نُوبیغورنیلی
نام‌شناسیان

قولش‌کناری‌ها بی‌بی یورش «دویی‌گر تلی»
درصلی شناخته شوی‌گر تائوئیانووم رایون‌لوک مانارب
نازارنه «دویی‌گر تلی» و «تنتی‌بیات» درصلی‌ک
لمرنی توزوش گورپیپسی ترپیپسدن توزولوپ، سثن
جاقه مائارب نهشریاتی ترپیدن تهجرلپ نهشرگه
te‌هیارلاندی.

بی‌بی یورش درصلی‌ک ادتک توزوش، تهجرر
لشکه گورومچی شهیربدن و«شنجاقنک هراقایی
وئلاه تلبربدن ته کلپ قلرنهان تهجیرشلک توکوتقو
چحالر، گونگدک شنجاق مائارب نهشریات‌دنک بر
قسم تهجرر و«ته راجیانیار قاتناشی.

سهوی‌بیمیکنک چه کلیکنلکی، درصلیک توزوش
ته جهفسی میکنک کاملکی و«ته افتینهک گالدراش بولد
یونانی توهیلبدن بی‌بی درصلی‌کره‌ده رمونیچه که میلک
خاتالقالر بولویش هومکس. کیسیکی نهشریارده توز
رپوشیلش نوچون کاک توکوتقویچی. توکوتقولارنک
قسم‌یی‌که چه‌هیاری‌نوی بیرشکی توهیت قلمرز.
مقدمه

1. سؤز تورکومری
2. نصیری
3. تورکومری برک هم کوبلوز توری...
4. تورکومری نگلک فوشمچلری
5. نگلک فوشمچلری تؤلانن تورکومری
6. تورکومری...
7. باش کپش
8. نگلک کپش
9. فوشم کپش
10. برش کپش
11. جنقش کپش
12. تورون کپش
13. کپش تورلقم تؤتكنن رنی تکرارلش...
14. سوپیت
15. سوپیت یاسوپی فوشمچلر
16. تالباش
17. پیشل
۱. سوژه تور کوماری
۲. نفوذت قلبی بزرگ به کمک کویوندو.
۳. نفوذت قلبی قزل، کوزک میشل، نایه سربیق قدمعهد ردن گول یاسدی.
۴. بزرگ‌نمایی سیستمی ۴۵ با لالا نقوی‌بی. 
۵. مکتبی مؤثری نماییدولا نقوی‌گیش باشیم
۶. مسئولیت سؤزل‌نامه.
۷. دم، قلم‌روه و یا هر توجه بسته بله موزا.
۸. چرب، قلم‌روه.
۹. واه، بوژن مکتب به کمک جانلیش کتبیه.

تمغز:
یقوی‌ریزی جوهره رده ثادهم و هم تنسر، رنک تسمینی، سوپینی، سانسی، کش، هرکشنی، شوینداقلا
تئیش، هر کفتنی، اقتین، بدل، دیگران سؤزلُ بر.

جوهرلَک، تر کوئنکی هر، بزر، سؤزل،
طالله، منسی بولدوز، دولار، تاکلیقان مهنی.

لرگ، قرارا بر قرآنیه زیر ورسره، بوژنی.

۱) ثادهم و هم تنسر، رنه تسمینی، بدل و دیگران

سؤزل، رنه، کتاب، کون، مکتب، بالا، قادر
بولیژ، دیریا...

۲) ثادهم و هم تنسر، رنه، کاری، تسمینی، ودگمنی.
(سوپرسمنی) بادوردنگان سوزلره: چوال، نگنز، قزیل،
کوکک، نژوزن، یاخدی...
3) ثادم و، نوساننکه سانسی بادوردنگان
سوزلره: بهش، گون، یگمکه، مصلا...
4) ثادم و، نوه سلسلنکه. نش، هورکتی
بادوردنگان سوزلره: توکم، یاز، نوشندی، چیقاردی،
کوندی...

تمامی منکی سوزلره، تاکلاتهٔ من‌نُمرگه

قادر، چرگی‌بِنچه تورَکمکه، پوْلُسمدُه.
سوزلره رنکه شونداق تورکم‌لره، نُبو،
او وکشی سوز تورکمی ده‌پُردُه.
تویغُر تاملدا تَوُحنَدکی سوز تورکم‌لره بَراه:
1) تسمیم: یَهْر، سوز، دامگِک، بیبیک، رَجُوان،
یامگُر، بایرام، دِریا...
2) تَمْسُیه: سبِمر، پوْرْقُ، گَاق، تاتلیک،
تبرْنّچان...
3) تَسْان: توْج، پُرْمَنک، نَگْکی پُرْق، قَرْدیک
بِشِ شیش...
4) تَلَماتِش: مهن، سمن، یُوْرْبِم، مْؤْنُوه، تولار...
5) پِشْش: مانک، نبشکه، بارَدی، توْقُودی، کَلِسَدی...
6) یارَدهَمِجی سوزلره، هَم، فَلْبِل، هَم، یاکی،
ثِرْمین، پُرْجُون...
7) رَهْوْش: تاکْشام، پُوْگُون، پُوتُورِی، نُهْتِگن...
8) تسَبیلفِر: تَاهِر، پُهْه، مِی، کَاز، گوزّ، وَاز، وُرُز...
2. قسمم

نای، یاختا، نشیلار، تنفلالاب، دمرزخمیز، یادی

خور، توسمان

یؤزغودیکی سوزنارگه قانداق سوئلالار بیرلدم؟

تاده م، وله، نرلس رنک، وقه، رنلف هم

تدهیت هادنسلریک فسلریکن بدلود.

ردیغان سوزناریک فسه دهم.

تؤسمنارا تؤوودن، ندکرده، سوئلالار تیرلدم.

ذو: تادهملر، تؤوجون کم؟ کرمار؟ باشقا جان

لمق و: جانسر، نرلس، تؤوجون نه؟ نسل سم؟

میسلن: تؤویغچی، شههر، گولدورما، تایگول،

مکتب، کول: سوت وم، باشقلار.

1. گنونکمه: تؤووندیکی بارچینی تؤووقی، فسه

لاوئنک، ساپسا سیزیلار وله، طوی دلومتقلارا کوه.

۳۰. تووقرلار، دمک، گیلر، پاکی، دنیای، کامکار

یه کشنه کونی ندی. هاو، دمئای، تووقر

کون توؤزینک، تاپرون نرلری ایه، پوزنگ، گایمای

سبهئی. تووقوغچیلار مکتیکه، بیملدی، نؤلار، رهیک

تزرلیب، مکتیکه، دیماجی، میدانیغا، قاراب بول

ثالئی، ثبتلیفی، دیابی، باختنار، قاییلغان ندی.
پن - بعلم نمگِ الیه‌مان
قولومدَا کتاب، دَمَشَر
قلسمده پُوئْتوَنَّ ثَّالَمَ.
جاهاندا بَارَمْدوَ دوَوْسِلارَ
مِینُگَدِه‌ک دَمَختِنَر تَاَّدَهْمِ.

وَ - کُولْکِه‌، تُؤُوْهَنْدَه‌ک لَوْرَ تُوقُوْتَگِلارَ، کُوْب خِبکتَ- -

d. وُرَّتَمَه‌یِ لِوْمَگِنْئِ تُوقُوْتَگِلارَ تُبَیْبِ پَیْتُگِلارَ،

1. تُوقُوْتَگِلارَ قَوْرَ الْلِّریِّ: دَمَیَّرِ، کِتَابَ ... 
2. دَخْانْجِلَقِ زِرَاسِتْرِیِّ: بَوْعَدَیِّ، قُوْنَاقَ ... 
3. کُوْتُکَتَلِرَ: یَاکَیوَزَ، سَهُوُزَهَ ... 
4. تَادَهْ مَلْرِنَسِکْ تُسَمِّلَریِّ: کُوْلَسُومَ، مَاحْمُوتَ ...
5. شهر لر: بهرمه، قهشقر...
6. باگدا توسدنگان هسته: نوزوم، تالما...
7. تبیه: هادسلامی: گولدزورما، یامغو...
8. هایواناتلار: قوي، كالا...
9. قوشلا: قوشقاچ، بولیول...
4. کرک: نوزهگلار مکنیده، تعوده هم تبتر-
5. کرک: نوزهگلار رسمیکی قاراب تادم مهم نورساملنک نسیمی زنبیلار و چو اردی که اسکی هم کره
6. کرک: یاسن کتاب ثوفوانتدو.
3. قسمت‌هایی از مرکز هم کوپله کنی‌تر

باز یکی بی‌من ته‌هن‌دیگی سوزلنده کُرَوْب

باایلی:

«توکَوْنُخَی» دگندی، بزر بی‌پیه، بت برلا تُوکَوْنُخَی

چنین: «توکَوْنُخَی» دگندی، بردین تُوکَوْنُخَی برلا

قانچه تُوکَوْنُخَی چُوَشمزم،

کتاب‌ی دگندی برلا کتابی، «کتاب‌ی»

دگندی، بردین تُوکَوْنُخَی برهاجگه کتابی، چُوَشمزم.

دیگنک، قسمت‌هار به‌زیده برلنک، به‌زیده

کوپله مینده قول‌نسل‌یورد.

برلا ناده مياکی برلا نه‌رسننی بردیو

بردنگان قسمت‌های برلنک نسم ده‌یمز.

محل‌مین: تُوکَوْنُخَی، ده‌یمز، بالا

بردن تُوکَوْنُخَی ناده، به‌زیدن تُوکَوْنُخَی

نرنسنی بردیو بردنگان قسمت‌های کوپله

نسم ده‌یمز.

بِرلنک قسمت‌هایی، تنرخچه، تُوکَوْنُخَی

لمبرنگک پی‌لَشُننی تارقلنگ کوپله قسمت‌هار

پاسلمدی.
مسئله: توقووضوعالار، دمتهرلر، بالسلا، پارتمالر، توقیلر

 تسیلارگا کپلولک قوشمجلبدلدن باشتا

 سوزب اسفنی، و هدی سوز تورلگچی قو-
 شوتمجلر میلر تولسنادو.

 مسئله: توقفوضوعالار، کستپاردلین، دمتهرلر-
 گه، شههر لرده، پیژالارنک، باغوشنلرگه، ود باشقلار;
 6- کپلولک: توقاندنک جوللرلرئ کپچورب، پیژالار;
 برلک تسیلارنک استخنا بیر سزق، کپلولک نام-
 لارنک استخنا شکی سزق، سزقلا;
 1- بزیلوک سینبی پاکز، هم پوروق 2. سد-
 نیفتا بارتلار، رهتلک قویولگان.
 3- توقفوضوعالار هور-
 4- کونی نووت، بلن سینبیئ تازلایمر، 4. پارتا-
 5- تورودونقلارئ، پاکز دیونتمن;
 5- یاکه پسیالار
 تارا تازلوق موسایفسی، یولغا قویدی.
 6- توقا-
 توقاحمزم برنئ تازلوقنی تبحمؤ پاکشلاش هوقده;
 مؤزاکرمکه توقیشترکی، 7- توقفوضوعالار تازلوقنی تب-
 خمؤ پاکشلاشکا بدل کاگلیدی.

