## به نام كردگار

ستايشا

## الهىنامه (عظّار نيشابورى)

كردگار خداى تعالى (در اصل:انجامدهنده)
هفت افلاك هفت آسمان، آسمانها مجازاً همهُ هستى
آفلاک* آسمانها شكلمفرد فلك
پيداكردن آفريدن، خلق كردن معنىديكر يافتن، آشكار كردن كفى خاكى مقدار اندكى خاكى (كف: مجازاً مقدارى اندك)

 معنىديكر برتـرى نظركردن توجّهردن


هنگام اظهار خشنودى يا شگفتى از خيزى یا تشويق و تحسين كسى گفته مىشود، خوشا، شعفتا، آفرين معنىديكر از ادات افسوس اويثرگى هر آلت موسيقى داراى

زه (تار ساز)
كام
بهدرستى، بهراستى ققيد
حقيقت
يرده برداشتن آشكاركردن، نشاندادن كنايه

$$
\begin{aligned}
& \text { روزیدهنده (مرزوق: روزى دادهشده) } \\
& \text { رَزّاق } \\
& \text { آفريننده معنىديكر مبتّكر }
\end{aligned}
$$

ستايش هـ به نام كردگار (٪)
رُخسار جهره، رُخ مترادف عارض، سيما، عِذار، وَجنات، لقا
\%
$\stackrel{2}{8}$
روشنايى، پرتو مترادف ضيا، سنا فروغ
شگفتىها شكلمفرد عجيب، عجيبه عجايب
4 فروغ رويــت اندازى سـوى خاى عجايب نقشها ســازى ســوى خاك


از آنش به اين دليل
هـ گل از شوق تو خندان در بهار است ازآنـش رنگـهــاى بیشـــار اســت
وصف تشريح، تعريف، توصيف شكلجمع اوصاف
يقيندانستن مطمـن ونون
جانِجان


## قاضى سُست

وازَّان
P
تاريخ بيهقى (ابوالفضل بيققى)
منظور (مسعود)ا، پپر محمود غزنوى است.
امير مسعود

> سحر گاه، پيش از صبح شبرير

سوارشدن ساحل، كنار، طرف، جانب
*برنشستن
كران

 به شكار آهو و مانند آن مىرونداري خدمتكاران معنىديعر جهار همنشين، همدم شكلجمع نُنَّما آوازخوان، نوازنده (طَرَب: شادى و خوشى) ه/[امير مسعود] شبكير، برنشست و به كران رود هير مند رفت با بازان و ويوزان و حَشم و نديمان و مُطربانـ.
هنُّام چاشترد، نزديك ظهر شكار، شكاركردن صيد
فرودآمدن پايين/آمدن، يیادمشدن، اقامتكردن
چادر، ، سرایرده

سايهبان، خيمه (هرحيزيز برافراشته، مانيند خيمه و سايهبانان)
4 به كرانِ آب فرود آمدند و خيمهها و شِراعها زده بودند.
تقدير، سرنوشت (از قضاى آمده: اتّفاقاً)

قضا
از جهت

كستردنى، فرش معنىديكر لباس از هر دستى از از هر دسته و طبقِهاى (از هر قِشرىى) فشارآوردن (آب نيروكرده بود:آب بالاآمده بود:فشارآوردهبود.)

## 



غرقه غرقشده، در آب فرورفته، غريق
 فرياد، صداى بلند مترادف صفير

بانگ
هَزاهز غريو شور و غوراه اندا، بانگ و فرياد
ه آنْ گاه آكَاه شدند كه غَرقه خواست شد. بانگً و هَزاهز و غريو خاست. بخت نيـــى آن بود، خوبىاش اين بود، خوشـــبـختانه هنر آن بود (هنر: فضل خدا، بخت نيك) بري بري
 درجَستن
 بربُودن معندديكر دزديدن اينجا (ابهسختى") معنىديكر خوب، زياد، خوش، شـايسته، نيكى زيبا و...
خسته و فرسودهشدن، آلـــيبديدن (نيك كوفته شد: بهشذّت مجروح شد.)
افَكار * مجروح، خسته (زخمى)
دَوال* * چرم و پوست؛ يک دوال: يك لايه، يك پاره (تسمه) كسستن جداش جاشدن، چارهشدن، جداكردن، بريدن لان


هـ ايزدر رحمت كرد پس از نمودنِ قدرت و سورى و شادىاى به آن بسيارى، تيره شد. حركت دادند، هدايت كردند.

