاس: ستايش و آفرين إيزَد: خداوند، هرور دكَار
آفرين: سياس، ستايش

 جهان آفرين: آفريننده و خالق دنيا اختران: ستاره كَان رخشان : تابان ارجمند: عزيز و وَرامى سود: فايده هرتو: نور، روشنى هرستيدن: عبادت كردن ستوده: توصيف شده پاينده: باقى ،جاويد خوشَّوار: لذيذ درخورنده: سزاوار ، لايق كُزَ يد: از َّزيدن، بمعنى انتخاب كردن

كَزَند: ضر ر، آسيب
بازيسين: آخرين
پيندنيوشان: پند شنوان، شنونده كَان
$\frac{\text { جان: تن مربوط به درس ("حمد)" }}{\text { لغات }}$ كزين: كه ازين
انديشه: فكر نَكَارنده: نقش كننده آفر ينده: خالق جايكَاه: جاه و مقام همى: همجنين،هميشه، همر اين رای: فكر، انديشه، عقل روان: جان ، روح انسانى فرمان: دستور

بايتوزيان: سلسلهٔ از امراى محلى ناحيه بُست. زعيه: مهتر، پيشوا تالقان: منطقئ در شمال افغانستان سديد: با استقامت و پايدار بنواخت: نوازش داد بخواندى : مى خواست ، طلب مى كرد باز نمودن: شرح دادن برنشستن: سوار شدن با اسپ يا مركب ديگًر شبى بر نشست از فنَ ر ر كزشت
"(S Naw)"
 تيز تك: تيز رفتار لخنى: لحظه ای، اندكى يله كردن: رها كردن
باز گَرفتن: سبقت و پيشى و ر رسيدن به صيد

$$
\begin{aligned}
& \text { بر انگَيختن: به حر كت در آوردن } \\
& \text { برآورد كُرز كران را بـ دوش }
\end{aligned}
$$


نيرو: قوّت
غمى: مانده و خسته، غمگين
اثر: دنبال، عقب
غريو: فرياد وثاق: خانه، اتاق
فرهمند: هوشيار، مبار ك، دانا عزّ ذكرهُ: بلند مرتبت است ياد او

لغات مربوط به درس (٪ تنها بسيار به از
ياربدهِ متحير: سر گَشته، حيران پر كار(پر گَار): آلت هندسى براى كشيدن دايره و خطوط

("هظ) (a)
 مارفساى: ماركَير

سروش: فرشتهُ آرندهٔ هيام خوش، كنايه ازحضرت جبرييل

 حريه: محوطه، گَرداگَرد زانكه : زيرا كه
بساط: فرش ، مجلس نكته دان: كسى كه سخنان دقيق وييچحيده مى داند خود فروشى: خود نمايى، لاف زدن در باره خود

لغات مربوط به درس (» پروانه و بلبل") غلغل: شوريدن و فرياد بيداد: ظلم ، سته تيره روز: بد بخت، پريشان ، يخال بختيار: بخت آور، نيكى اختر

يار : مدد كار، ياور
رَهى: غلام ، بنده
مباد: نباشد

لغات مربو به درس"( سبكتگَين با آهو..")
 رواى رسيد و ملقب به ناصرالدوله گَرديد دبير: منشى، نويسنده

 مقبو القول: مصدِّق، آنكه سخنش مور كارآمد: آنكه كارها را به نيكويى انجام دهد، كاردان، شىء قابل استفاده

 استيفاء : تمام فراگرفتن آيت: علامت و نشانه
بُست: يكى از شهرهاى افغانستان نزديكى هلمند

رنج آزموده: رنج ديده ، مشقت كشيده حصار: قلعه، بند ، دز
ياسمن: نوعى كَل است
شاكَرد: درينجا مراد سپاهیى و علم بردار آستان: در كاه
گَردن افراختن: خراي نوان نمايى و گَردن كشى
غايت: نهايت ، پايان
تعب: ماندگَى و مشقت
حِصن: بنا و جاى استوار، قلعه ،بند حصين: محكم،|استوار
مصايب: جمع مصيبت ، رنجهها و درد ها متاعب : جمع تعب پيكار: جنگً، كارزار

" "
 راسحخ: استوار، ثابت ، پايدار آهنگَ: قصد،عزم افگَندن: انداختن، بهل زمين زدن هجوم: حمله وازگَون: سرنگَون، معكوس
مجاهدت: جهاد كردن، جهرد و كوشش كردن معر كه: جاى جنگَ و كارزار رعد: بانگَ كردن آسمان و غرش آر آن كُوس: دهُل بزر گَى كه وقت جنغَى مى زنند موجب: لازم كننده، سبب افشاندن: تكان دادن، پاك كردنج

 آشفته: به خشم آمده،خشمگِين حرمت: احترام
غيور: غيرت مند، باغيرت گَماشتن: نصب كردن ، گَذاشتن حراست: نگَهجبانى

ارچهة: اگَر چهه
فسونگًر: افسونگًر
تيمار: پرستارى، غمخوارى كِشتار: زرع كرده شده ، كِشت كرده شده

عار: ننگَ،عيب
ببايدت: بايسته است ترا
رنجه: رنجيده

بنگَر: ب ببين
بد كنِش: بد كردار
طومار: عمل نامه ، صحيفه
معيار: اندازه و پيمانه

«lbe»
كم نيستم به هيجّ كر افزون نيامرم
سزاوار: شايسته ، در خور
داور: حاكم، قضاوت كنند
خورش: غذا، خوردنى
منقار: نول مرغ و آلةٔ دانه هيدن
بدانك: بدان كه، بفهم كه
رسته: رها ، آزاد
غدار: فريبنده
فرومايه: پست، كمر بهها، بد اصل

مكن. با فرو هــايه هـــردرم نششست
"(Sew)"
شیو كری ; هیبت فرو شوى (ست

لغات مربوط به(( مناظره رايت و پردهه) مناظره: بحث و تَفت و كَو رايت: بيرق، عَلَم
خلاف: مخالفت، جنجال ركاب: حلقهُ فلزى كه در دو طرف زين زين مى آويزند و تكيه گَاه پاهاى سوار است عتاب: خشم گَرفتن، كَله كردن خواجه تاش: بنده و خدمتگًار يكى خواجه

حبذا: كلمءٔ تحسين است، بمعنى خوبتر و بهتر صُحُف: جمع صحيفه، صحفه
بحَشوده: باز كرده
راغ: صحرا، مرغزار
عود: چوبى است خوشبو
رود: يكى از آلات موسيقى است