 7- کپلولک: توقاهندرئ تسیلارنک کپچورب، پیژالار;
 نزغون چیکتیئنک تورنگا "لاز، لا" قوشمجلردین
 توقیلار.

 قلمم.. توقهیت.. تراکتور.. بعیداي...
 تورودک.. توقزوم.. توقغون.. توقی.. تادم.. قهرد-
 جمان.. توقتوی.. پلنوز.. قول.. زاوتت..
پژوهشگر، تئوری‌نگاری‌های پارچه‌ای نویسی جنگی، برای لک ساندیکی، سیمبالانی بر پوژول، کوژولک ساندیکی، سیمبالانی، به‌نام بر پوژول، کوژورپی، پرستار، شهربان خاتمی‌خس

یازدان، ناصر، بنایی نکستیم، شهربان، به‌نام ولیعصر، نهاد ژرمنی، کلاه، گازول، کوچنارانی، کوژورپی. کوچنار، لارجا قاتار، قاتار ده راه، نهرنگر، نهرنگر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نهر، نه
4. شمس‌الزمان نجم‌الملک توشومجله‌ری

یبرآ-یبرازم، یبرسرا.
یبرآ-یبرالک، یبرالکار.
یبرآ-یبرسرا.

یافتشم‌در درک به‌دیگر سوژهٔ دیگری دقیقت قلمگلار.
یبرآ دیگن تمسک قانیخی قانیانق توشوگل‌ری کلدی.
گن؟ توشوگن تاشریعا قانیانق قوشومجله‌ری تولانگان؟

تادم‌وده نورسلارنک قایی دمخته
قانی‌لک قیکنگلکنی بلاسوردیغان قوشومجله‌ری.
چله‌ری نگلک قوشومجله‌ری دهیمز.
نگلک قوشومجله‌ری تولسپ کانگلک
نسلار سرلک هن میکولک بولوب.
بنک، برئنک، پنک، سلدک، خنک، تولانک، تولانگان دیگن نگلک کلتی
قوشومجنی تولانگان مچ شخس بدلن.

باتشمب نیپدژدو.

مسلحان: سرلک

یشخس (سوژلگوچی): منسلک یبرام.
یشخس (تکشعرگی): منسلک یبرالک.
یشخس (سوژگرگی): چنسلک یبرسرا.
کپلک
یشخس (سوژلگوچی): منسلک یبرسرا.

I
II
III
<table>
<thead>
<tr>
<th>برلمک</th>
<th>فوشوم</th>
<th>مسالار</th>
<th>مسالار</th>
<th>فوشوم</th>
<th>جلدري</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>دادم</td>
<td>مس</td>
<td>دم</td>
<td>مس</td>
<td>دام</td>
<td>مس</td>
</tr>
<tr>
<td>تهمگم</td>
<td>تهمگم</td>
<td>تهمگم</td>
<td>تهمگم</td>
<td>تهمگم</td>
<td>تهمگم</td>
</tr>
<tr>
<td>دوموشوم</td>
<td>دوموشوم</td>
<td>دوموشوم</td>
<td>دوموشوم</td>
<td>دوموشوم</td>
<td>دوموشوم</td>
</tr>
<tr>
<td>ناموشوم</td>
<td>ناموشوم</td>
<td>ناموشوم</td>
<td>ناموشوم</td>
<td>ناموشوم</td>
<td>ناموشوم</td>
</tr>
<tr>
<td>سوموشوم</td>
<td>سوموشوم</td>
<td>سوموشوم</td>
<td>سوموشوم</td>
<td>سوموشوم</td>
<td>سوموشوم</td>
</tr>
<tr>
<td>دادکلار</td>
<td>دادکلار</td>
<td>دادکلار</td>
<td>دادکلار</td>
<td>دادکلار</td>
<td>دادکلار</td>
</tr>
<tr>
<td>نامگشخ</td>
<td>نامگشخ</td>
<td>نامگشخ</td>
<td>نامگشخ</td>
<td>نامگشخ</td>
<td>نامگشخ</td>
</tr>
<tr>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
</tr>
<tr>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
</tr>
<tr>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
<td>ناموشگلار</td>
</tr>
<tr>
<td>1.  نام بولان.</td>
<td>2. سرلزنگ</td>
<td>3. ظونک</td>
<td>4. وزنک</td>
<td>5. سرلزنگ</td>
<td>6. ظونک</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>تهران</td>
<td>دوستم</td>
<td>دوستم</td>
<td>دوستم</td>
<td>دوستم</td>
<td>دوستم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

در خلال کلیه موارد، مسئولیت هر یک از افراد به موقع و به صورت دقیق و پایدار انجام می‌گیرد.

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. کوپولک</th>
<th>2. برلک</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مسئول مکتوبی</td>
<td>مسئول مکتوبی</td>
</tr>
<tr>
<td>مسئول مکتوبی</td>
<td>مسئول مکتوبی</td>
</tr>
<tr>
<td>مسئول مکتوبی</td>
<td>مسئول مکتوبی</td>
</tr>
<tr>
<td>مسئول مکتوبی</td>
<td>مسئول مکتوبی</td>
</tr>
<tr>
<td>مسئول مکتوبی</td>
<td>مسئول مکتوبی</td>
</tr>
<tr>
<td>مسئول مکتوبی</td>
<td>مسئول مکتوبی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* لیست موارد مربوط به بیمه‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف در این توضیحات ذکر نشده که در بقیه بخش‌های مختلف از این کتاب ذکر می‌شود.*
12. کشته که: توثیندکی شهدرویی تووقوپ، نگی‌ملک.
قوش‌جویی نسلانگان سوزره‌نی تبی‌گلار.
بستم بی‌لوگی

بستم- بین بفعی،
که‌گردن قورجویی.
سنجاق توگی‌س،
بستم بولوگی.
نونی سنجی‌سکا،
بولار خورلوگی.
بستنر هامان،
سنجک پورلوگی.
نونی سنجک‌ننک،
کوپنور ماغدوری.
بولار هر سپیه،
چه هنک باتوری.
نونی سنجک‌ننک،
قانار تارزویی.
باسنگ نادانلق،
کول‌پت قایگویی.
س. لازمان فنی و ولایتی

جامعه تاریخی

انجام کتاب نهایی

۱۴
کوینگی - کوینگی - کوینگی
لگلگم - لگلگم

13 - کوینگی: توهین‌دهی کسی سوزاره گر گنگا لگلگم قوشومه
چهلزنی تولب پیشگزان، «قی» تاووشندک، «غی» تاووشغنا
ثالاشقلانلغیا دیققته قلمگلا.
بایراق، توماج، تاماق، قوشوق، قولاق، پایلاق،
بلق، یاغلاق، گتاق، گوزوق، یاتاق

14 - کوینگی: توهین‌دهی کسی سوزاره گر گنگا لگلگم قوشومه
چهلزنی تولب پیشگزان، «ک» تاووشندک، «گی» تاووٍ-
شکا نتووُده گهی کلمگنه دیققته قلمگلا.
شگکنگ، نمیدک، یوره، قُرندک، نتیک، نشک،
چنگهک، پووشک، توورواک

15 - کوینگی: توهین‌دهی کسی سوزاره گر گنگا لگلگم قوشومه
چهلزنی تولب پیشگزان، «پی» قُرندک
شگکنگ، نمیدک، یوره، قُرندک، نتیک، نشک،
چنگهک، پووشک، توورواک

1 - پس‌پرلارنگ گالسُتُک ... شامالدا یملؤد-
مکه، 2 - مدردنیک، یاغلاق ... قَرَبل، 3 - گلسرننک
تسبی پایلاق ... نورغون، 4 - ثاتا - ثانالرنگ تلیک ...-
پرژه‌نتلَرنگ وَدِه‌هنگ یاراملق کادم قلب تردب ...-
پِلش، 5 - بُزنگنگ قوشاق ... 6 - بِزنگ سَنب ...-
تووقُغرتُچَرالِرنگ قَلِغان گُمگَک ... باشا، باحالاندی.

تات - تاتی - بالی - بالسی
یاغ - بیغی - جوزا - جوزسی
پیر - یپری
پر یک پیام، به یک خانم: چه خواست؟

خانم: من خواستم تا با شما صحبت کنم.
پر: خوب هست، چی می‌خواهی؟

خانم: من در مورد مالیات بحث می‌کنم.
پر: مالیات، این موضوع می‌تواند بدتر نباشد.

خانم: من می‌خواهم که شما به من کمک کنید.
پر: چگونه می‌توانم کمک کنم؟

خانم: من نیازمند مالیات‌پرداختندارم.
پر: در این مورد، شما باید با کمک از شرکت مالیات‌پرداختندازی بگیرید.

خانم: من نمی‌توانم با آنها صحبت کنم.
پر: در این صورت، شما باید با شرکت مالیات‌پرداختندازی صحبت کنید.

خانم: من می‌خواهم که شما به من کمک کنید.
پر: چگونه می‌توانم کمک کنم؟

خانم: من نیازمند مالیات‌پرداختندارم.
پر: در این مورد، شما باید با کمک از شرکت مالیات‌پرداختندازی بگیرید.

خانم: من نمی‌توانم با آنها صحبت کنم.
پر: در این صورت، شما باید با شرکت مالیات‌پرداختندازی صحبت کنید.

خانم: من می‌خواهم که شما به من کمک کنید.
پر: چگونه می‌توانم کمک کنم؟

خانم: من نیازمند مالیات‌پرداختندارم.
پر: در این مورد، شما باید با کمک از شرکت مالیات‌پرداختندازی بگیرید.

خانم: من نمی‌توانم با آنها صحبت کنم.
پر: در این صورت، شما باید با شرکت مالیات‌پرداختندازی صحبت کنید.

خانم: من می‌خواهم که شما به من کمک کنید.
پر: چگونه می‌توانم کمک کنم؟

خانم: من نیازمند مالیات‌پرداختندارم.
پر: در این مورد، شما باید با کمک از شرکت مالیات‌پرداختندازی بگیرید.

خانم: من نمی‌توانم با آنها صحبت کنم.
پر: در این صورت، شما باید با شرکت مالیات‌پرداختندازی صحبت کنید.
تاش‌های باغ، تاب، مال، قاب، یار، نان
17- گوشته‌های ترشی‌نگاری سیستم‌های شکل‌گذاری نوایلویی که چروک‌های تازگومنی‌ها، به «نی» تازو، شا، نووس و نله شبکه‌نگاری دقیقت‌های، قلم‌گزاری بالا برای تا، قلم‌ی، میوه، بالا، کهک، چون، ثانی، توسط قلم‌های گوشته‌های شکل‌گذاری ۱۸- گوشته‌های ترشی‌نگاری سیستم‌های شکل‌گذاری نوایلویی که چروک‌های تازگومنی‌ها، به «نی» تازو، شا، نووس و نله شبکه‌نگاری سیستم‌های گوی، تال، گوی، تامنای، گولای، قاپان، پیچان، نان، نلیک، لای، تاییاقان، گور جمک، جاپان، جنس، تای، قانات، یوزا، یایلای، مسح، چاب، گانکا، بیده
6. تامین داری که بررسی بملن توزیع انگیز
خلاق (کم؟)
و داری
خلاقیت
وداری
خلاقیت
وداری
خلاقیت
وداری
خلاقیت

یکی از دو نسخه «دوه تن» خلاق دغدغه تحریر ما
قاندو قوامگره دو تولانگان و ثو تامین انگیز تجاری
قاندو قوامگره دو سوال پر انگیز.