براندند پادشاه از مرگ نجات يافته كنايه

$$
\begin{aligned}
& \text { ايزد * خدا، آفريد ايرار } \\
& \text { رحمت مردن رحربانى، رحم، بخشايش } \\
& \text { نُمودن نشاندادن معنىديكر ارائهدادن، آشكاركردن } \\
& \text { سور * جشن مترادف ضيافت }
\end{aligned}
$$

## فصل 

## شُكر نصت

گلستان (سعدي)

## 9 <br> 1 (13) 3

سیاس، شُكر، نيكويى
مِنّت
ترامى، بزرگ و و بلندمرتبه است، ( بعد از ذكر نام خداوند
به كار مىرود.)

* عَزَوَ جَلّ

به شكر اندرش مزيد * افزونى، زيادى
 مددكنـنده، يارىرساننده (ممآحيات:يارىرسانندةٔزندگى)

$$
\begin{aligned}
& \text { بر آمدن بالاآمدن (نفس فرومىرود و برمىآيد: دم و بازدم) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ذات وجود، هستى مترادف نُفّس }
\end{aligned}
$$

ه هر نفســى كه فرومــىرود ممذّ حيات اســت و حـون برمى آ يـد، مُمرّح ذات از دست بر آمدن توانستن كنايه عُهده ار مسئوليّت، تعهِّدرين
از عههدهُ چيـزیى چاسخدادن، آن كار را درست انجامدادن در آمــدن هـ از دسـت و زبـان كـه برآيـد كــز عهـدؤ شـكرش بـه در آيـد؟

## 

همان بهتر است.
همان به
گُناه، كوتاهى، كوتاهى كردن همخانی
تقصير عُذر ر بهانه، توبه مترادف انابت در آراه
 و اتر نه ورنه
شايسته، درخور، لايق
سزاوار

به جاى آوردن انجامدادن، به فعل آوردن
مهربانى، بخشش (باران رحمت: اضافهُتشبيهى) رحمت بىاندازه كنايه

بى رحساب
سفره، سفرة فراخ و گثـــاده مترادف بساط، سماطا (خوان نعمت: اضافهُشَبيهى) خوان بىمضايقه (دريغ: مضايقه)، بدون سخت بىدريغ گستردن (براي خوان)
باران رحمت بى حسابش همه رارسيده و خوان نعمت بى دريغش همه جاكشيده آبرو، شرافت شكلجمع نواميس (يردهُ ناموس ندرد:

آشكار، واضح
فاحش *

مقرّرى، وجه معاش
وظيفه
رزق، مقدار خوراك يا وجه معاش كه هر كس روز روانه روزى
وظيفهُ روزى * رزق مقرّر و معيّن
منكَر *

ه پردةٔ ناموس بندگًان به گناه فاحش ندرد و وظيهه روزى به خطاى منكر نبرد. فرشگستر، گسترنده فرش فرّاش
بادى كه از شرق مىوزدد. (فرّاش باد صبا: اضافئشبيهی)

$$
\begin{aligned}
& \text { به دست مى آورد يا به او مى رسد. } \\
& \text { زشت، نایِند }
\end{aligned}
$$


سرانگشت، انگشت شكلجمع بنانات/ به معنى مفرد

هه هيج نقّاشت نمىیبيند كه نقشى بر كشد وانكهديدازحيرتشكلكازبنانافكندماى
كُّنج حكمت گمان
كليله و دمنه (ترجمهُ نصرالله منشى)

فروگذاشتن رهاكردن، تركاكرن
قصد پيوستن قصدكردن، كارى انجامدادن
تمرت تـتجربت، ثمره، ميوه
 رسيد به مرتبهُ بالا با كمالش، برطرف كرد تاريكىها را با زيبايىاش، نيكوست
 هو ((إعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكراً وَ قَليلُ مِنْ عِبادِىَ الشَّكُورُ)
ای خاندان داود مرا سپاسگَزاريد و كمى از بندگًان من سیاسگزارند. حو حق، سُبحانهُ وَ تَعالى فرمايد: يا ملائِكتَى قَّ استَحْيَيْتُ مِن عَبْدى وَ لَّيسَ لَّهُ

غَيرى فَقَذْغَفَرتُ لَهُ
خداوند ســبحان و بلندمرتبه مىفرمايد: ای فرشتگانم بهراستى من شرم دارم از
بندهام و برای او غير از من پناهى نيست؛ يس او را آمرزيدم. هِ ماعَبَدْناكَ حَقَّ عِبادتِك: تورا چَنان كه سزاوار عبادت توست، عبادت نكرديم.