مكنون: پوشيده
ديبه: ديبا، نوعى حرير است
نافه: ناف آهوى مشكى باربُد: مطرب معروف خسرو پرويز ساسانى زند: نام ديگَر كتاب آوِسْنا حُله: يكى نوع پارحهُ ابر يشمى
شقايق: جمع شقيق و آن كَل سرح است صوَر: جمع صورت همايون: مبار ك
مشكساى: سايندهٔ مشك، كنايه از معطر و خوشبو نشَّفت: شگَفت و عجيب نيست كاتش: كه آتش فروردين: ماه اول سال شمسى( حمل) هامون: دشت زنگَار: يكى نوع رنگَ آبى مجمره: آتش دان فراز: بالا ،بلندى
آراستن: آرايش دادن، زينت دادن خرم: خوش و خندان
انگَليون: كتاب مانى نقاش است سلب: لباس ، پوشش بر: ثمر، ميوه
سورى: يكنوع گَل سرح، معروف به كَل محمدى

$$
\begin{aligned}
& \text { شنجرف: يكنوع رنگَ سبز كانى } \\
& \text { مرواريد: لؤلؤ } \\
& \text { مى سازد: ساز و سرود مى كند } \\
& \text { كِش: مخفف كه اش، كه اورا }
\end{aligned}
$$

بذل: بخشش و عطا
دستخوش: عاجز ، ذبون و زير دست


افراشتن: بلند كردن

لغات مربوط به درس " پپايگًاه انسان" "
جامهٔ خلعت: جامه دوخته شده كه از طرف كسى انعام داده شود. طامع: طمع كننده گَزنده: مضر، ضرر رسان تمنا: درخواست و آرزو قانع: قناعت كننده
فضول: زايد، بيهوده وام: قرض
چبود: مخفف چهd بود از پيبى: از براى
دِيو : مراد مردم پليد و پست، مخلوق خيالى
دَد: حيوان درنده خُلقان: جامهٔ كهنه، كههنه حُلل: جمع حله ، جامئُ ابريشمى لهو: بيهودگى ، بازى كردن خُرد همت: كم همت، دون همت پاس: احترام و سپاس

لغات مربوط به درس " وصف بهار)" مقدم: باز آمدن، تشريف آورى

مرحبا: سپاس، آفرين
گَيتى: دنيا، جهان
سقلاطون: پارچه ايست گَرانبها، بافته شده از پشم
يا ابر يشم.

صبا: باد صبح، نسيم

حكمت: علم
انعكاس: بر گرديدن، منعكس شدن
مشحون: يُر
ظلمت: تاريكى
بديع: تازه و ونو، زيبا ظهير: يار، مددكَار
مطلع: جاى طلوع، اولين بيت شعر قراين: جمع قرينه حرص: ضد قناعت، آزمندى اوان: هنگَام ، وقت، زمان

 عهد: زمان ممدوح: ستوده شده پندار: گَمان شيوا: فصيح و وروان سبك: شيوه ،روش ، معاصر: هم عصر ، هم زمان طاووس : مرغيست زيبا حديث : سخن : مرغ جكامه: شعر، قصيده ملوك: ساطين، يادشاهانان

تربت: خاكى ،مقبره تازى: عرب، عربى v;
"(V) سه"

قر يحه: طبع، ذوق
برجسته: بزر تى ، معروف ضيأ: روشنى جادو: سحر قوّتى: نيرويى طارم تردون: آسمان، فلك سده: يك صد سال، يك قرن

سارى: سار، مرغى است كوچِك و خوش آواز رمّانى: منسوب بها رمان كـي اري انار است

بزازی: پارچهـ فروشى
ريحان: كَل معروف است، هريَّياه سبز و خوشبو خسروى: پادشاهى ايازند: شرح و تفسير كتاب زند ابره: روئئ بلاس خيره: حيران ، شَكَنى نَّار: نقش
جعد: موى ييّيديد، حلقه هاى زلف ارشُد: اتر شد
یرويز: پادشاه
افروختن: روشن كردن
 مانى: نام نقاشى كه كتاب انكَليون را نقاشى كرد شِعِار: لباس

شباب: جوانى
دودمان: خانمان،خانوانوه
اندوختن: جمع كردن
ثانى: دوم
طعم: مزه
نجوم: ستاره ها
پارسى: فارسى

كَماشته: كَذاشتنه
تعقيد: ييجيده
خرمى: شادى
رنجور: مريض
النفات: ميل كردن
انشاد كردن: سرودن، تعريف كردن
مقندر: توانا ، قادر

خرابه: ويرانه
راندن: به راه انداختن، روان كران كردن غول: موجود هيبت ناك و خيالى مانند ديو غافل: بى خبر رأى: فكر بانگَ: صدا، آواز سرفراز: سربلند

لغات مربوط به درس (پ پند دانايان")
شهر يار: خداوند شهر، پادشاه
دير ياب: ديرفههم، بى معنا نيام: غلاف، پوش
تندى: پيش دستى ، عجله داستان زدن: مثال زدن، مثال آوردن پرشتاب: عجول ، عجله كننده فروغ: روشنى درنام جستن: درخور ولايق نام جويى روان: روح مردمى: انسانيت

بمان: بعَذار بد دل: ترسنده، جبون انجمن: مجلس هيكار: جنگى گَستردن: پخشش كردن، پراكندن نَعر: ببين عَوهر: اصل و نسب
 لوا: بيرق، علم نكو خواند: خوش خواند

لغات مربوط به درس (٪ گَند است دروغ....") منافق: دو روى، كسى كه نفاق دارد

زى: نزد
گَند: بد بوى ، نجاست قزاگَند: يكنوع پارچه ابر ابريشمى خام و و كم بهـا

زيراك: زيرا كه سوگَند: قسم
پراكند: پیشيد، تخهم كرد دربند: بسته كن پسند: قبول كردن، انتخاب كردن حذر: بيه ، ترس ترفند: ياوه ، دروغ، مكر بنه: بيخ، بن

لغات مربوط به درس ((سكندر و ديوجانس كلبى") ديوجانس: فليسوف معروف يونان قديمركه /ورا
 لحاظ او را حكيمر كلبى خوانند. طرفه: نو، تازه سپاه: لشكر مغاك: گَور، سوراح خشه: قهر، غضب: ناكَ: ناكَهان كَذر كرد: تيرشد، عبور كرد
گَور: گَوره خر
پيروز: كامياب
آز: طمع، حرص
قضأ: تقدير، حكم
مى نمايد: ظاهرمى شود، نمايان مى شود
دلَير: آزرده ، دلتنگَ