جوهردینی سوزری بدل کردن برف بری برف
لیم باغی من که دو اندوت، تولانگان تورلوک
قوامگره تولانگان، سوزری بدل کردنی
توتو گردون، دو قوامگره بدل کردنی
کهکش قوامگره بدل کردنی
دیسیز
دیسیز، تامین انگیز کهکش قوامگره.

لی ری بدل کردن تولانگان تامین انگیز
کهکش بدل کردن تولانگان تامین انگیز
کهکش قوامگره بدل کردن تامین انگیز کهکش؟
کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟
کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش
کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش
کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش
کهکش؟ کهکش؟ کهکش؟ کهکش
کهکش؟ کهکش

18
<table>
<thead>
<tr>
<th>کلش</th>
<th>تعلیم و تدريس کلش</th>
<th>لری، سوگالا، کلش</th>
<th>سومالی‌های</th>
<th>کلش‌های مسلمان</th>
<th>کلش‌های نیک</th>
<th>کلش‌های کیقبال</th>
<th>کلش‌های دست‌کم</th>
<th>کلش‌های گردانده</th>
<th>کلش‌های گروه‌ها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نکه</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. بخش کلش: بونالق قوشومجی یوق.
2. نگلک کلش: نک.
3. قوشوم کلش: ني.
4. بخش کلش: گخ، که، گه.
5. جنقس کلش: دن، تس.
6. تورون کلش: دا، ده، ته.
تکمیل که‌شوم کپلس

| کمیتی | کمیتی کپلس
|-------|---------|
| یوزه‌کنی | با لعی کپلس
| یوزه‌کنی | با لعی کپلس
| چاقه کپلس | نمسکه
| چاقه کپلس | نمسکه
| کم‌کنی | نرسکه
| کم‌کنی | نرسکه
| جهاده کپلس | نرسکه
| جهاده کپلس | نرسکه

نام کپلس بر مبنای تورلشش تولگسی:

<table>
<thead>
<tr>
<th>کپلس فو</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>شیخس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبه</td>
</tr>
<tr>
<td>کتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>نه</td>
</tr>
<tr>
<td>تکمیل کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
<tr>
<td>کپلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مکتوبک تکتاوی</td>
</tr>
</tbody>
</table>
محلول کلیه هم جوشوم کلیه‌ت
کلیکن تمسیلاردا، به‌زنه سه کلیه
قوشوماج‌لری چوشوب قالدو.

مدخلان: مهکته قراده تختانسی نبعلدی. مهک-
ته‌پیکه قراده تختانسی نبعلدی. بمز دورس تهیار لدوق.
بمز دورسی تهیار لدوق. قولنار مهیدان تازلده.
 قولنار مهیدانی تازلده.
مقداد کلیه قوشوماج‌لری چوشوب قبیل
بیستاتوم تمسیلارنی باش کلیشته کلیه‌تان تمسیلار دوب-
قارباستن، کلیه قوشوماج‌لر بیستاتوم تمسیلک
کلیش یاکی چوشوم کلیشکی تمسیلار دوب قاراش
کبره گ.

1. قولنکه مهکته قولنکه ندوی جوشوم رنی چوشوم، تو-
جوشوم رهگی «مکسه» دیگن سوزنک کلیش قوشوم-
چه‌نانی تولتشن بدلن قانداق چؤینه، چؤینه که چؤینه.
داق سؤال بیرکنلگی دقت قلیکار.
1. پیزسما‌دا یپش مهکته (نمه؟) سبلندي.
2. مهکته پنک فیک (نمسینک؟) نسییه «گولابا-
مهکتی گ».
3. بمز مهکته پکه (نه؟) باردوق.
4. چوشوماج‌لر مهکته پنک (نده؟) قاپئی.
5. چوشوماج‌لر مهکته پنکی (نمسینک؟) قاربیکس چؤینه.
6. قولانه مهکته (نده؟) قالدی.
7. کعوکه: توه‌ندیکی تمسیلارنک قالدیگا کلیش.
لمرگه پریتمان سوتالارنی، ناخربگا کیلشلرمنک
نامشی پیرشگان‌را رؤا به نهمه نامشی باش کیلش.

تاغ......
تاغدن......
تاغنا......
تاغدا......
تاغنی......
تاقا......

تاغ......
تاغدن......
تاغنا......
تاغدا......
تاغنی......
تاقا......

گول......
گولشک......
گولنی......
گولا......
گولها......
گولشندن......
گوله......
گولیدن......
گولید......

گولید......
گولید......

21. کونکه: تئوئه‌ندیکی پارچمی نوقوپ پچمکار.
کول، دیکن سوژنک قانداق کیلش قوشومجلیری بلن.
تورشنپ کذگونالگین کتیبی پیرشگار.
بزنک باغدا برم چوک کول بار، کولنک سؤیی
سوزنوک هم پاکر، کولکه قارسالتا ثونک تیکی کول
رونوپ توریدو، یازکونی کولنک کولنک باهعا کمه
سیبل، سالقینلاب تولتارمز. کولید، تئوشنک
بیلقلارمل بار، برم کولدن سؤیی بیلپن تجهشم هم قارماق
سیبل بیلقلارنی تئستیمز. کولنک روپ، چویرسگه کول
تیریدوی، سؤیا یاسدوی. بی گولکر کولنی تبهام
چیرایندی قلپه توریدو.

22. کونکه: تئوئه‌ندیکی دنگیکی قوشومجلیری
تورشنپ کهزلگم تمسارنی کیلشلر، بلنن تؤرلگار.
نکاکم، حبدم، پیزام
قسم توغرفتیق توئتوکفلارمی تهکارالاش

23. توئتوکفلار: توئتوکفلار دستگاهی توئتوی چسبی

24. توئتوکفلار: توئتوکفلار دستگاهی توئتوی چسبی

که سفلای قوتوخیرداری توئتوکفلار تاسیسات توئتوکفلار را تشکیل می‌دهد.

1. شهروند پایدار، یازده‌مین توئتوان توئتوگو –

2. توئتوگو جنگل‌ها بثم کشمکش، توئتوگو

3. توئتوگو جنگل‌ها بثم کشمکش، توئتوگو

4. توئتوگو جنگل‌ها بثم کشمکش، توئتوگو

5. توئتوگو جنگل‌ها بثم کشمکش، توئتوگو

25. توئتوگو جنگل‌ها بثم کشمکش، توئتوگو

کتاب‌ها، شعر، باغ، توئتوگو، خلاق، کول
۲۶- کوئنکه: تؤوذندیکی شبکری نّوتپُب چاقثلار،
تاندن کبیش شبتردنی تیمکلک قوشوچیسی‌ی‌ن‌ولانگان
تیسیلانری تیباب، تولرن‌انک تومورنی قوشومجلیدن
تایرب کورسکئلار.

وذتیلق یونون گایام،
جبعل بدین قبنکی.
بایلپ سبنکه، یه سبنک،
ساقلا تولوه قبنکی.

۲۷- کوئنکه: تؤوذندیکی سوزلرگه تؤچ شگنسک
تنکملک قوشومجلمرینی نولانگار، "ک" تاووششک "گ" تاووششک "ق" تاووششک "غ" تاووششک نّوتُی"هبه نته تکمکله نتهتک.
گنه دنتقیت قلبگئار.
گالسیئک، بایلپ، کبیپنک، نوگاه، پچک، شیکک
۲۸- کوئنکه: نهل، باغ، تاناه، قله‌یم دگه‌ی نسم‌ن
لاری. تؤچ شگنسک تیمکلک قوشومجلمری بدین تزریتگئاره،
"ثا، و" تاووششک "ثی" هنه "ثی" تاووششک نّوتُی"هبه
لهمکله نگنه دنتقیت قلبگئار.

۲۹- کوئنکه: تؤوذندیکی شبکری نّوتپُب چاقثلار
وذتیلق تیمکلک قوشومجلمری نولانگان سوزلرک و نیش‌نگئلار.
تایی سوزلرگه "ق" تاووششک "غ" تاووششک نّوتُی"هبه نتهشک؟
وذتیلق

یاهسیئندور، شاهر، قبعلگیت،
قاپانی‌یود دئام هایات بولشگئک.
نورلوق بارقراب کوکوگده همغرو، لعلاوه که، شانلیک بایریمغ. گولگه تولفن تامی و ه تسنو جوگنگ، یا شنگن شونداق وسسؤور هدهگ.

30. کوکوگه، تؤوهندم گیونلدنرنی کوچوپ پیزیمی. تسنیلارک تاستخا سربیگلار و، تؤارامف قایی کوبیگه کالگه لگنی نیئیسی بیبیگلار. بارای مکته تبسن کالدی، تؤ نییگه کریش بیلدن کتابب، دهم ورتسمی کوستیگه قوییدی، کیسمی ییشپ، کیسیم یلغنیچا نلیب قویدی، ناندمن نولیزوریب تامغنى یدی. تامقتین کپین، تایسیبا ناردمللیب، سؤ نیکری، نولیزون یاریدی. نتشنی تؤگه تگنیدن کپین ساواقدلاریک چاقریب برلکته دینر تیبرلیکی.
7. باش کبالت

1. گول‌های سینه‌سنگ بی‌پره توقیف‌شده‌نلایی قاره‌ی‌بزرگ تایباد قارتا بورک‌کبندی.

نوقوف‌خیالار کنوا کورلکی.

نوجوان‌پدیدی، ناستی بزرگ‌تران توسالارگا قانداق

سوتالاری بیره‌که بولندی؟

ناده‌های یاکی، نورسالاری، بی‌بولدی،
کم؟ کسی‌هی؟ نسمه؟ نامه‌هی؟ دگن
سوتالارگا جاواب بولوپ کبالت‌خان تینس
لار باش کبالت‌ته تنبلدی.

1. سوژن‌ها توموری باش، کبالت‌تو یولدی، گول‌وقلم، نامه، قانونی، یه‌هی، سوژن‌ها تومور ویک‌یک کبالت‌چه‌ی یولدی،

و این شکل‌های باش کبالت‌ته بولندی.

مکاتی‌ی، گوش‌بیدن، پی‌پازام

باش کبالت‌شائک سواتالری کم؟ کسی‌هی؟ نسمه؟

نسمه‌هی؟ نسمه‌هی؟ کسی‌هی؟

3. سوژن‌ها: تومور، ندی، چوزمتور، رنکلک، توسالاری باش
کبالت‌که کلاه‌نگشی، چوزمنتور، گوش‌چبوپ، بیزکتی‌ر، باش
کبالت‌که کلاه‌گن توسالارگا سواتال بیرکت‌ر.

26
1. نوقوچه‌گلار پهن‌پوش بصله‌ری از مناسبی تنگش تؤرود گوده کته. 2. دل‌بیزه سینه‌پر زاغ و اکالدن جولان بینه‌دیا سوژلدنی. 3. قار پاگیدی. 4. سواعق کوچه‌بندی. 5. دوزد. دم‌خلاهری یوته‌ماقلی‌ردیا نایرلی. 6. سالمان قاردن نادم پیاس پتی. 7. نوقوچه‌گلار تنده‌شکی رودسل‌ده کوه‌استخک‌لب‌نری. نک
نسمبیری باش کبلاشتی که تؤرود جوله تؤزگلار.