#  


آدابدان، ادبـشـــناس، ســخنـندان (در متــن درس به
معناى معلْم ومربّى است.)

اديب
كسى كه سالكـ رابرای در ك اسرار غيب پِرورش مىدهدد.
اديب عشق
به هوش باش. (كلمهاي كه براى آكامكردن به كار میرود.
 دست شستن دناميدشدن،ترك كفتن كايه

مس وجود در باور قدما، مادّاى است كه بهوسيلهُ آن مى توان هر


زر ارزشمندى نماد

لهدستازمسوجودجومردانردبشوى تـا كيمياى عشـق يبابى و زر شـوى مجازاً زندگى مادى (بيخواب و خور شــدن: از دســتا خواب و خور رسيدنبهخويش رسيدن به شأن و منزلت حقيقى كايه هخواب وخورت ز مرتبٔ خويش دور كرد آن كه رسى به خويش كه بى بخوابى و خور شوى

$$
\begin{aligned}
& \text { سالك بیىتجربهُ بى خبر } \\
& \text { پیر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بیخبر كسى كه از عالم عشق آكاه نيست. } \\
& \text { صاحبخبر مُطْلَ، آگاه، باخبر، دل آگاه، عارف }
\end{aligned}
$$

8 لغت و املاى فارسى

افتادننورعشق عاشقشدن كنايه
بهدلوجــان
بالله بـه خداوند سوگند (باى سوگند + الله)

از آفتــــــــــاب رسيدن به جايى كه حتّى آفتاب عالمتاب همم در نظر خوبتر شــدن انسان نيايد.

 غريق در آب غرقهشده، فرورفته در آب، در آب مرده



 بى ها و سر وجه* *ات، وجود جاى نتُريستن و هر چیيزى كه آن را مى نتُرند، نظر گاه، جاى نظر، ديدگاه شكل جمع هناظر منظر صاحبنظر آكاه،بينا،ديدهور، بصير (كسى كهعايلمالممعنارادركمىكند.) وجـه خـدا اگگر شـودت منـظر نـظر زيـن چس شـگّى نماند كه صـاحبنظر شـوى

زير و زبر شدن دترگونشدن كاين



انابت و توبه: هممعنیى هستند. ه تضرّع و و زارى: هممعنـنى هستنـن - عاكفان كعبه: گوشهنشينان كعبه هـ معتكف، اعتكاف - حلئه جمالش: زيور زيبايى 4 حليت ه به تحيّر منسوب: حيرانشده 4 همآوا منصوب (گماشته) بحر مكاشفت: درياى كشف حقيقت 4 همآوا بهر (قسمت، نصيب)

- مستغرقشده: فرورفته 4 غريق، غرق ه به طريق انبساط: با حالت راحت و خودمانى 4 منبسط
 ه الصحاب و ياران: هممعنىى هستنـن. 4 اصاحيب (جمع اصحاب) بططى در آب: مرغابى در آب 4 مشابهَ بُت (مجسمهُ پِرستيدنى) فروگذاشتن: رهاكردن، كوتاهى 4 فروگذارى

قصد پيوستن: قصدكردن هـ مقصود ثمرت و تجربت: نتيجه و تجربه 4 ثمر، مُمثمر مُحتسب فاسد: مأمور دينى فاسد ها احتساب
 - داروغئ شهر: سر نتُهبان شهر - شرع و شريعت: هممعنیى (دين) هـ شار (مار (ماحب شع) ه از بهر غرامت: براى خسارت 4 همآوا بحر (دريا) ه عار و ننتگ: هممعنـى هستنـد. 4 مشابها آرى (بله) ه زاهد هارسا: باتقواى پرهيزَكار ه زَهاداد، زُهد - اكراه و بیىيلى: هممعنى هستنـد ه صواب وخطا: متضاد هستتند. 4 همآوا ثواب(پاداش) - واعظ شهر: پنددهندهُ شهر تزوير و ريا: هممعننى هستند. 4 همزور (ريا كار) ه غريق بحر خدا: فرورفته در درياى خدا راه ذوالجلال: راه صاحب بزرگى ه منظر نظر: ديدگاه نگا هـاه انظار
هواى وصال: ميل رسيدن 4 همآوا حوّا (همسرحضرت آدم)