حشمت: بزرگیى، جاه و جلال

سكزى: سيستانى


پرند: حريرساده
 دسنار: لنگى
موالى : جمع مولى ، بمعنى غلام و بنده صادره و وارده: رونده و آينده تر: تازه
توقيع: امضأ
اصابت: تير به نشان خوردن، به مقصود

> راست رسيدن: كردن: آمازه اماده كردن

چچند كوهى: به اندازه كوه لعبت: باز يجه، معشوقه جبه: بالايوش حريفان: همنشينان ارغوان: در ختى است دارایى بر گَ و كَلهاى سرخ
مروار يدَكون: مانند مرواريد

نسترن: گَلى است به رنگَ سفيد يا سرخ بوقلمون: رنگَارنگَ
حصار: قلعه ، ديوار محكم داغ: نشانى و داغ بُسد: مرجان
عشرت: شادى
پرنيان: حرير منقش و ر رنگَارنگَ

رَّتلِ القُرآن: بخَوان قرآن را با اداى مخارج و
آراميدَّى.
شُهُره: مشهرور، معروف ساحر: جادوكر ماهر: زير ك ، حاذق افراخت: بلند كرد داد: عدل
اين حديثم: يعنى اين سخن مرا نفير: آواز بلند و ناخوش
صفير: صوت مرغان خوش آواز جُغذ: بوم، هرنده ايست وحشى خروش: آواز، سرو صدا تحسين: نيك شمردن، توصيف كردن سُفتن: سوراخ كردن، باز كردن كافتد: كه افتد
 سازد: مى سازد، قناعت مى كند، سمع: شنيدن، كَوش جهل: نادانى خبيث : پليد
لغات مربوط به درس " فرخى سيستانى"]
فرخى:/ز شعراى بزرتى عهد سلطان محمود غزنى بود. استخبار: خبر جستن
 حضرت: درينجا به معنى در كار ور و پايتخت است است آ,استه از تو دفوت غنرين بنين

اكناف: كنار ها ، اطراف نزل: ضيافت ، مهمانى

زهى: زاينده

شََفنى: تعجب
ختلى: منسوب به ختل كه يكى از ولايات بدخشان بود
استر: اسپ ،الاغ و حيوان سوارى
فسيله: كَلهُ اسپ ، اشتر و غيره اسِ مقبل: نيكو طالع، صاحب اقبال امتثال: فرمان بردن، اطاعت كردن عاملان: جمع عامل، مامورين مالى باردادن: اجازه دادن عان يكَ امشب بر (ر هويشع بره با,
 حزين: غمناك خداوند: صاحب
حالى: درحال، فوراً

خونابه: خون مخلوط به آب، اشك خونين بانوان: خانهم ها دَرَّرن: متغير، تبديل حاجب: در بان، پرده دار خروشان: ناله كنان، فرياد كنان خواجه كَان: بزر گَان ديوان: دفنر و اداره حسابدارى غزا: جنگَ و كارزار چه چیار: چه چهاره

نوحه: فرياد
خروش: سرو صدا فَار: افگَار، زخمى

بى قياس: بـى گَمان پرده سرای: سرایپده و خر گَاه

مطرد: علم و بيرق
باره: اسپ تيز رفتار بامداد: صبح نيلگَون: نيله

پر: بال حبذا: خوشا بيضا: سفيد
بدخشى: منسوب است به بدخشان خرم: شاد
سيمين: منسوب به سيم كه نقره است افروخته: روشن ناردانه: دانهُ نار، دانهٔ انار اسفنديار: پسر كُشتاسپ جلوه: نمايش دادن،ظاهرساختن
مُرسله: كَلوبند
پُرنگًار: پرنقش و آرايش
خيره: حيران
ازیی: ازبرای ، بخاطر
زايران: زيارت كننده گَان، ملاقات كننده گَان رباط: كاروان سراى، مسافر خانه مثال: فرمان، امر متجمل: صاحب تجمل، آراسته بهار: بت خانه، آتشكده عاطفت: مهربانى

$$
\begin{aligned}
& \text { عيار: چابُكـ، دونده } \\
& \text { سَير: رفنار، گَردش }
\end{aligned}
$$

> معلق: آويزان
> نبات: گَياه مِهر: آفتاب
> تابيدن: درخشيدن، روشنى دادن در خشان: تابان
> شقاوت : بد بختنى
> اجناس: جمع جنس دو مرغ پران: كنايه از شب و روز قير گَون: مانند قير آغوش: بغل
> كالبد: قالب، تن ، بدن مهيا: آماده

خلاّق: خلق كننده، آفريننده توانگَر: غنى ، ثروتمند

ضر: ضرر، زيان داور: قاضى
صانع: خالق، صنعتگَر، سازنده مقدر: قدرت داده شده، اندازه شده

نقاش: نقش كننده
بحر: دريا
بر: خشكى
بر: ثمر، ميوه

لغات مربوط به درس (» نصايح ابن مقفع") عزيمت: قصد
مبادرت: پيشى گَرفنن نمايد: ظاهر شود
مبالات: توجه داشتن، باكى داشتن

كله: كلاه
بكوى: به كوچه
هموار: مخخفف همواره ، بمعنى هميشه
دوات: مر كب دان

دى: ديروز، روز گَذشته
غبار: گَرد
تهى: خالى
تكاپو: چستجحو
كوس: دهُل
زان: ازان، به همان خاطر بخُسپد: بخخوابد امير، مير: پادشاه

كاخ: قصر
برهد: رها شود، خلاصى يابد
خمار: حالت سستى كه پس از خوردن شراب رخ مى دهد.
همانا: يقينا

لغات مربوط به درس" ( خدا شناسى"] مدَوَّر: كِرد
همى: همواره، هميشه منوّر : روشن
جِرم: تن ، جسهم
مصور: نقش شده
سعادت: نيكى
كافور: ماده ايست سفيد و خوشبو، اينجا مراد برف است
قير: مادهء بسيار سياه رنگَ كه از نفت بدست آيد.