لاک: تراکتور یه‌هیه‌هوده‌هاتدو.
33. نوقوچه‌گلار که کوپ چپکل‌نیاب ثورنمگا تؤزگلار
به‌دل‌میا باش کبلاشتی کامل‌گش نسمبیری بی‌پتی‌گلار.
8. نگاه‌گیری کلیسی

1. وَ تَنَزِیْن‌کُتاغ ۱۴۸۰یاری تَنَهی‌این گوزه‌ل.
2. مَهْرِی‌من‌هُکِ تَّوْنَگ‌بِن‌شِ۱۴۸۰یاری هَ‌هَمَمَزِن‌ی تَنَهی‌این
قایِل قبِلِ‌دا. ۴. ثُ‌آدِنی‌ل‌شِ۱۴۸۰یاری تَنَهی‌این رَه‌تلِک.
3. تَّوْنَگ‌بِن‌شِ۱۴۸۰یاری دَوَنِی‌ا دَاخِلِق.

ی‌پَوْغور۱۴۸۰یاری تَنَهی سِژْنَعُان سَوّل‌هُگ کِ قانِداق
قوشومُهُ تَوْلَانِگ‌هَ قانِداق سَوّلالاِرِنی بَرَنَشکَه بولَدُو؟

۱۴۸۰یاری نَه‌رِسِلَش‌نزْک کِمگَه، نَسَگَه
قَرَآشَلِق تَنَگ‌تهَلگَن‌کَی بَلدِرُوُفْ، کِمینگ‌کَه؟
نَسَگَه‌کَه دَقَگ‌گْن سَوّلالاِرِنگ‌جاَوْاب بَولُوُب
کَبَل‌دِنگ‌کَن کِلِش‌کَن تَنگ‌لِک کِلِش‌کَن دُمِمز.

قَبَل‌گِن کِلِش‌کَن تَسَیْلَر جَوْملِنگ‌کَه
۱۴۸۰یاری بِ‌ولُه‌کِلَرِ بَولِدُو.
قَبَل‌گِن کِلِش‌کَن قَوْشُومِجُسَی نَشْکَه. ۱۴۸۰یاری
کِلِش‌کَن کِلِش‌کَن تَسَیْلَر تَنگ‌لِک قَوْشُومِجُسَی
توْلَانِگ‌هَ تَسَیْلَر بَلِِن بُهُ بُتِتِلَدُو.

۱۴۸۰یاری کُلِش‌کَن سَوْی‌ی، تَوْقُوْچوُچ‌رِنگ‌کَن دُبَتِرِی،
مَکْتَوْب‌سِزنْک‌هُدَرُوُخِلِرِی، وَ تَنَزِیْن‌کُتاغ
‌خَاسِی‌تَه‌رِنگ‌کَن تُوْب‌ی
۱۴۸۰یاری کُلِش‌کَن تَنَرَنَق، ثُ‌آدِنی‌کَن سَوّلالاِرِنگ قُارَاب،
تُولَّارْناک تُورن‌ناک تُسَلَّمَک کِبَلَشَتُه
(کَسَنَک؟) سُؤْزی
(عَسَنَک؟) شَأوْاری
(عَسَنَک؟) تُبَلَْلَک
(کَسَنَک؟) تُمُکَْگی
(کَسَنَک؟) کُتَآَی
(کَسَنَک؟) کُتَآَی

۳۵. تُؤَهْاکْهِم: تُؤَهْاکْهِم مُجَبَّل‌نِیو تُتَبْغَلَرُ، تُسَلَّمَک
کِبَلَشَتُه کِلاَگْن نَسْسَلَارِنی تُتَبْغَلَرُ،
۱. قَسَرِلْگَنَک پُؤُرْیَغَی یَاخِشی. ۲. پوِیل
تُبَتَرْنَک نَشَی تَبْخَسُو قَزَِب کَتَتُی. ۳. رَنیک ناهاَیِنی قَنْرِی کَتَتِلَری بارِ. ۴. تُوفَعْجَلْر پَرَنک
تَرَشْجَانِلْغی نَوَضَتُو. ۵. بِمُ تَرَشْجَب تُؤْگَنِبی، ثُمَ-
تَنَنَک، خَلَقْشَک تُؤَمَّدُنی نَقَايلِمِز.
۳۶. تُؤَهْاکْهِم: تُؤَهْاکْهِم نُتَسَلَّمَگْن نَسَسَلَارِغا
تُسَلَّمَک کِبَلَشَنُق قَوْصُوْجَسی تُؤَلاب کوُچُرْغَلَر.
۱. وَؤُزْسِنی تُؤُرْنَلْغان تَشَیِلَر... ثُمَهَگیک-
لَمَری باهالنِبی، تُؤَلار مُکاپاالانِدی. ۲. بَؤلَاق... دوْیی
سَوْزِک. ۳. تُؤَهْاکْهِم... مُهْندَسِنی گُورَرُی. ۴. مُکَتَوْمِز-
... تَمَدْتَه کیه، پَیَاثَلیا تَلَمَری کُوُچِه یِه کَنِه.
۳۷. تُؤَهْاکْهِم: تُؤَهْاکْهِم مُاتِلِارِنی تُتَبْغَلَرُ حَقَیقی.
تُسَلَّمَک کِبَلَشَتُه کِلاَگْن مُسَوَّل‌رگ کُوُصَّلَرگ سَوْتَال بِرَبْتَگَلَر.
1. يقال: فشلك كثير في بحر تزامن. 2. قاده بالسباق بلال. 3. قاده منافك تبتغاء فارساً. 4. قاده ف.println党组织. 5. قاده قاراً.

يونا كششك، مزني يوق تشنك،

8. كوزكوك: دروزك تقولوا، برقانها نسماة نبزغت. تقولوا: كهلش قوشومجي ليني توزع.

جؤعمل شجده كلوترونغولار.

نلله: ساني منلاق خبتى جرايلق.
به‌مرور آنچه در قوه‌محروم‌سازی کیهان‌دستان، توده‌ای واقعی... لازماً نیست که دوستان سومالیهای بریتانیاً مسلمان به‌مانند: ممنون کتاب‌انی توگذمود، ممنون کتاب... (نسمه؟) توگذمود. توگذمود، دامن‌بازی تیماریدی.

موردخواند قاچق قوه‌محروم‌سازی جوشوم کیهان‌دستان که لازماً قاچق قاچقان بنام کیهان‌دستان که لازماً قاچق قاچقان دم‌باداری، کیهان‌...

و او کودک مه: توگذمودی شیش‌بی‌که کیچرود پیداک. جوشوم کیهان‌دستان که لازماً قاچق قاچقان تاش‌سوزی سرگیلان و او تولارا یا تولارا یا سومالیهای بریتانیا.

فهرزان، مثبتویز، ترجمه یکن، خلقت توگذمود قوربان قلمدی تغذیه یکنی. هم‌هاد خلقت، چمن ظوره که تنسلیک، فهرزان، رها نشکنگ تن‌گونه نامی، 0.40 کودک مه: توگذمودی بیم‌لردنی کیچرود بی‌پی‌بزنگار.

جوشوم کیهان‌دستان قاچق قاچقان قاچق قاچقان تاش‌سوزی بر سریک و توگذمود جوشوم کیهان‌دستان کیهان‌دستان قاچق قاچقان تاش‌سوزی سرگیلان.

1. ترشی بی‌پزار بی‌پزار بازی مه‌هولان‌بردی یا ها.... شلیلی. 2. دم‌کنار توگذمود. 3. توگذمود...
1. نوکته برخی خوشال - خوراک تویتکوردی. ۴ قرار
نتخوان توجیه هدرحل کتاب‌لاز برنکخذانه. ۵ سه
لیسه کیشته تویتکوردی. ۶ بر نویس - پنهنی قریش گره سو
یسه.

۴۱. کوئن که: نومندیکی رسمیه قاراب جوهمه
تزرک، جوشوم کبلسشه کدلگه سوزرنهک ناستیجا
سوزدگار.
ثوله: پنیبردار تزرکردن جولگانی هوره ت-
لاده، کچکا رنی تاسبه لازم.
42. کُن‌که؛ تُؤُنَه‌ندیکی شبندری کُلچواری بی‌پی‌گلاار.
چرخان کُن با لیست‌های کُن سیستان‌الان که ناشی‌زا، سنگ‌تُسیلار ود
نُنلج با تگششک، سنگ‌الاری بی‌پی‌گلاار.
سُنی‌این ود، کن‌سنین
تُؤول‌سی ود، تُؤسکن نُبلسین.
نوپیسی لالی، سوپی بَل،
بُج کُن، پارلاق پی‌سنی
43. کُن‌که؛ تُؤُنَه‌گلاار، تولیاپی، بَش جُم‌لد ود تَرژه‌گلاار،
نُنلج‌یکی نُسی‌لاینگ که، فرَی‌می‌کُن، تُؤل‌سنی
کُن‌گُن بولُون.
10. پریش کبیلس
تووقوتشیی سپسقا کردی، تووقوجوسلارغا ده‌رسنی
برلپ چوشه‌ندورپ. هم‌یی شنجالک توسمورلری
کپیش‌که پیزیلدیم. گپینگ می‌بسلگان ماقالارنی داوامد
لیم تووقپ پیوریتی.
یوتووقپ چوهل‌نی‌ردریکی تاسیت سژیلگان تمپلارغا
قانداق قوشومچلبر، تولانگان؟ تولارغا قانداق سوئلالار
برنچی‌ی؟
بیرش کبیلس نادهم یوه نه‌ر سلار نه‌سی
ره‌کی‌نکی یوتوؤلوشتنی بدل‌یا یار.
بیرش کبیلسکی تمپلارغا کسی‌که نه‌دن
مسه‌که نسل‌الرگم؟ نسل‌رلر، نه‌گه؟ دنگن
سوئلالار بریلدود.
بیرش کبیلسکی تمپلار جومل‌ده
نیک‌شم بول‌لئک بولیدو.
بیرش کبیلسکی قوشومچلپ‌ری: قا،
غآ، که، که، غه
مدسلن: ثاییغا، ثِنقا، ثُویگه، میکش‌پکه، خملقد.
قپنه‌کرگه، سش‌رگه، شش‌قا، نانگا، نه‌گه‌که
تل کمیتی سوزروق تاوهوش بلهن توزو-
لوب، تاحیری جارایلق تاوهوش بلهن
تاواقلاتان سوژارگه «غ» جارایمق تاوو-
ش بلهن تاواقلاتان سوژارگه «قا» قووهم-
جمه تولنددو.

مدسلن: هاوآ- هاواغا، يامغور- يامغورغا، توغاق
توغاقفا، زاووت- زاووتقا
تگر تدل تدلی سوزروق تاوهوش بلهن
توزویلوب، تاحیری جارایلق تاوهوش بلهن
تاواقلاتان سوژارگه «گ» غه، جارایمق-
تاوهوش بلهن تاواقلاتان سوژارگه «که»
قه قووهمجملی گولنددو.