## فصل إتاريخ ادبيات (3) مهروها




## c)

گَنج اوّل: عبارتهاى قرآنى و عربى گُنج دوم: دستهبندى وازهها گُنج سوم: 100 وازه́ ناجور گُنج چچهارم: شباهتها (اين شبيه اون)
 گُنج ششم: تاريخ ادبيات جامع

گُنج هفتم: اصول طلايى املا
گُنج هشتم: وازَهاى همآوا و مشابه
گُنج نهم: جمعهاى مكسّر

لغت و املاى فارسى

## عبارتهاى قرآنى و عربى

## 2 <br> d

## فارسى|

(درس r)
حاسبُوا قبل آن تُحاسبوا هـ به حساب خود رسيدگى كنيد قبل از اين كه شما را حسابرسى كنند. (درس ${ }^{\mu}$

شَرَفُ المَكانِ بالمكين ها ارزش هر جاى و جايگاهى به كسى است كه در آن قرار گرفته است.
 او، حســين (ع)، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانى و سرگرداني گمراهى نجات بخشد.

الدّهرُ يوَمانِ يومٌ لكَ و يوَمٌ عليكى كه روزگار دو روز است، روزى به نفع تو و روزى به ضرر تو. (درس ه) كلُّ نفسِ ذائقُُ الموت لك هر نفسى، چشندهُ مرگ است.
(درس 8)
و مَن يَتَوكّل على اللّه فَهُو حسبُهُ هـ هركس به خدا توكّل كند، خداوند او او را بس است.
 هـ مكر ورزيدند و خدا [در پاسخشـــــنـان مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگیيزان است.

## گنجنامه (3)

## 3 <br> ค)

## 

## لباس و گستر دنى

- گليم: نوعى فرش كه از پشـــم مى بافند.
- معجر: سريوش، روسرى - چِفيه: سربند عربى
 در گرمابه و زورخانها به كمر مى بندندند
 پییچچند، سربند و عمّامه ه كتّان: نوعى پارحه كه با با استفاده از اليـــاف گياهـــى بـــه همين نام
بافته مىشود.

ه جُل: پوشش بهم معناى مطلق - توزى: جامdٔ تابستانى

- پلاس: جامهاى پشمينه و ستبر كه درويشان پوشند، نوعى گليم درشت و كلفت، جامهُ كمارزش - تنجامه: لباس و پوشاكى - دلق: جامهٔ درويشى ه خلعت: جامهاى كـــه بزرگى به كسى بخشد. - ردا: جامهاى كه روى جامههاى ديگر پوشند، بالاپوش - قبا: نوعى جامهُ جلو باز كه دو طرف جلو آن با دكمه بسته میشونود. -طيلسان: نوعى ردا - جيب: تريبان، يقه - جامه: گستردنى، فرش


## سبزه تا درخت



- شبدر دوحين: شبدرى كه دو بار • گيا: گییاه چپ از روييدن چییده شده باشد. هريحان: هر گياه سبز و خوشبو آن میا

-حطام: ريزء گياه خشك


## لغت و املاى فارسي

- بيشــــه: جنـگل كوچــــك، نیزار، زمينـــى كـــه در آن بهطور طبيعى كياهان خودرو ودرخت روييده باشد. - بستان: بوستان، باغ و گَلزار ه تاكستان: باغ انگّور، باغى كه در آن تاك كاشته باشند. - روضه: باغ، گلزار - مرغزار: سبزهزار، چراگاراه، علفزار。 چاليز: باغ، بوستان، مزرعه - ترنج: ميوهُ بالنگ هنب: انگّور، ميوهُ تاك - گَلبن: بوته يا درخت گا گششن: پرشاخ و برگ -ورق: برگ -نبات: گياه - گلشن: باغ، گلستان -غَرْس: كاشتن درخت و كياه
- گَلبن: بوتهٔ گَ، گل ســرخ، بيخ بوتئ گل - آبنوس: درختى است كه چوب آن سياه، سخت، سنگين و گرانبهِاست. هُ خَدنگً: درختى است بسيار سخت كه از چوب آن نيزه و تير سازند. - نخل: درخت خرما - عود: درختى كه خوب آن قهوْاى رنت و خوشبو است و آن را در آتش مى اندازند كه بوى خوش دهد
 بلند نباشد. -بَن: درختى خونر نـرو و وحشى كه در برخى نقاط كوهســتانى ايران
مىروید، پستهٔ وحشى
- بلوط: نوعى درخت
- سمن: نوعى درخت گر دل، ياسمن، نوعى گل سفيد و خوشبو