معونت: كمك
صيانت: نگَهدارى، حفظ
اعانت: كمك
مظاهرت: پشتيبانى
اشياع: جمع شيعه ، تَروه دوسنا
توقع: اميد

لغات مربوط به درس "(جنگَ رستم با تورانيان") آويخنن: آويزان كردن، بهرم رسيدن آميخنن: مخلوط كردن غريويدن: فرياد و سرو صدا كردن فسوس: اينجا مراد تمسخر وطعنه ساز: مراد از زين و لَام و ديگَر لوازم اسپ گَرزه گَاوپيكر: گُرزی كه سرآن آن مانند گَاو باش
چرم : پوست
غرنده: غران
آسيب: زخهم، ضرر

بُد: بود
افراختن: بلند كردن
گَيُرد: پیهلوان، دلير
فَرْ: شكوه، عظمت

لغات مربوط به درس" ( خزان")
مفرش: فرش، گَستردنى

زنگَارسان: به رنگَ زنَّار كه سبز تيره است است
آبى: ميوه معروف كه آنرا بههى يا بِدِ تَويند قير و قار: دو ماده سياه رنگَ كه از نفت بدست مى يايد

استمرار: دوام
شرور: جمع شر، بدى ها ظَنّ: كَمان
سداد: راستى در كردار و گَفنار كنمان: پوشيدن(مخفى داشتن) مسارعت: چالاكى، تيزى اندك: كم حقير: كم ، اندك داعيه: خواهش و اراده، اينجا مراد حادثه و آشوب است. موثق: اعتماد كرده شده مامون: امين، امانت دار

جهت: براى كَنجور: خزانه دار
معول: اعتماد كرده شده
افشا: فاش كردن، ظاهر كردن
اجتناب: پرهيز
تحاشى: دورى گَزيدن منوط: ييوند داده شده، درآويختنه احتمال: بردبارى، گَمان بردن اعتياد: خوگرفتن، عادت كردن تعاضد: بازو بههم دادن، كمك كرد اكفأ: همجنس، هم سنگَ، همر سطح

انتفاع: نفع و سود گَرفتن تكفل: كفالت كردن
تعاون: معاونت و كمك كردن
مخزن: گَنج
مكنون ضمير: آنچچه در دل پوشيده باشد

طرب: شادابى
غدير: بر كه، آبَيَير، حوض شبه: سنگَى است سياه و برّاق پيكان: تير و نيزه كه نوك تيز باشد


آن هرحهه بزر رَّنر باشد با با ارزش تر اس است
 محافظ بدن خود قرار دهند

ساعد: ساق دست مشاطه: شانه كننده، آرايشكَر آبِستن: باردار، حامله
عبير: نوعى خوشبويى آَّده: درشتى روى سوهان

قدح: جام
جدل: جنگَى ، جنجال آلحان: جمع لحن، صوت خوش مطرب: نوازنده،خواننده بزمكَه: مجلس
تهنيت: شاد باش گَفنن، مبار ك باد آلوان: جمع لون ، بمعنى رنگَّها

لغات مربوط به درس ("كوشش و كاميابى") فتى: جوان
اكتساب: كسب و كار سنت الله: قانون پرورد دكان مِنتاح: كليد، كَشاينده
باز: يك نوع پرنده ايست شكارى، پر بها و كمياب

زنگَيان پايكوب: كنايه از زاغان مطربان نوبهار: كنايه از بلبل و ديگًر مرغان خوش آواز عمداً: قصداً
العجب: تعجب و شَكفت
اندوده: ماليده شده ، آلوده، ملوث مهر كان: جشنى كه شانزدهمر هرماه مى می
 كامكًار: خوشبخت، سعادت مند

لغات مربوط به درس (٪ كشور گيرى و ...") " پرنيانى: آنجه به رنگَ پرنيان باشد، اينجا

كنايه از شمشير است
يمانى: منسوب به يمن كه فولاد و شمشير آن
معروف است
وصلت: رسيدن
كورا: كه اورا
تهه: نيرو مند ، قوى جود: كرم ، سخاوت
زعفرانى: كنايه از زر و طا كرا: كسى را
بويه: ميل و آرزو
ملكت: مملكت، دولت، پادشاهى زيانى: درنده و دلير پشت كيانى: نزاد پادشاهى شجاعت: دليرى

لغات مربوط به درس (٪ بهار")

عمارت: ساختمان، بنا
ايوان: پيشكاه اتاق، قصر
صفه: ايوان
ارش: واحد اندازه گَيرى، برابر گَز
دارافزين: تكيه كاه، متكا
درجات: زينه ها ، هِله ها
ترنج: باد رنگَ مطبخ: آشپز بانه كوشك: قصر سَلخخ: پوست كندن، به آخر رسيدن ماه

تطويل: دراز كشيدن
مربعات: چهار گَوشه
كتابه: نوشته شده
مشبك: شبكه دار ، خانه خانه
مستوفى: بسنده و كافى
تمثال: تصوير نقاشى شده
ملازم: نوكر، همراه
شنروار: اندازه بار يك شتر شار


راتبه: وظيفه، مقر رى
رنجور: بيمار
يلساتن: در ختى است داراى روغن

لغات مربوط به درس " وصف بهار" مرصع: تَوهر نشان

تل: توده، كوت

مكسب: بر وزن مكتب، كسب و كار جِد: كوشش افتقار: فقارت و درويشى

جُغد: بوم
طلب: جستجو
جَد: نيكى بخنى، رزق و و روزى، بهره، بهنصيب

( هولان" هركه بِّى كَر، >ر هَرى رسير

انباز: شر كت كردن، همكارى طبل خارى: كنايه از تنبلى اجتهاد: كوشش

پیديد: آشكار
حَمَّال: حمل كننده، بار كش
مى ربايد: مى بَرَد
حجاب: پرده
آشيان: خانه، لانهٔ مرغ يارى: همكارى، مدد زی: طرف، سوى
كارزار: جنگَى و نبرد

لغات مربوط به درس ( صفت خوان نهادن خليفههِ خوان: سفره، دستار خوان مواضع: جمع موضع، جاصى خواص: جمع خاص، اشخاص بزر برى ریى عوام: جمع عا، عموم مردم بار دادن: اجازه دادن رأى العين: ديدن به چشم

