ويزكّيهائى كه براى قوم ايرانى بر شسردم بك ادعاى بوع نيست بلك



 كوششش و ذوق و هنر و دانشّ و فرهنگ آنان حكايتها باز مىكريد و داستانهاى فراموش شده را زنذه ميكتد .
بزركترين و كرامیترين و ارزندهترين يادكار اين مردم زبان برمايه و
 ايزان و جهان بششمار میآيد . زبانى كه كنشت روزكاران و و رويدادهـاى
 از ميان بردارد بلكه در هيج دورهاى از اثرهاى بزركت بیىيهره نمانده ر هميشه حون خورشبد فروزان بر تاركى افتذارهاى مردم ايران درخثيده

در زبانشناسى برای زبانهای ايرانى از لحاظ تاريخى سه دوره باز
 ا- دورمى زبانهايى باستيانى ايران دورهايست كه از آغاز بيدايش زبانهاى ايزانى شروع میشود و اتا سدهماي جهـا ادامه
r-
 ادامث عيابد
r- دوره زبانهای ايران نوين دورهايست كه از سدههاى هشبتم و نهم
 از دوره زبانهاى باستانى ايران الز دو زبان آثار بسيار با ارزشىى



 زرتشت متفكر و وخشور بزرى ايرانى است بـ اين زبانست ـ ز زبان اوستانيانى از زبانهاى شرقى ايرانى است و زمان روات آن بـ هزاره دوم بيش از مسيح كثيّيده ميشود
زبان فارسى باستانى - زبان رسـى شاهنشاهى بزرك هخامنشى بوده
 بزركترين آنها كتيبه بيستون است با آن زبان و با خط ميخى ايرانى نوشت شده است . اين زبان لااتل در نيبه نخستين هزاره اول بيش از هسيع در

جذوب غربى فلات ايران كه مركز آن در دورانهاى تاريخى سرزمينییارس بوده

 سكانی و زبان مادى آكاهيهانى داريم برخى از واز وازهها و نا اين دو زبان بهدست ما رسيده استى ولى اين آثار بدان اندازه نيست كهبتواند

زبانهاى ايرانى هيانه به دو گروه شرقى و غربى تقسيم هىشوند


 اشكانى را بنيا دنهادهاند و ״ییارت، تلفظ ديكرى از آنست وازه ״پارس، نيز صورت ديكرى از همان نام اسام





 كه برووى یـكنعا و كتيبهها بازمانده و مهمتر از آنها آثار ادبيات مانوى الست كه يز تُزرفان بهدست آمده , متعلق به سدههاى سوم تا هفتم ميلادى





از اين زبان آثار فزاوانى در دست است مانند كتيبههاى شاهنشاهاهان سارشانى : ادبيات گوناكون و دامنهدار دينى و غير دينى زردثشتيان و .
از زبانهاى شرقى ايرانى ميانه چند زبان را مىشناسيم . اين زبانها در ديم قَن اخير !وسيله نوشتههائى كه در تركستان شرقى كشثف شده است شـناخته شدهاند . از آنهاست :
 روزكارى زبان بينالمللى آسياى مركزى بوده و در سرزمين بهناناورى از هغرلستان تا كزانههاى تبت رواج داشته است و آثار بسيارى به آن زبان بقيّه درصنحه

در مغولستان و تركستان پبيدا شده است . اين آثار را به سه دسته صبودانیى،
 r- ز- زبان ختنى يا سكائى يعنى زبان مردم ختن (در شمال شرثى كاشغر)

 باز شناخت
r-r زبان خوارزمیى يعنى زبانى كه در خوارزم و كرانههایى رود آموى

 هسيّع و در خوارزم پيدا شده و آنحه در نوشتههایى عربى بصورتى مخدوش بازمانده است
بجز اين سهزبان نوشتههانى از سنههایى دوم و سوم ميلادى برروى
 شـاخههای زبانهاني ايزانى ميانه شرقى است كه در تخارستان روان داشت است
بزركترين و بارزترين ويزكى زبانهاى ايرانى هيانه كه آنها را از


 د جمع در آنها وجود داشته الست . زبانهایى ايرانى ميانه در يك تحول
 سه نوع جنس رأ رها كرده و از از سه شمار به دوتایى آن يعنى مفرد و جـع
 آسانتر و ذرمتر شده و بسيارى از صداهـالى خشنن و دشوار در آنها ازميان رفته است