مدسلن: ووتهن - ووتهنگه، دوپته - دوپته رگه، مک- 
تهب - مکتهپکه، شرق - شرق رقه، قشقر - قشقر رقه
44. گووکم: کوب چیکتله رنک یورنگا بربش
کلکش قووهمجلیمنی قویوب، تووهندکی جؤمuhنگی کو-
چؤورپ یبزغلار.

1. بزن تو مکدک ... تهمیارلاندوق، 2. یاقوپ تبتر-
....... کدتی، 3. بزن ده رؤ نم ... کربشتوق، 4. راهله
تایسی ... یاردهملشی، 5. مبهگول مکتکب ... کدتی.
6. بزن گیرت ... یبزغلدوق، 7. تازبلوق ... همهیهت
بهرپ، تمن سالا ملتککم ... کابلتک قلاتی.

8. خلق ... پایدبلق نش قلیمی.
45 - کورکرده: نمونه‌هایی جهت کاتاگیمی جدول را بپردازید.
و سپس این گاهی که یکی از جدولان را بپردازید
شروع می‌شود که این نتایج را که چگونه به آنها روی می‌دهید.
قادینان سپس این گاهی که چگونه به آنها روی می‌دهید.
«عاقا»، قادینان سپس این گاهی که چگونه به آنها روی می‌دهید.
لانگانی ها دیققت قلم‌گلار.

| نام کشور | پرداخته شده | غذای شیرین | طولانی | کلمه | گذار فرد
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>گردنکه</td>
<td>کاده</td>
<td>گاز</td>
<td>سوز</td>
<td>گوگوردیک</td>
<td>قا</td>
</tr>
</tbody>
</table>

46 - کورکرده: نمونه‌هایی را مسئولیت زیست‌گزاران را با آنها کپاسیت کنی که گاهی به آنها روی می‌دهید.
نی نوزادان، نوزادان و چندین کپاسیت که به آنها روی می‌دهید.
سپس این گاهی که چگونه به آنها روی می‌دهید.
نی نوزادان تبیک‌گلار.
فولاد: بیلیق قارا قافتا گلدندی.

47. کرنشه توانسته جمهوری پیشینه نیزی به شکلکه کنکان شمسناری تپه‌های تولارما سوئال بپرسی.

توب پشیمین برهنگی کنکان قومی‌ها ملودی ناپدید می‌گردد.

1. چکنکه باقی کرده.

2. بز ملودی کلید می‌گوید.

3. مین توتیده ثاپ‌ها یارده ملودی می‌نماید.

4. بز پژوک سایاه‌الک قسمت.

5. بز و تاینگه خلاقه پایه‌لباق ثادم بولیمز.
1. دنلنو همسه پلنبدن نهایا بادی.
2. دنلوه مدکه پن سپر کوئیم قالمایدو. 3. همفقتم تنی همینه تنین تری لمش کیهک. 4. پنلیک مشی باداردن باشلندی.

یعقوبرقی چوللاردیکی تافتی سرطیان سوژلرگه قانداق قوشومنچه تولانغان؟ تولاقا قانداق سوئال.

لارنی بیرشک پولنده؟ چپش کبیشکی یسلاار کیمین؟ نسیند؟ قیبیردن؟ نه؟ ندهمن سوئال؟

لارنگ جاواپ پولنبد کبیشک.

چپش کبیشکی یسلاار قوشومنچی: دین.

صن.

نهگر سوژنگک تارگه خارا یکلین تاوهش بلنن تؤگکه، تونگکا «دین» قوشومنچی.

جراکنار تؤوگکه بلنن تؤگیه «تن» قو.

شومچی قوشومنچی.

مسالن: پوهز - پوهجزن، پرینق - پرینقتن، پرما - پرمازن، دمگک - دمگک تنین.

48. کئونکه: تؤوعدیکی رسمیکی قاراب جولیه تؤومنه.

چپش کبیشکی قوشومنچی تولانغان مسیملاریا سوئال بیرگلار.

40
نمونه: توقوع‌چیزهای ممکنه‌تن‌یان‌دی.
40. توقوع‌که‌نه: توقوع‌نده‌کی چوکه‌کاته‌کچاله‌ر نجدیدی.
توقوع‌مرگ‌نشکه‌که نیچه‌کجای دیش کاپش کلش
توقوع‌چیزهای نشکه‌که نی‌یی‌تعیتی نا‌نگین‌یی‌نچالا.
۵۰. کمک‌های: توزینده‌سی نسیم‌الارگا چنین کلسی قوشه‌‌
چتری نزدیک نیل‌قاری هم‌دم نیلارنی توز نیکه‌ی ثالثان جوهم
لیدنی نژرگاران.
درس، قم، خامان، چنگ، دوپری، نوقوقلی
نواز: ماهبیت خاماندن کنالدی.
12. فورون کبلاش

1. دبخالار گیتیژدا تمشلواتیتو. 2. نوردکر کوله
غوروب پورندو. 3. تالام، مهرنگور، پرندلوس نسپیتا
مؤزکر قلمؤاتیتو. 4. پرهات جیله کنه سو تووشؤاتیتو.
یوقوری جولمذلردن دنیکی قاجاری سرلنگان نسمه
لارغا فانداق قوشومجلر نتلانفان؟ نترلاگا قانداق
سوتالارنی بیارنکه بولندو؟

فورون کبلاش نادم و نورسلا بانک نور-
نی، تمشک همکندیک واقتنی باندو ندودو. گو-
روع کبلاشکی سمالارا کمده؟ نسمد؟
قیده روسته تیسه؟ دمگنه تو خشیک سوئال-
لار بیاگیدو.
فورون کبلاشکی سمالار جولمده
نگگمه بولهک بولوب کبلاش.

خمرل: تو قوقطقوچی. تو قوقطقوچلار نوگمنشته.
نهمگنه، تو موشیشا بمله، بولید. قورومچاده، گوژوبدا
یپکدن فورون زاروتلار قورولدتی.

43
نحوون کب‌قلت قوشع‌چنسایری: د. 

ده، تا ته 
تل کمینی سوزوق تا‌نشکری بسن تژوژوی، تأخیری جاراگلمق تا‌نشک بسن 
تا‌یافلاشان سوزانگه داده، جاراگنس تا 
تا‌نشک بسن تا‌یافلاشان سوزانگه تا 
قوشع‌چنسایری رفته‌ندو.

مسلیم: باغ - باگدا - بایرام - بایرام، 
بولاق - بولاق، تقووش - تقووش، زاووت - زاووتنا 
تل گالدی سوزوق تا‌نشک بسن تژوژوی، تأخیری جاراگلمق تا‌نشک بسن 
تا‌یافلاشان سوزانگه داده، جاراگنس 
تا‌نشک بسن تا‌یافلاشان سوزانگه تا 
قوشع‌چنسایری رفته‌ندو.

مسلیم: قلم - قلدنده، تقوشتند - تقوشتند، يؤرک - يؤرکه، هدرکد - هدرکدت.

15. کو‌نی‌که: تقووش‌نندی، جمع‌السیرانی تقووش‌گنار، سوال

به‌رپ نیز، تو‌نوکوه یک‌گاه کلک، گی‌سلار، تی‌بی‌سلار.

1. جشناز، زاووت‌تارادا، کانلاردا، تستودوی.

2. زمین‌می، نخلت‌نیا، تو‌قووش‌هش هک، در مگکته، یاختی قز.

3. بزر مه‌ندی‌مه، تو‌گنگی‌که، گوزوش‌پی‌که، تشکل قلدود.

4. بزر نسکه‌که، مکت‌بندی، تو پیل توئک سی‌سی‌که، تو‌قووش 
بون‌ودودو. 5. تو‌قووش‌چنسایری، تسلکری‌شن‌ن‌ازیتی‌زور.
52. کُون‌کُومه، تُؤوُن‌دیکی جَبَنِیْ زَوَفَگلَر. تُوْزُون
کِلبشّتی کلِگُن سُؤُزامُری تَِبِّیُگلَر هَمْدی تُوْزُون کِلبش
قوْشومچِلَریِک قَانِداقی نُؤُلَاثِلِفُقا دِققّتی قَلَّبَلَر.
قِلَّمیم. یَمَن بِهِارَنِدا
بِهِارِ پَسَلی کلِگُنْدی.
تَِبِّیُگلَر گُول - چَهِ کُلِر.
قِلَّمیم- یَمَن بِهِارَنِدا.
شَات یاپَرَدی یَؤُرِه کُلِرِ.
تُؤوْسُمَز بَز گُرَچِه تِنیک.
بَاغوُنْهُ ِنِرُنک تُمْجرِدِه.
بَال یَغْمَس هَرَدِه ک.
خَوْش بَؤی گُولِنْرُک بَرِگَعَدِه.
سَاغِلَم تُؤوْسُوب، تُؤوْسُمِرُز.
هَدِ الرَن اتْوْ نَمْث وَاقِنتِا.
بُلْلم کانی- مَکَتِبِه.
یَمَن مِرَبِیدِ بِبِغَدا.
55. کُون‌کُومه، تُؤوُن‌دیکی نِسَمَلَارِی تُوْزُون کِلبش
قوْشومچِلَریِک نُؤُلَاثِلِفُقا هَمْدی نُؤُلِانِی جُؤِملِه نُچِدِه
کَلْتُؤوْرُب پِزِی‌نِگَلَر.
ناَهِیم، مِکَتِبِ، بَالِا، ْعَتَمِیار، قَش، کُوْکِلام,
یاَز
نُؤُلِکه، بِز ْعِتَمِیارِا تَیِرَلْگُو، نَشْلَرِغا یاردِه-
لَمشیم.
کبسله‌ی توفر تلقی توئک نژدلی که کرارا چشته

۵۴- کونوه که: تووهندی کی پارچه تووق چسب، باش کبسله که که چکن کیسیرلری دبیریگاریا کوچور توئکار.

قاسم

قاسم کلدلی. پوتوان منهتراب تابیاق قار بلملن قابلندی. جان-جانتوارار نمسق تووهتریبغا کربن، قشلق تویوقغا کبستنی. قوئئارا جنوپ ترهپکه- نمسق یاقلاغا قاراب تویوقب کبستنی. قشلر قشلاق- نشک سوقهدن ساقتمسنق نوجون قشلق تهیارلقلاری قشلته. بالارا بولسو، مکه پستن قايت قشلک مز- گرین سوقاق شاملغا قاربانای، جاندا، کانکدا تب- پیشلکا توخشانه همه رخ قشلک تویوقاردی باشلیتی.

۵۵- کونوه که: تووهندی کی شبهنی کوچچوب بیپتگار، قشلک کبسله کدالگدن کیسیرلری ناستیغا سزنگلار.

پرزنگ مکتوب

پرزنگ مکتوب چیرایلینه.

پنل-پندنک فوژرار.

فوچانق ناجتی مکتوبیا، بهخست‌زمکب باهاری.
بزنگ که مکتوب چراپلیق،
گولگ تولگان باغلدری.
یبکت توسور یاهشلنگ،
خوشال تووقوش جاغلدری.
بزنگ که مکتوب چراپلیق،
توستازیار به کک کوریمچان.
وهتهنشک نومدنی،
ناقلایمر بنز همرقاجان.