تربت: خاك، مقبره: خوش خبرى، مزده

لغات مربوط به درس (» تأثير موسيقى"؛
حَى: طايفه، قبيله


مغلول و مسلسل: به زنجير كشيده شده
ابا كردن: خود دارى كردن

حادى: كسى كه سرود مخصوص را مى خواند و شتر بدان مست و تيز مى گَردد. حدى: نغملٔ مخصوص براى راندن شتر ضياع: ملك و زمين زراعتى ضَيف: مهمان دار الضيف: مهمان خانه در كارمن كن: كنايه از اينكه براى خاطر من او را عفو كن. برهان: حجت و دليل

$$
\begin{aligned}
& \text { لغات مربوط به درس ((اسكندر در بالين...)" } \\
& \text { بور: اسپ سرحخ رنگَ } \\
& \text {; بور انر, افنار غسرو نـــونون }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ميغ: ابر } \\
& \text { خوابناك: خواب آلود } \\
& \text { دِرع: زره } \\
& \text { تارَك: فرق سر و ميان سر }
\end{aligned}
$$

سُفنن: سوراخ نمودن و به رشته كشيدن گوهر يا مرواريد آبگَينه: شيشه، آيينه شبهى: مانند شخ: قلهُ كوه
لالهٔ نعمان: يكنوع گَل لالهُ صحرايى
خُرده: ريزه

خويد: گَندم و جو ، سبزه و محصول نو
سر كشيده و نارس
رُهبان: جمع راهب، بمعنى پارسا و زاهد مسيحى گويى: پندارى ، گَمان كنى بهارستان: جايى كه شگَوفه و گَل هاى زياد داشنه باشد.

لغات مربوط به درس " وصف سخن") كاروان: قافله
نَعارگَر: نقاش، نقش كننده بريشم: ابر يشم پود: بافه
تر كيب: مر كب كردن، مخلوط كردن حله: ابريشم
ضمير: باطن، اندرون دل جهر: كوشش
صنايع: جمع صنعت، مراد آرايه هاى لفظى و معنوى
تَزَنْد: آسيب، ضر
فرو ستردن: پاک كردن، محو كردن اسِ بدايع: جمع بديع ، به معنى نو و تازه تباه: هلاك شدن، فنا شدن ، بدن

خاكى طلسم: كنايه از دنيا كه بقاى ندارد
ربودن: بردن
طاير : پرنده

شغف: نهايت دل بستگى، دوستى
ستيز: دشمنى، عناد
آشفته: غمگَين، قهر

لغات مربوط به درس (( خُلق نيكو)" محاسن: نيكوى ها

يَد: دست
هيبت: ترس ، شكوه
احتمال: برد بارى

لغات مربوط به درس ( وصف ربيع)" ربيع: بهار بامدادان: هنگَام صبح

لَلَل: شب نهار: روز آفر ينش: مخلوقات خداوند: صاحب
بالش: زير سرى فرداش: فردا اورا نثار: فدا كردن، افشاندن باش: بمان، صبر كن
مزده كَانى: انعامى كه در بدل مزّده داده شاد شود اقطار: اقليه، ناحيه و كرانه ها

قرنفُل: يك نوع گَياه است صومعه: دَير، عبادت خانهُ ترسايان مستمعان: شنونده گَان

لغات مربوط به درس (پ ييرى و جوانى"" شاطر: چابّك، سريع
بوانمرد شاطر زمين) بوسه رار
"Snaw)
 تماخره: ريشخند، تمسخر بوق: كرنا، فرياد آزَرم: شرم، عزت ، حرمت هزيمت: شكست در جنگً بتر: بد تر
اقليه: مملكت ، كشور حكات مربوط به درس (( مصاحبت زاغ و...)" خُرده شناس: باريك بين ، دقيق فرو: پايين فرهنَگ: اين جا مراد علت و سبب است گَستاخ: بى باك وِفق: مطابق ،موافق قياس: تخمين، حدس

تمنا: اميد ، آرزو شيوا: فصيح، بليغ ، ظريف

لغات مربوط به درس (٪ طاير با همت)" طلسه: خيالى، موهوم، جادوى فرزانه: خرد مند غه اندوز: اندوزندهُ غه، فراهمر كنندهُ غهم

امرود: كَلابى، يك نوع ميوه است شجر الاَخضر: درخت سبر نار: آتش
عزيز: غالب
دستور: وزير شنگَرف: نوعى رنگَى كانى زنگًار: رنگَ سبز تيره كرده: عمل
دَيَّار: مردم ، كس استغفار: طلب آمرزش

لغات مربوط به درس (» ورزش"، دمار: هلاكت، تباه شدن سيل كَاه: جاى و مكان سيل افَكَنده: انداخته
بنيان: اساس، تههداب خانه خدايان: صاحبان خانه تكاور: اسپ تند رو هر يش: مخفف پريشان

افعال: كارها
رزم: جنگَ و نبرد چُستى: چالاكیى
به نيرو كردن: قوى و نيرو مند ساختين كاستن: كاهش دادن، كم كردن وردن هلاك: مردن، نابود شدن
منعكس: عكس پذيرفنه، بر گششته

لغات مربوط به درس ("بهار)"

تنبيه: آَكاه كردن، خبر دادن
فكرت: تفكر
حجله: خانهٔ عروس و داماد طرب: شادابى
تتار: مخفف تاتار كه اسم جاى است است


نيسان و ايار: دو ماه از ماه هاى رومى عارض: رخسار، چهره

خيره: حيران
خضرا: سبز عنب: انگَور رطب: خرما نخل: درخت خرما معلق: آويزان
 مسَخَر: رام، زير فرمان نري كَنجور: خزانه دار انگَبين: عسل، شهدد نحل: زنبور عسل
دريا بار: دريا، مثل جويبار ... ستار: پرده پوش ابصار: جمع بصر، به معنى چششم ديبا: حرير
دوشيزه: باكره، دست نخورده حقه: ظرف كوحكى كه در آن جواهر گَذارند وهم: گَمان
انبوه: بسيار
كَلَكونه: سُر خابه كه زنان به روى خود مالند

لغات مربوط به درس (٪ اسپ ضعيف و...)" آستان: در گاه، دربار
مسند: تكيه كَاه، تخت صدر: سينه، بالاى خانه فراشته: افراشته، بلند كرده
صدارت: تقدم، بالا نشينى ايوان: پيشگًاه اطاق، قصر مخزن: خزانه، كَنج كان: معدن طير: پرنده رسن: ريسمان آصف: آصف بن برخيا وزير حضرت سليمان. و بعد از آن هر وزير را آصف گويند

عنكبوت: جولا كش: مخفف كه اور گَسستن: بريدن، كندن عدم: نابودى آب حسرت: كنايه از نا اميدى
 عشره: عدد ده (10)
حصار: ديوار محكم، قلعه
عمارت: ساختمان، ساختن هز يمت: شكست
آبسكون: جزيره ايست در درياى خزر
معدودى چند: گَروهى كمر و محدود