## ر|فُ

هُود: كلاه فلزى كه سربازان به هنگام جنگ يا تشـــريفات نظامـى، بر سر مى گَارند. هتَرَت: كلاهخود



آهنى سازند، زره

## وازثهاى ناجور

برخى وارْهها، معانى متفاوت و خاصى دارند و با آنحّه در ذهن شماست تفاوت دارند، مانند (يكايك)" كه به معنى (ناگهان") است نه (پيكبهيك)، . اين نوع وازثهها را كه اهمتيت بالايى مارند با عنوان (وارثههاى ناجور) براى شما گرد آوردايمه.

## 

> 。 طُرفه: عجيب
> •عِنب: انگور
> • عنود: ستيزهار
> • غارب: ميان دو كتف


- ماسِوا: همهٔ مخلوقات
- ماكرين: فريبكاران
- مائده: طعام، نعمت
- مولع: بسيار مشتاق، آزمند
- وازه: معنى

هوَقَب: هر فرورفتتىى اندام - ويلهكردن: فريادزدن

ه هَله: آگاه باش
-همسرى: برابرى ه
-بر گاشتن: بر گرداندن

- بهيمه: چارپا، ستور - بيغوله: كنج

هیاس: جامه، تليه - پیداكردن: خلقكردن هـُلجل: زنتُوله - حازم: محتاط - حَرَس: نگُهِبان - حضيض: جاى پست - خذلان: خوارى ه خيرهخير: بيهوده -هِرع: جامهُ جنگّى

- سودا: انديشه
- شوخ: چرى
- طرّار: دزد


## كنجنامه (3) مهروهاه

## واڭْهاى مترادف



لغت و املاى فارسى


## 



كنعنامه (8) مهروماه


تاكرةالاوليا


## گنجنامه (3)

## اصول طلايى املا

 و يا متضاد آن مىتوان تشـــــخيص ماد. ســــفر / حضر (متضاد)، هادى / هدى (رششه)


$$
\begin{aligned}
& \text { همزه به (يـــ) تبديل مى شود: } \\
& \text { بـ + انداخت ـ }
\end{aligned}
$$




 |"گذاشتن،، آن گاه ببراحتى مىشود املاى واثه را تعيين كرد:


## گنجنامه (3)

## كis <br> artis.

## واثَههاى همآوا و مشابه



## جمعهاى مكسّر بֶركاربرد

- قول
- كافر 4 كفًار
- كتاب 4 كتب - كوكب 4 كواكب - لباس 4 البسه
- لسان 4 السنه
- لفظ
- مدينه هـ مُدن - مشهور 4 مشاهير

ه مضمون 4 مضامين - مضيقه 4 مضايق

- مكتوب 4 مكاتيب

ه مكتب 4 مكاتب - منبر 4 منابر - نبى -نجيب 4 نُجْبا -نسخه - نصيحت 4 نصايح - نعمت ه نعم - نور。ولى

- شريف ها اَشراف
- شريك هـ شر كا
- شعبه هـ شعب ه شىء
- صورت 4 صُوْر
- ضعيف 4 ضعفا
- ضمير 4 ضماير
- طبيب
- طريق هـ طُرق - طعام 4 أطعمه - عارف 4 عرفا - عبد 4 عباد
- عنصر 4 عناصر
- علّت 4 علل - غذا ها اغذيه - غنى - فاضل هـ فُضلا - فن - فضيلت ه فضايل - قافله $ه$ قوافل - قريب 4 أَرِبا - قلعه 4 قِلاع
- افق - بنا ها ابنيه - بلد هـ بلاد - تابع 4 توابع - جاهل 4 جُهال - جبل 4 جبال - جد ه اجداد - جدول 4 ج جداول - جزيره 4 جزاير - جسم 4 اجسام - حاضر 4 حضّار。 - حكمت 4 حِكم - حكيم 4 حكما - درس ها دروس - درهم - دعا - رجل - رسول ه رُسل رجا - سلسله 4 سلاسل - سلطان 4 سلاطين - شاهد 4 شهود