57. کورنکم، توئهوندنگک جؤلمکرن کورچورپ یپ-
زیگتار، ترناق کهکیدکی سونالگانک توونغا چووشوم کبلش-
تیمکی نسملارنی تیپب تووقوشار.

1. توپنچان (نمسنی؟) نلبیک، تویگه کردنی. 2. تو-
نمسنی؟) یاکهی کورچوردو. 3. روشهگنکول (نمسنی؟)
تووقودری. 4. تووقتوچی (کمسنی؟) ماختنی، 5. مون
نمسنی؟) یاکهی کورچرسن.

55. کورنکم، توئهوندنگک جؤلمکرنی تووقوش چسپ،
کبلش قوشوش حیز نپیشگان لگملک کبلش هم چووشوم
کبلشگنا نسملارنی تیپگلار.

1. شهر کورچمری کستاین رهتلک چو چراپلیق.
2. تنا هاوالی کستاین پبقملق. 3. بز بیگون ییگی
بز کینو کورچودری. 4. بز لبیزغا سؤ تووتُنوق. 5. بولاق
سؤیی سوزوک.

58. کورنکم، توئهوندنگک شهشری تووقوشار. بیرش
کبلش قوشوش مکسی توولانگان سؤزله ننک ناستغا سزینگلار.
به‌ره پیروی گلدوزی
سه‌هم تار، گهریه،
مهم‌کنندگی که‌زنگ‌های ته‌سنا دلم شنویدم،
مهم‌تره، تعلیم پهن‌گه.

مؤله‌للسمنک سوژنرئی،
نوخ‌سایدو قرن‌نواوتقا.
نگه قلار هم‌سیره،
مبنی یبتگی سواعتقا.

نگه‌للشکه بلکنی،
بهلی‌ه مهکم باوگلدنم.
چجلس توجون جووقفاغه,
مهم‌موت قدمتم تاشلدن.

وؤ. کوؤنکه، تؤؤهندکی جومله‌رئی کوچ‌روزی بیزنگه‌ی لار.
تیرن‌اق نچودکی «گول، کشبکه‌ک سوژنرکه جومله‌دکی معنی‌رینگه، قاراب، مؤؤابق کلسش قووشمجلترنی
تؤؤاکلا،
بیزن‌هکب باعدا جرایدق کولر، بار. (گول)
تؤؤلاک کشبکه‌ک قوندو. باگدکی (کولدر) په‌روعش قلیمیز. (گول) قونغان رگوزی رهکه (کشبکه‌ک)، قوه
لکش نوینایمز. باگدکی (کشبکه‌ک)، خلل‌کری کره.
باغدنیک (گوانگ) خوش پُرآقلدی دنباقلا تورلُوپ،
کشندی کورولاندوردود.
60. کُرکُره‌که: تُوره‌ننْدکی جولسلِری کِرچُورُوپ
یپَزَگلار. ترْنَق گِنْدکی تُسبُلُارا چِقُش کِبَلش قو–
شوچَ–سنی تولگتار.
1. (ساپاه‌ت) یانگان باقلار بیگی کرچُورگن
قُزَق قُوقُلُانی سُوزِلیم بَرِردی. 2. مِنْ توره‌
چِسنکی (تاکام) خِتَ نالدنم. 3. بِز
(مَلِاجی قُوقُغُچِلار) تولگه تالسِم. 4. بِز
(مُزَکَر) سِلَتْ سِکَرَدْ فَاینْتِوق.
61. کُرکُره‌که: تُوره‌ننْدکی دِقاُللاری تُوقُوب تَاستی
سُژِلَان سُوزِلیم قانْدُاق کِبَلش کَلگه نُلغَگی تَبیٍّنی
بَرِنگلار.
1. ی‌اشِلُمرْتَ تُوقُنه‌گِن تَاشْقا خِتْ نویگانَدِه ک
یانگان‌ندا تُوقُنه‌گِن قوْمَنا خِتْ یازْگاندِه ک. 2. واقعِتْنی
نْسَرَابِ قَلْلَش – تاْنْئَنی تُخْلُتْ قَلْلَش. 3. تَرْنَجِنْگا
وْقَتْ یِتْمُس، هوْرَنْنْکی تُنْتَسی تُوْکَمْس. 4. چَلَْدِه
پَائِق‌سُنْگُان کِشی سِوْنْکی قُدرِگِه یِتْمُس. نادان
نادُم بَلْسَنْکی قُدرِگِه یِتْمُس. نَقُلْ یِپَرَاسبت
تُونگه کَتْن كِبَلَدو، بَلْم تَرْنَجِنْگا تُوقُنه‌گِن
کِبَلَدو.
6. بَلْمسِم كَشْنَگِن، سَاپَاسی یوق تُنْشْنَگِن.
62. کُرکُره‌که: تُوره‌ننْدکی تِبِمُشاْقْنی تُوقُغلار، تو–
روُن کِبِلَش‌کَه کَلگه سُوزِلیم قانْدُاق تَاستِگا سُژِلار.
13. سؤال

یاپ - یبشل مخبره‌گر پورکهنگن تبترز،
بیپان، دولقولوچ دیگزیماک توژی.
به‌ختم هوئ، گالک بلک یگست - قزلارنک،
یاکردنی ناخشی - یؤرکنک سؤزی.

یؤقوقی شیشدرکی تاسی سزیلغان سؤزله،
نمسیبلدوزرائاتدوب همده نؤلارغا قانداق سوئال
بیرلبدژ؟

تادم و هنه‌رسلدزه رنک بهلگسی (روگ-گنجی، تؤرینی، تسنی، هچمسی، خؤسؤ-
سیستنی، خولقینی) بلدوردبینگان سؤزله‌رنی
سوبه ته دومیز.

سؤه تلر قانداق؟ دینگن سوئالغا یاواپ
بولنب کبلدژ.

مخلسلن: چولق شهمه (قانداق شهمه؟)، توژون
یول (قانداق یول؟)، تئلیک؟ ثالما (قانداق ثالما؟),
یاکشی کتابپ (قانداق کتابپ؟)، قزرلگول (قانداق
گول؟) و ه باشقلار.
جومنده سوپه تله رسسلار بدلان باگلشنی
کبلا گه مسعلای زنگی رهگشی، ساپاسنی
شهکلنی وحباشا توژگشنگ کلسی بالدردو
بر نازس ایکه چه بهلگی بولو
چه مومکنی.

محلان: تاتلیق، شرین، چجوگ، قوغونر، قارا
یورگ، یگگروز، گیدکه، دیچال، شکبک، گچچال،
چاققان بالا.

به زیده مسعلای سوپه ته منسده ثبیت
شلدو. تنگی تنین قاتار نپیشلا، بیرنچی
تنین تنگکننی تنین مسعلای سوپه ته بالدردو.

محلان: توپور قوشوق، یاغاج گورچک، خوزوم
تاایق

۶۶. کوئوکمه: توپوره ندکی شبیرنی توپوره چچمه،
سوپه تله رنی تیپگلار همده، قانداق نورسلازنک سوپه
نگبکننی نپیشپی بیرنگلار.

تااغ

تنگز کاسان بولاپ بورغان،
کوکه سرداش تنگز تاغ.
سته کرد باق زلچه گلخ،
تازات کولگن گوزیل تاغ. مدعی
نمکز تاغلار تالقش سافا،
قوچاق تاجیق سلیمانیارغا.
چکسر هاوای قونداق کوب - کرک،
تؤستون سبیلک پیش دنیال.

46 - کونوکمه: توزوندمیکی پارچنی یوزؤکلار، توزوندکنی
سؤپه تلری نیاپتی بیرگلار.
بزنک شهرب ناهاینی چوک، نازاده هم چه-
راقلق. توزوندکا چوک - چوک - بنالار بار. شهیر
کواچنری چوک. هره کچ چوک - کچنک ماشنلار توخ
تاوئس قاتناب توربندو. شهیر مهدشیت، مهاباسی.
شهربنزده چوک کلوپلار، بیگی - بیگی مکته پهار
سپلسنی.
14. سپیده یاسین‌جویی قوشمچی‌نار

نیش‌جان قزر، کچوچوک یگت
نیش‌جان، کچوچوک دنگ‌نلنر سوپوت بولوب،
«نیش» دنگ‌ن نسمعا «یان» قوشمچین‌نک، «کچوچوک» دنگ‌ن نسمعا «لوک» قوشمچین‌نک گولنشک بدلن
یاسالغان.

به‌زیده نمسالرگا تاورلواک قوشمچی‌نار
گولنش تارق‌لی‌قوم سوپوت یاسلندو.
نمسالردن سوپوت یاسیدنغان قوشم.
چله: مرنولا: 
1. «لک لق، لوق، لوق» گاتلی‌قوم قوشون،
ناهیملک دوختؤرخانان، سوؤوق تاوؤز،
سوتولواک کالا ... 
2. «دمک تهک تاغدهک یشلار، سوئت-
تهک قرغز، توتتهک نمسق ... 
3. «سر» بولؤتسر تسامان، سوؤز جول ... 
4. «یان» یومکچان نادم، تیرشزان
بالا ... 
بندانق میناسلاردن یاسالغان وپه‌تلهر
گمک‌نیقن ؟ دنگن سوئمال بیرلدو.
موضوع: تواغوئچیلار ته شکل‌لری هالدا مشقا کریستی. دوک سترنیژی باتورلوچ بلن پوتهینی پارت-لاتنی.

67 - کونکه: تووهنکنی سولنگرک سؤپهت یاسغوغی قوشومجلنی تولاب، سؤپهتلنی یاسغلار.
توت، کوج، بهخت، منققل، رته، گول، قورل، سؤ، توبووم، سؤآت، تاش، تهرتیپ، کون، تؤز.

68 - کونکه: تووهندهکی نمسیگلارا «لیک» قوشوم-چنسنی تولاب کوجوئغلار. سؤنزنک موسی نوزگرکهند.
گنوک دیهکت قلسطنار.

مدنسیه، تمشکل، قؤووؤهت، سؤپهت، بلیم، روهک، یوزرک نولوه: ته شکل-ته شکل‌لک.

69 - کونکه: تووهندسکی چوئسلهندنی تواغوئغلار.
یاسمالا سؤپهتلر (سؤپهت یاسغوغی قروشومجلنک تولد-نشی بلنن یاسغلان سؤپهتلر) نی کچوئرپی یوزگلار.
1. بزونک خلقمزم کیتاین تریواشان همو دومگه کچان. 2. بز سوتسیالستنک تاغفا دومگه مددینیدت.
لملک دومگه کچانه ردن بولوش کوجوئن تریسمزل. 3. بز بهختلک یاشواتسیئر. 4. بز نه تیاژلمق تبرلمقغا فقاتناشوق. 5. دومگه یؤچتامز منتاین کوجوئگلار کنوئتی. 6. سؤسز چوللار دومگه مکمزمدن یاب-بیشل بوستانلاغلارا نایلاندی. 7. کچه سوتهک تاییدک بولدی.
15. سان

بر یک دیگه تون گذگی یازی بار.
بر تو تنیمی سببیا گو قویم.
برزگت سببیا قه یالا گو قویم.
یؤقور یلندیکی یاسی سببیا سوزه رگه یقاداق
سوئلالارنی بیرنشکه بولد؟

دادم؟ وق هنرسه رنیکی سانینی همس.
ونینی وق سان ترهبدن دیزیننی بلد.
و بدباغ سوز تورکمینی سان دیمز.
سائلا سانیا سان ههم دیروجی سان
دوب یککی گو یولوند.
سائلا سائلا: بره؟ یککی بهش، یکنادره،
تیلیک، یوز...
سائلا سائلا نوردسه رنیکی سان بیچین
قاچنی یککه نلگنی کور مسندو ههم نه چچه؟
قاچنی؟ دمگن سوئلالارغا چاپ بولد
کبلد.
مدسین: یوز کدلگرامل یالشلیک، یوتیولن، بالا،
یککی ده پتر، یون سنیس.
ساخت سانلارغا «سنگی» نشان می‌دهد.