مويه: نوحه، گَريه و زارى
كارديبهشت: كه ارديبهشت، ارديبهشت
ماهى است مطابق ماه ثور
نكَارخانه: كار كَاه نقاشى
افسر: كلاه و تاج
كامكًار: خوشبخت خُلد: كنايه از بهششت

عُقار: شراب، مَى
مرغزار: سبزه زار، چمّن زار بهششتوار: مانند بهششت
ستبرق: استبرق، يك نوع ديباى ضخيم مانند اطلس
چين: تاب و شكن
موشح: آراسته و زيبا عذار: ههره ، رخسار
گَلبن: درخت و بوتهُ كَل مشاطه وار: مانند مشاطه ردا: بالا پوش، چاطه وادر بحار: جمع بحر، به معنى دريا هامون: صحرا
دريغ: حسرت، افسوس فراق: جداى، دورى كالبد: تن، بدن إزار: شلوار گردون: چرح، آسمان قرار: صبر، آرام
 احداث: جمع حادثه

خبير: باخبر، مطلع
چهار دروازه: كنايه از دو گَوش و دو حششم سى و دو آسيا: كنايه از سى و دو دندان جنون: ديوانگًى امل: آرزو صبى: كودى شعبل: شاخه، دسته، گَروه وفور: فراوانى، زيادت
كون و فساد: موجود شدن و و تباه شدن، كنايه از دنيا.
انجاز: وفا به عهد پيوستن، برآوردن حاجت
مشيب: ييرى
علايق: علاقه ها،خواهشات منبت: جاى روييدن عَياه خبيث : نا پاكى هوى: خواهش نفس
برزيگَر: كشت گَر ،دهقان، زارع، كشاورز خراج: محصول و ماليةٔ زمين

لغات مربوط به درس (» علم با عمل... است" مفسّر: تفسير كننده، شرح كننده
دَد: حيوان درنده
حُب: دوستى
سعى: كوشش

بار و بر: ثمر ، ميوه
مصور: تصوير شده ، نقش شده جاه: شأن و شوكت ، منزلت بى چون: بى مانند

غدّار: فريب كار
مدارا: نرمى، ملايمت، تحمل
نكبت: سختى و خوارى، بد بختى بـنى نزول: پايين آمدن
مفوض: سیردن
عفن: كَنديدگَى ، عفونت حصور: جمع حصار
جبال: جمع جبل ، به معنى كوه تخنتًاه: مركز و پايتخت وكر او شور كشته بر (ست شا شاه . النهاب: شعله زدن آتش، سوزش علت: مرض رستمداران: منطقه ايست در مازندران آسايش را: براى آسايش تقرير: بيان اثنا: ميانه، در بين
محاسن: نيكوى، خوبى، و نيز به به معنى ريش منعدم: نيست و نا بود ملتزم: همراه
بديهه: بى انديشه سخن نغز كَفتن ماوا: جاى كَنبد خضرا: كنايه از آسمان صعب: سخت و دُشوار نامرادى: ناكامى، محرومى

كُنبد: قبه

لغات مربوط به درس ( داسنان مرد باغبان با خسرو"

لغات مربوط به درس" (هنر و ييشهه" مسطور: نوشته شده عِز: عزت و بزر گیى
هوس: خواهش نفس، آرزو
مسامحت: سهקل انگًارى، آسان گَرفتن حيلت: چاره گَى، تصرف و تدبير
مثال دادن: امر كردن
محتشمان: بزر كَان

حرفت: حرفه، صنعت مستمر: پايدارى، مدام

لغات مربوط به درس (٪ بهار)" فرّاش: فرش كننده راغ: صحرا و مذرعه صور: جمع صورت فلك وار: مانند فلك نشاط: شادى نهيب: ترس و بيه
فرسايدن: فرسوده شدن، كههنه شدن نياساى: آسوده نشوى مقر: قراركَاه، جايگًاه هيروزه: فيروزه، يكى از سنگَکهاى قيمتى بيجاده: سنگَى قيمتى به رنگَ سرخ، نوعى

$$
\begin{aligned}
& \text { زِشت: بد } \\
& \text { اجل: مهلت، كنايه از مرگَ } \\
& \text { يكسر: يكى راست، مستقيه } \\
& \text { خر ابات: ميخانه، ميكده }
\end{aligned}
$$

لغات مربوط به درس" گَوهر دانش"" تعب: سختى ، مشقت خواستى: خواندى حكمت: علم ليك: لاكن، اما ، ولى نيويد: نجويد بى بها: بى ارزش، مُفت كام دل: كنايه از مقصد بسى: بسا، بسيار، زياد محنت: مشقت
لَّمَ تَكونوا: نمى باشيد بالِغَيهِ: رسيدن به او اِلاَّ: مكَر بِشَق: به مشقت و سختنى خَسى: خاشاك، مردم پست و ز زبون

لغات مربوط به درس (٪ نكوهش عيب") نكوهش: سرزنش، مذمت رِند: كسى كه ظاهرش در ملامت و باطنش در سلامت باشد سرشت: خوى، طبعيت كنشت: عبادتگَاه ترسايان تقوا: پرهيز گَارى
بهشت: از مصدر هِشتن، به معنى رها كرد طالب: طلب كننده
ازل: آنچچه اول و آغازش معلوم نباشد ابد: آنچچه پایان و آخر نداشته باشد

$$
\begin{aligned}
& \text { بناگَوش: بيخَ گَوش، گَوش } \\
& \text { صنوبر: نازو، يك نوع دري درخت } \\
& \text { ترشح: پاشيدن }
\end{aligned}
$$

لغات مربوط به درس (٪ قدرت دست رنجه" ابنأ: جمع ابن ، به معنى پسر باغ روان: رونده كَان باغ
فندق: يك نوع بادام كوهى
نخشبى وفخرى: دو نوع انگَور اند. حقه: ظرفى كوچّى كه درآن جواهر كَذارند تك و پوى: دويدن و جستجو كر كردن هيراسته: خوش نما شده، بريده شده بَل: بلكى
امرود: ميوه ايست شبيه به ناكى
تاك: درخت انگًور
آويزه: گَوشواره

لغات مربوط به درس ( ماه دو هفتنه)
سيمينه: منسوب به سيم كه نقره است زرينه: منسوب به زر كه طلا است اختران: ستاره كان محتضر: در حار كردار: كار و عمل ، مثل و مانند