 كه از هزار سال تجاوز ميكنت زبان رسمى و ادبى و و فرهنگى و هلى ايران
 وحدت سرزمينهاى هختلف ايران زمين بوده است

اين زبان كه در اصطلاح زبان شذاسى در برابر ,فارسى باستانى، و
 دریء يا رفارسى درى، خواندهاند و امروزه آنرا پفارسىی مىناميم از نظر
 است كه آن نيز خود ادامب رفارسى باستانى، يعنى زبان رايع روزك'ر هذامنشيان ميباشد اين زبان تواناى برمايه شيرين زيباى آسان نماينذه فرهنگى بسبزرك ودرخشان و داراى ادبياتى بسيار غني و بهناي

 اداده زندكى آنرا بهدرستى نشان دهد بـ يادكار نمانده است هـيْنانانكه هيع زبان زنده كارآمدىنيست كه بتواند با كذشت درخشان فارسى در دورهماى كوناكين برابرى كنـ زبان ملى ها ، در طي روزكاران به آرامى از دورههاى كوناكين تحول


 در دنبال بيشرفتهائى درخشان ك هبر اثر كوششا ديرين . . در راه دين , دانشَ و فرهنگ وهنر براكنياكان ما رخ ري نموده



 فارسى را برخواهد كزيد و يا به زبانى همانند زبان فارسى خراهـي رسين

 و توانائى اين زبان رادر وازه سازى بررسى نمائيم و آهنگ خوش وازي وهـا و تركيبها و جملهماى فارسى را نديده نكيريم و بـ سادیى و تو انايّى و شيرنى
ز:ان خود بي خو ههيم برد .

در مقايسه هـارسى، با رفارسى باستانى، مى بينيم كه اين زبان حالتها

 كرده و مغرد و جمع را كه از آن كزيرى نيست نكا داشته و و وازهها را بـ بـ كرتاهترين و سادهترين هورت در آورده است . در مقايسه اين زبان با
 ميان رفتن هداهاى خشن و دشوار شده و وازهها خوش آهنك كرديدهـ است،

بسيارى از حرفها از وازڭهها افتاده و يا به حرفهاى نرمتر مبدل شده و




 , صداهاهى كوش خراش ندارد ور و از ميان حرفها و صداهاها به حداقل ممكن بسنده كرده و نرمترين آنها را برگزيده است است
 زبان فارسى نكاسته است بلكه مايه بارورى و توانائى بيشتر آن شار شار آن است است در توضيع اين نكته بايد به اصول وارْه سازى درى درزبان فارسى اشارياره شود :














 وچون هعنى اجزاء سازنده آنها را هی دانند معنى وازهههایى مركب را بـ سهولت در میيابند
 و به جرأت ميتوان كفت كه زبان فارسى از اين نظ ريكانه و بیهمتاست بزای نمونه كافى است كفته شود شار شماره تركيبهانى كه تنها


 وازه سازى در زبان فارسى بخوبى دريافته میشود :





 حلقه درگوش ، چشم براه، آبلهروى ، سربالا ، سرازير ، آب زير كاه ،


 سرتاسر ، ذوروز ، كرمابه ، دراز كوش ، خوشبخت ، ب بدنهاد ، خوش آب و







 خراه و ناخواه , خواهنخواه, خواهمىنذراهى ، دلداده ، خداداد ، سركشته،
 ساخته ، عقندكنان ، دامنكشان ، ، خرمآخّان ، دو اندوان ، لمرزلرزان ، برخوردارار،






آن ، جینْتحرا ، بكى هكى

 نست آوريم كه شماره ونوع هجاهاهی آی آن سنگين و آزار دها دهنده نباشد


 روزكاران به بشتيبانى شهرياران و فرمانروايان و نزّاده و و والاهـيان ايرانى وبه كوشش متفكران و دانشمندان و سرايندكان و نويسندكان ايرانى بهصورت

يكى از غنىترين زبانهاى جهان درآمد و از مرزهاى ايران فراتر رفت و در

 ادبى وفرهنگى خود بركزيدند و بر بر زبانها
 خود كرفت و از عهده اين وظيفه خطيربخوبى انر بر آهد.













 سرزمينهای دوردست يعنى تا دل اروپا و شَها



$$
\dot{3} \dot{C}
$$