چهل‌ریزی تولیدی درب‌جه سان پاسخ‌دار است.

درجه سانلارگاه نه‌چینچی؟ قاچین.

چینچی؟ دهن‌سنگ سوئیس‌الار برلندوز.

مدلند: توت‌سنگی سنگی نه‌چینچی قهوه‌ت، به‌ش.

یوز نون تیککینچی توئی و‌ه باشقلار.

بردن تونفچه سانلارنی هوم هم‌ه بر

تولول‌س سانلارنی تادیدی سان دیمیز.

مدلند: بر، بهش، یه‌ته، نون، یگره‌ه، توت‌تزو،

نملک، نه‌لسنش، یوز‌مست، ملیون، ملیارت.

قوش‌لوق قب‌ییستالان سانلارنی یهن هم‌ه

بر تولول‌س، یوز‌لوک، میلیون، ملیارت‌لوق

تچیندیس سانلارنی مزرع‌کید سان دیمیز.

مدلند: نون بر، نون بهش، یگره‌ه نوژ;

قرنیق دوقاپه، به‌ش یوز سکره، به‌ش سکره بر یوز

یه‌تسشن و‌ه باشقلار.

70- کؤنه‌که: تؤه‌ندیسی سان‌ساتی سان‌لارنی دوربه سانلارزا تائیزلادورگن‌لار.

بر، نوژ، ثالته، سکره‌ه، نون، یگره‌ه، قرنیق;

تچیندیس، سکره‌ه، توقان، یوز بهش، یه‌تسشن نوژ;

نملک، توقان توئی، نکی یوز تچیندیس

71- کؤنه‌که: تؤه‌ندیسی جوملله‌رنه توقلوب سانلارنی
تپیشگان همه‌د هدایانی که به‌ساوان همان‌گونه تپیشگان
بزرگر محسوب می‌شود، همه‌کسی تپیشگان مقبول
ستنده توقیم‌ز، سنپریم‌ها قرغزبی می‌کنند بالای یک
سند. همیشه، پیشیم‌ها که، به‌سوی تخته‌سازیهای
بزرگدری چرخه‌ها گروپئیب‌ها بولون‌دیق. همین چیزی که
بزرگدریه گروپئیب‌ها توقیم‌زیت بولون، گروپئیب‌ها
گروپئیب‌ها چرخه‌ها گروپئیب‌ها گروپئیب‌ها
پیچ‌ها یارده‌ملشتی، ساخته‌ها گروپئیب‌ها نشستن چرخه‌ها.
27. گروپئیب‌ها: توپه‌تندیکی تپیشگانی کوچرود
یپزغال، سان‌قی سان‌نامی شست‌نامه بزرگ، دومینه سان‌نامی
نیستن گروپئیب‌ها سری‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌s
16. ثالماش

لاقهم، يتحمسون بعدهم، يشجان ثموقاوقاقي. 2. نو
وهمه، هم لبرد بن دائر مهبا. باما ثالماش. 3. نماخ
مؤثراونك، دوهجا باردو. 4. نوار بروضك كمكلن.
مزه ناهايتي خوشال بولدی.

يثوءقي جوملما ردنگي ناسى سرغلان سوزلر
تُمسنلارنک ثورنغا ثالماشٔ كدلگن.

مسلن: برنيچي جوملماك تنيغي «ملگا»
نيككسنچي جوملماك تيگي «نوض»، نيكسنچي جوملما-
ديگي «نوض» دهگن تيگي «ملگا» دهگن تَمسنچان
ثورنغا ثالماشٔ كدلگن.

وهمده تُسم، سوبه، سانلارنک ثور.
ننغ ثالماشٔ كدلدنگان سوزلرئئي ثالماش
دیمز.

مسلن: جونگو بزمنک گانا وتهتيم. جي ثور
ني جان تنيكپ قوفدایم. مسجت قزرل، قبرنداش
سِطِناوندی. میئنئو شونداق قبرنداش سیئناودیم. گالتنی
نوجک، بولسک تيکی بولدی، توئنگا توئنچي قوشاق
بهش بولدیو.

31. کوچرگا: توئنگا ندکی پارچینی کورچوروب بیزکیر
وهم تِمالاشرنک ناسى سرغلان.
تاپتُوُژُوزدا

تاپتُوُژُوزدا گادم ناهایتی تُورُوْنُون نُدی. تُهُرُکن
تاپتُوُژُوزُنَک تالدی بکشی که بیشتردی بُر تُورُوْنُغا
کیلَب تُولُئُرُدی. تاپتُوُژُوزُز یهنه توختَدی. بیل ریخان-
خان بوُوا تاپتُوُژُوزْغا چوُشُتی. تُوْتوُچُوْرُسُک فارَبی،
لیکن بوُوا نُورُون بیوق نُدی. هُنیک بوُوا تُوشک
پیشُندا تُورُه تُورُدی. تُنرَکن بوُوا باَویْنی کوُرُدی - دَه.
دهرُه تُورُنِدین سِکرَبِ تُورُبی:
- بوُوا، کَلِسله بیشْفِجاستا تُولُئُرُسُلَا -
ددی.
هلیق بوُوا تُورُکنْگ هرهیهت بَبیتْب، تُونیک
نُورْنُغا کیلَب تُولُئُرُدی. تاپتُوُژُوزْدی کَشْلَرْه تُدر-
کَشْلَرْ بوُ مُشدَن چوکَفورَ تسَرُلَندی وَه تُؤنی
ماختاشتی.
74. تُوْتوُچُوْرُسُک: تُوْتوُچُوْرُسُک جوُملَلْه، رَی کَبَچُرُوب
پیزْگلا. تَلَالیشلارْنِاک تَلاسَعا سُرْنِگلا. هَمدد، تَلَالی سَوْز
تُوْتوُچُوْرُسُک تُورْنِگا تَلَسِشَب کَهاَ سِلمَکِنی بَبیتْب، بَرْگلا.
تُوْتوُچُوْرُسُک تُوْفوُت بَپُتْقا جَقْتی. تُوْلوُرَ بَر
سِاتْرِ تُچِدیلا تُورْنُون تُوْفوُت یبَغِدی. تُوْتوُنْجَی
سِنْبِ تُوْتوُچُوْرُسُک، تُوْنِ بَش شِبَش تُوْفوُت یبَغِدی.
برْنِجُی سَنِبِ تُوْتوُچُوْرُسُک نُوْنِ بَش شیمبُل تُوْفوُت
یبَغِدی. تُوْتوُچُوْرُسُک یوقُنَان تُوْتوُچُوْرُسُک بَرْ یِرَگِ
توْلِلَدی. مِکِتْبِ رَهْبْه لَگِنی تُوْلُئُرُنِک تُوْلِلَدی -
بَوُش رَوْهُنِی تُقُدْرُلَدی.
17. پیامد
نوقوئغچه‌ها در سلك کتایبالینی ثالثی،
قوار اسنادی بلاک بشکن - تا سرایوده.
تنها همه کتایبالینی ثالثی - نامنی، تا ماندگین.
یوقوئی جوهمه رده‌کی «ثالی»، تا سراییده، ثبیت.
نوقوئی ده به نقل سرزلار نسیمی بدلودو؟ نوقوئی
قانداق سوتالارا بیرلودو؟
تاده‌دو، نه سرزلر ننک نش - هر کتینی.
بلدو بدلودان سویر تور کوممنی پیشل دیمپن.
مدسلن: ثالثی، ثالثی، کون قزربرپ چنکی، دد.
خاننلار شات - خورام تپنرگا ماندی.
پیشلارا غا نسه قلیدوی؟ نسه قلیدوی؟
نمه قلیداراندو؟ نسه بولدی؟ نسه بولد.
چه نسه قلیندوی؟ ده بهگه نوشتن.
سوتالارا بیرلودو.
مدسلن: نکدیگچی نوقوئی موسومی برکتلی.
کالی، (نامه بولدی؟)، نوقوئیچای، پیشی نوقوئی,
میوسومه تهیهار لق قلیئاتدوی (نامه قلیئاداتدوی؟) نه‌تی.
نوقوئی باشیش اسنادی کرده را نوقوئیزولیودوی (نامه بولدی؟).
نوقوئیچای، تابشیک تابیروئی، قلیئائی، تورنلاپ
بولی، (نامه قلییدی؟)。

61
پیش‌الارنک تومئری نش-ه، هر که تشک
نکنی‌چی برمکشگی بوزیر و لاغانلی‌گی بم یوردز.

همسالان: یاز، تووق، یمکه، کل، سوئله، بهر.

تاک، گال، تووق

76. کورونکه: کورپ چیکرگه‌رنهک تورنگا لايمن
پیش‌الارنک تومئری قورئگرینا، همدم. ده بمنگنلارگا کورچوزرپ پیزیگئار
کون... متراب... نشگنلار زاووتنا... تووقوچیگلار.

77. کورونکه: توئه‌ندسکی پیش‌الارنک پینگبا تسسیلار.

78. کورونکه: توئه‌ندسکی چیرگلری تومئری نرتهک.

سوزلدنی، بردی، یمگالدنی، کوربدو تئلگه: بوگونکی ییگندا سمنپیزدن نخیت

سوزلدنی.

چورچور، تووق‌ان کالری، تومئری نرتهک بازرا تومئری ییوش.

تئلگه: نزو ساوات نسی. باشقا بالارنک هم‌منا ساواتقا قاربدی.

ساوات:

- نوجیتی، قالغیلار نوجیتی!

62
قولنی کوْت‌ه‌ردنی. باشقا باللارهو دودرو قوللردنی کوْت‌ه‌ردنی.

سوئْوئی:

۳- نوْجِتی، یافلاجر نوْجِتی، یدرپ قولنی کوْت‌ه‌ردنی.

باغیا باللار قول کوْت‌ه‌ردنی فاقآقلنش برکنکوْنین یافعا یافلاجر رنکه یافچایین ناقیانفوْنین برکفشی، قوْنی.

لئنی کوْت‌رب پوْقینگفا ناهاستی نزا تارتنی.

نهنور یوُیندادا ییگلیب پاقاقلنگی دوُنی یوُتی تؤرنا یوْجوْب، ناخیا ییپیبی بهردنی.

توُیون یهده داوام قلْلیدی. ندمید نهیمئر نوْتِ.

تؤریدا تؤرْوَب:

۳- نوْجِتی، قاغا نوْجِتی. نوْجِتی. یافلاجر نوْجِتی.