بر: بالا
مفتون: به فتنه افتاده ، شيفته، عاشق مستقر: قرار كَاه، جايگًاه
جزر: پاين رفتن آب دريا
خارا: نوعى سنگَ سخت

شر : شراره و جرقهُ آتش

لغات مربوط به درس (» تربيت فرزنده"
سنين: جمع سن
فراتر: بلند تر ، دور تر
 زجر: باز داشتن و منع كردن بيه: ترس دسترنج: كنايه از پيشه و صنعت
 قفا: یس گَردنى، مراد تربيه است جَور: سته، جفا
$\frac{\text { هزار: بلبل مربوط به درس ( بهار)" }}{\text { لغات }}$ تذرو: خروس دشتى رشك: حسد
نَارستان: كاركَاه نقاشى صبا: باد صبح، نسيم رشحه: تراوش و ريزش قطرات باران شميه: بو، بوى ، رايحه
 باليده: نازيده
عيسى دم: يعنى داراى همچجو نفس حضرت عيسى(ع) كه مرده را زنده كند مينو وَش: مانند بهشت مينا: شيشه، صراحى، جام صهبا: شراب ، مَى

گَواه: شاهد
مغاك: گَور
ستيغ: راست و بلند، سر كوه چامه: شعر و قصيده، غزل سَمَر: شب، سياهى شب.

حجر: سنگَ
نيشتر: آلت نوك تيز كه با آن رگَ زنند

لغات مربوط به درس (( تشبيب قصيده)" پيبرا: از مصدر پيبر استن، به معنى خوش نما
كردن و بريدن
 نر گس شههلا: يك نوع نر گَس است

حسيب: حساب كننده ، محاسب
قبا: لباس ، جامه
شق: پاره كردن يا شدن حُمرا: سرح
جَيب: گَريبان
شَيوَن: ماته و فرياد


لغات مربوط به درسل" (٪ خيز بيا ملك ..." سَلوَت: خوشى ، شادى
كمين: پنهلان شدن به قصد دشمن يا شكار جذبه: كشش، شور حبل المتين: ريسمان محكم دفين: مدفون، پنهلان اعداش: دُشمنانش

مد: بالا آمدن آب دريا، سيل و آب خيز حذر: بيه ، ترس

نويد: اميد
مِهر: آفتاب سليح: سلاح ، آلت جنگَ ضر: زيان ، ضرر هبا: گَرد و غبار، از بين رفتن هدر: بى فايده ، بى ارزش افراشتن: بلند كردن فربه: هاق كه: كاه لاجرم: ناچار
پديد: آشكار شدن، به وجود آمدن
خسوف: ماه گَرفنگَى
خور: خورشيد، آفتاب مستنر: پوشيده ، پنهان منكسر: شكسته گَسسته: بريده ، پاره شده
مشتهر: معروف مطموره: زير زمينى، زندان سقر: جهنهم، دوزخ فَكَر: انديشه، فكر
لعبت: اسباب بازى، در زبان فارسى به معنى معشوقه استعمال دارد دُرر: جمع دُر صَغَرْ: خُردى، كودكى دِّى سَهَر : شب بيدارى، بيدارى مردم: اينجا مراد مردمك چشم است
تزيمنه: آمين كَفنتن، وقار

تلاطم: به يكى ديگَر سيلى زدن، امني، امواج دريا تشنج: درهم كشيده شدن اعضأ غريزه: خوى
متين: استوار، محكم

لغات مربوط به درس (» كغنار اندر صفت كمال انسان" كام: دهن، مقصد
سَقَط: هرشى بیر بيهوده و بیى فايده شگِرف: عجيب و خوش آيند

آيين: دستور، روش، رسم
ناب: خالص، پاكى و صاف معذب: عذاب شونده
 حماسه: دليرى، دلاورى دودمان: خانمان، خانواده التماس: جستجو و طلب كردن چجيزى خارمى
رجَشن: چهرهارم، دِرع

سنان: سر نيزه، آهن نوكى تيز كه به سر نيزه نصب كنند.

 نام در اصل پشنگَ بوده است


مستمند: محتاج ، فقير

حِله: نرمى ، بردبارى ابليس: شيطان طين: كِل، خاكى مرثيه: شعرى كه در وصف مرده كَ كَيند زير كان: اشخاص دانا و هوشيار آنسان: آن چنان، آن قسم
 حالى: فى الحال، اكنون غايب: ينهان
عُجب: خود بينى ، خود پينى نفشانى: پاكى نكنى
 مصحف: قرآن، اوراق، نامه ها ها فاش: برملا، آشكار جان: روح لاهوت: الوهه، خداوندى عيان: آشكار كاسته: كم
توسن: سر كش، اسپ شوخ و و سر كش جهاندن: به جست و خيز آوردن
 معبر: عبور گَاه، جاى تير شدن مأمن: امن كَاه، جاى امن همواره: هميشه نامرادى: نا كامى

لغات مربوط به درس (( جشن سده)"
سده: يكى دوره́ صد ساله، قرن، جشن سلده: جشننى است كه هوشنگَ آن را به خاطر استخخراج آتش /ز سنگَ به روز دهر ببهمن بر

 ملو ك: پادشاهان

جم: جمشيد
افريدون: فريدون
همانا: يقيناً
ديار: جمع دار، خانه ، شهر و ناحيه روحانى: دانشمند بزر گَ مذهبى انبازی: اشتراك، شريكى
 قار: مادهٔ است سياه كه از نفت به دست آيد ار كان: جمع ركن،به معنى پایه و اصل لغات مربوط به درس" بـى وفايى دنياه" نیايد: باقى نمى ماند، پايدار نيست فسوس: افسوس و دريغ نمودن: نمايان شدن، ظاهر شدن شنودن: شنيدن
عود قمارى: يكـ نوع چوب عود كه منسوب است به (قمار)/ كه نام جاى است در هند بَكَاه: به هنگَام، به وقت شاهين: پرنده ايست شكارى

انسجام: روان شدن، به هم جور شدن متانت: نيرو مندى ، وقار ممتنع: محال ، نا ممكن
تلقى: ملاقات كردن، فرا گَرفتن چچيزى از كسى شاهكار: كار بزر تَ و نمايان اساطير: افسانه ها، قصه ها

انتساب: نسبت دادن ديئ باز: خراج و ماليات دِه

لغات مربوط به درس" ( دام هوس" گَير م: گَرفنارم، در بند استهم

ار: اگگر
اينك: اكنون همان: هم آن ، همچچنان فطرت: سرشت، طبيعت، خوى مزاج : فطرت، خوى درخور: لايق ، سزاوار تهمت: بدگَمانى، افترا

لغات مربوط به درس" ( سيل اشك)" ثبات: پايدارى، استقامت تمثيل: تشبيه كردن، مثال آوردن تعجيل: عجله كردن منديل: دستار، لنگَى
سَجيل: گِلِ پحخته، كَل سخَّ زوليده: پريشان، درهم رفته، آشفته اكليل: افسر، تاج

اغيار: جمع غير، به معنى بيگًانه
آنعام: ههارپايان
مهل: مهلت، آهسته كار كردن، نرمى
سهرل: آسان
تاب: طاقت

لغات مربوط به درس" ( حكايت")
فراغت: فارغ البال، آسوده

منقح: پاک كرده شده
شهد: عسل
تنى چند: چند تن، تعداد محدوودى افراد مراقبت: همراه گَشتن، رفاقت

لغات مربوط به درس (٪ در ستايش خرده"
نيوشنده: شنونده
شهريار: پاد شاه
هشيوار: هوشيار، دانا
ارجمند: محتر م
نَسپَرى: سپرى نكنى، نَكَرانى
دانِشِى: دانشمند
غنودن: آسودن، آرميدن، باز ايستادن
سخُن: سخن ، كَپ
بُن: بيخ، اساس، پايان

لغات مربوط به درس (٪ علوّ همت")
طبع: طبعيت، خوى
توانگَر: قدرت مند، سخیى

چنْگَ: يكى از آلات موسيقى است تبت: اسم جاى است سر شتن: مخلوط، آغوشته

جحيم: دوزخ
نشيب: پايين ، ضد فراز
فر از: بلندى، ضد نشيب
درايش: دريدن، درآمدن
مرد تازى: مرد عرب، مراد رسول خداست
بزيدن: وزيدن

لغات مربوط به درس (٪ آيندهه) كوش: كوشيدن، كوشش كردن

والا: بالا
واهمه: وهم و گَمان ، ترس و بيه
انگَاريدن: گَمان كردن
انباشته: انبوه شده، پرشده
موهوم: وهم شده ، گَمان شده
صعب: سخت
مخوف: ترس ناك
داد: عدل
لختى: حصه

لغات مربوط به درس ((به چششم عجب و ...")
حقارت: حقير شمردن، خار شمردن
جود: كرم، جوان مردى
سجود: سجده كردن، مراد عبادت است
نيوش: شنيدن

غنيه: غنيمت
قشون: ارتش، مجمع سپاه يكى كشور متنوعه: گَوناگَون
برودت: سردى
فواره: جوشنده، فواره آب
سوق الجيش: لشكر كشى، استراتزى صرصر: باد تند، باد سخت اختلال: درهم شدن، تباه شدن توغل: وارد شدن در شهرى
طيران: پرواز
نهيب: ترس و بيم

شب دى: ديشب ، شب گَذشته سمور: جان وريست داراى پوست نرم كه از پوست آن پوستين مى سازند، پوست حيوان مذكور را نيز سمور گويند، احتمالاً اين جا با مراد لباسى است كه از پوست آن ساخته باشند. همى تا سمور است و سنّباب هِين


 عور: لخت و برهنه نامية: رشد و نمو كننده اندفاع: دور شدن، دفع شدن اسر: اسير كردن، بند كردن

$$
\begin{aligned}
& \text { لغات مربوط به درس" (اندرز") }
\end{aligned}
$$

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

مبرم: استوار، محكم
محقر:حقير و خوار شمردن مجمر: آتش دان جزم: برديدن، استوار ادبار: پشت گَردانيدن
طي طريق: پيمودن راه اسپند: اسفنج خليل: دوست

لغات مربوط به درس (» حكايت" ذوالنون: مراد ابوالفياض ثوبان بر بن ابراهي اهيم شاگرد امام مالك است كه در قرن سوم هجرى مى زيسته. سقا: آب دهنده مقبول: قبول كرده شده مِهان: بزر ركان
 راه خدا وقف بگَذارند تا همكان استنفاده كنند.

غدير: حوض نهفت: پنهان
انجمن: تَره، جمع، مجلس

لغات مربوط به درس" زمستان" آلاَ: كلمه تنبيه است، به معنى آكَاه باه باش
افسرده: يثمرده

ادا: ناز ، كرشمه، عشوه اسف: تأسف، اندوه
تفوق: فوقيت و بلندى داشتن

غلُوّ: گَزاف گَويى، از حد گَذشتن
نظم: تر تيب دادن، به رشته كشيدن مرواريد
قوافى: جمع قافيه، به معنى پس گر گردن
نثر: پر اكنده
محتوى: دارا بودن، دربر داشتن
تجنيس: هم جنس بودن
حسن تعليل: علت نيكو آوردن
توشيح: آراستن، زينت دادن
مجاز: جايز، روا، ضد حقيقت

همگَون: هم مانند

لغات مربوط به درس" اسلام و صلح"،
حيثيت: آبرو ، عزت
عاطفه: نرمى
آفر ينش: خلقت
رستگًارى: كاميابى
تعادل: برابرى، نظم
صدمه: ضرر
منافى: نيست كننده


متنفر: نفرت داشتن، بد بردن
نزاع: جنجال

پرمايه: عزت مند، بزر گَوار
پييمان: عهرد
درود: سلام، رحمت
بيداد: ظلم
فرمان كردن: پيروى و اطاعت كردن
سارا: خالص( صفت عنبر)
گَينى: دنيا
بنده: غلام
به ويزه: به خصوص، مخلامن
گَزند: آسيب، ضر
تار و پود: تار وبافه
بخردان: خردمندان
كزی: كجى، ناراستى
مدارا: نرمى

لغات مربوط به درس علم بديع، تنها از نگًاه
لغوى معنا شده، نه از نگًاه اصطلاح.
بديع: تازه، نو، زيبا
عروض: متاع
اوزان: جمع وزن
قسمت: تقدير
تضمين: ضمانت كردن،در ضمن خود داشتن لُف: يبیچچيدن
نشر: باز كردن، پراكنده استعاره: به عاريت گرَرفنن

تشبيه: مانند كردن
اغراق: غرق كردن، مبالغه

تٌ هر صفحه اول ستون سمت راست را استفاده
 صفحه مراجعه فرمائيد.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