تاغ نوْجِتی. نوْجِتی. نوّی نوْجِتی. نوْجِتی.

نوْجِتی، کالا نوْجِتی. نوْجِتی. نوْجِتی. نوْجِتی. نوّی کلر نوْجِتی دوُب کمینی - که یمیدن ییپیبی، قولنی کوْت‌رب پ، باشقا باللار.

لارنی ییگلودور مکی بولای. لبکن باشقا باللار نورچیدن نورسین ییپیقاندا قول کوْت‌رب، نورچیا-

دنگان نورسیلرینی نوْجِتی دمپ ییپیقاندا قول کوْت‌ه‌ر.

مه‌سلکه‌که نی‌رنشی. نورچایین نهرسکه قول کوْت‌ه‌ر گردن بالا ییگلولگن بولدنو. سوئْوئی نوْچون یوُت تؤوْنئرئغدا جوْجوْب ناخیا، ییپیبی. تؤوْنئل دوْیبای پایک شبئر تؤوْنئب بیردنو.
18. بولوشاوک هم بولوشاوک پیشلاار

پیشلاار بولوشاوک هم بولوشاوک پیشلاار
درب نکنگه بولوشاوک.

خش- هرکه تنشک بولوشاوک، بولدید-
غوشلااری هوه بولوشاوک غوشلااری بولدودANG. بولوشاوک پیشلاار دیمید.

مدلسن: توقوچوجسم برتگه تونقلااوي قوربانالار
هوققدکی توقوچوجسم برتگه تونقلااوي قوربانالار

خش- هرکه تنشک بولوشاوک، بولدید-
غوشلااری هوه بولوشاوک غوشلااری بولدودANG. بولوشاوک پیشلاار دیمید.

مدلسن: بولوشاوک بولوشاوک غوشلااری بولدودANG. بولوشاوک پیشلاار دیمید.

خش- هرکه تنشک بولوشاوک، بولدید-
غوشلااری هوه بولوشاوک غوشلااری بولدودANG. بولوشاوک پیشلاار دیمید.

مدلسن: بولوشاوک بولوشاوک غوشلااری بولدودANG. بولوشاوک پیشلاار دیمید.

64
بلسمین دم پلاستیک، نرتنگی کونونگی قونوتوها، چند چورسوقی قفرشات. دادهتره کچیکه.
27. کونکه: تیوهندهکی جهلما هنری کوچوریپ نده.
عندگار. جهلسلار رنگ پیشدازمانه پیلولوشوق پیشدازند.
کونلکنی چونشنهی ناستاغا سیژنگار.
1. دئماهانار ته تیازلیق تیبلووگا قشعگین کردنی.
2. تیوپچیگار تیوگوتو تپلاپ پیپا تکنگکنگ یاردم.
3. پسیپنار میتیزی فلاشی چکلیه نده. 4. تیوپخوری.
9. کونلکنی چهلار ناشیه تیپشتنگی تیوهنهکه. 5. تیمیبز.
10. کونک: تیوهندهکی جهلسلار رنگ تیوپگار.
11. لیومیتور پیشدازمانه تیپشگار همده. تیویارلاری کانادی پاسال
خانغمی گیپشیتر پیشگار.
11. گیون تنگ مسئویستگی وادا قیلماکه بول.
12. بئوگونکی نشنی تیگنه قویما. 3. سداقشاقلار.
13. تمکشلسلکت ققلیاپی. دادرسة کچیکمهی.
14. یول-
15. داش غنیه، سنین یامان تادمهلرک کینگه کرده،
16. یامان تیپشلاری قلیما. و بئوگونکی دادرسة سنپسیمز.
17. دید هیچکم کچیکمه.
18. کونک: تیوهندهکی بولوشوق پیشدازمانه بول-
لیومیتور پیشدازمانه نئیلادئوگار همده. تیویارلاری نوز تیمیبز.
19. سل، ثال، تاشلا، کول، تیویلا، باردی، دیزیان
بئوگونکی: کششنهی نه سامتین ساگار.
19. پیشلا، شکسلا
من توقوفاتم، بر توقوفاتم.
سن توقوفاتم، سلمار توقوفاتم.
نو توقوفاتدَو، تولار توقوفاتدَو.
پیشلا، سنش، هر که تنقل کِم تربیدن
بولفاعانن، یاکی بولفاعانن، بدلدَو.
وتش نواییان شخب قوشومچلری بدل،
ویلیب کُبلدَو.

I
شخب من توشلدَم، (برلک)
من توشلدَم، (برلک)
من توشلدَم، (برلک)
بِیز توشلدَق، (کَوپُلَک)
بِیز توشلدَمَز، (کَوپُلَک)
بِیز توشلدَمَزَم، (کَوپُلَک)

II
شخب سن توشلدَم، (برلک)
سن توشلدَم، (برلک)
سن توشلدَم، (برلک)
سْرُ توشلدَمَزو، (کَوپُلَک)
سرد توشلدَمَزَر، (کَوپُلَک)
سَرِی توشلدَمَزَر، (کَوپُلَک)
سالر نماشگاه‌اتسلار. (کوپلوق)

III شخس توْ تسَتلیدی. (برلک)
توْ تسَتلیدو. (برلک)
توْ تسَتلیدو. (برلک)
توْ تسَتلیدو. (برلک)
توْ تسَتلیدو. (کوپلوق)
توْ تسَتلیدو. (کوپلوق)

82- کوپلوق: توْهندنیکی جوُمله‌وردین پیشلارئی
تلیب کوچوْرغلار، توْلارنیک به‌چپنچی شخسی به‌کراذ
لُگدنی تُبتپی برتغلار.

1. بز توْگوْن ته‌نه‌ره که موساسباقسی توْکرِدُو.
2. مه توْژونگا یوگور و. 3. سه توْگوْن نه مُشر
قلدیگ؟ 4. توْلار تُه‌پُته‌پ salud موساباقسگه قاتِن‌صدْو
5. سالر گُن‌ه نه مُش قلِسلاکر؟

83- کوپلوق: توْهندنیکی جوُمله‌ردنی کوچوْرغلار بی-
زتغلار. کوپ چپکلته‌ردنی توْرندنا 1 شخس قوش‌ومیل-
رَشک لایِنشی توْلاغلار.

1. بز توْگوْن توْقتو... هم تُم‌مگاک قزل
2. مه مِکتپن قایشْبی کُلب، تامغو... یِپ بولْوی
دهم تال... دَرس تَمیرالا... توْ توب توْنیا... 3.
بز توْنیه یوشتین ناول به‌ش سانش دَرس تَونتُد
یوشتِن کپین مُجلس نایپ...
پررنگ قریب‌گرای. (۲۶) در نماهای متنی، پررنگ
سر کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز... بینه غیرت قریب‌گرای... خوست لیاز...
سهره کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز...
بینه که لیاز... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سن پررنگ قریب‌گرای... خوست لیاز...

۸۵. کُرَنَکْه خوست لیاز... پررنگ قریب‌گرای. (۲۶) در نماهای متنی، پررنگ
سهره کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سهره کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سن پررنگ قریب‌گرای... خوست لیاز...

گُرَنگی، پررنگ قریب‌گرای... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سهره کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سن پررنگ قریب‌گرای... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...

گَازگار. (۲۶) در نماهای متنی، پررنگ
سهره کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سن پررنگ قریب‌گرای... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...

بقایا... خوست لیاز... خوست لیاز... پررنگ قریب‌گرای. (۲۶) در نماهای متنی، پررنگ
سهره کتاب‌که قریب‌گرای... خوست لیاز... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...
سن پررنگ قریب‌گرای... خوست لیاز... قریب‌گرای... خوست لیاز...

۶۸
20. پیش‌لزamanلبری

مان ترشی پوقوئاتسین. (هازرقب زامان)
مان ترشی پوقوئیسین. (کبِلدیهان زامان)
مان بِو کتاینی توقوئ پولدوم. (توتکه‌ن زامان)

پیشلدا توج زامان بار: 1. هازرقب زامان.
2. کبِلدیهان زامان.
3. توتوکه‌ن.

1. هازرقب زامان

نش- هر کتئنک هازر (سوزله واقعان
پھیتھ) پوقوئاتقانلغرنی باکی پولمایوئقرن.
لمغینی گللاوقان بِپشلارنی هازرقب زامان
پِبشلی دمیس.

مکسیش: تِکر مانشک توگقشی کوندان- کونگه
یاخصلیئمئاتدو. نه کرکن خسنوچینی ترشیپ توگقش
ؤانندو. نه تبیک کُلیمئمئاتدو. (ن) 86- کوئ کوئک: تؤؤمئندکین (جولسلیئنی کُرچوروب
پِپشلیار. خوئر پولوئ پِکلگن هازرقب زامان بِپشلیار
ورمانک نامئئتا سرپشلار.

1. مجبَت گِبزت. نوقوئئمئاتدو. 2. نوقوئچِملار

69
دققت ببلند تحقیقات و یادگیری خاطرات خاص، بازدهی و توانایی خود را کاهش می‌دهد. ۴. بر گونه‌ای تحقیقات و تجربیات در مکاتبه می‌دهیدن، باز هم‌پیمانی می‌کنید. ۵. گوشی مسیحیت به همراهی می‌کنید. ۸۷. کننده: توز‌کاری‌های مسئولیت‌های زمین‌پزشکی زمان پشتیبانی باید در جوامع توزیع گردد. یک جوامعی در هر دو زمان پشتیبانی باید بولوئن، ۸۸. کلک: ترسی و خطرات، توزیع ممکن است باز هم‌پیمانی و توزیع ممکن است باز هم‌پیمانی، پیش‌بینی می‌شود.

شخس قوای جهانی باید در توزیع گلرخه، فکر کنند. برای: شخس (همن) پیش‌بینی می‌شود.

شخس (سمن) پیش‌بینی می‌شود.

شخس (ثوم) پیش‌بینی می‌شود.

کلک: شخس (بانی) پیش‌بینی می‌شود.
III

شخص (نوار) پیژندندم.

II

شخص (سالر) پیژندندم.

II

شخص (صایش) پیژندندم.

II

شخص (ولن) پیژندندم.

2. تؤتکن زامان

متش - هرک چنین سوزلمب تورنگان واقعتین

تولگری بولماوغلینی یاکی بولماوغلینی

بیلدورینان پیشلارنی تؤتکن زامان پیشلی

دهیمزر.

مهدیان: پرنفس پسیسکنک پوپویری یللم -

خونی یکین ییکی بیکینسی تؤوگچپی تؤولمی لملمک

توتکن ته هرلمیتی تؤوتوکزی، پو یاهالیه ته ند

تاین جانفی هرم تسیرمیک تؤوتبی. تؤوتوکوچپلار

هوکتیب ته متراپنیا هرخل گولارنی تورنده.

سینپیس

دیکی نلاچی تؤوتوچپلار مکاپالتاندی، گاخنام مورات

کچکی هوزاکیربگ کدلسیدی.

80. کنوکه: «کل، کل! تؤوتوچپنی

تؤتکن زاماندا تؤرچنگی.

3. کبلدنن زامان
مسلمان: بنز تخته نسلانلاین قروربانلا قپاو- 
رستانلقضغا دیزاردیکه کارنمرکه بیچندا مکهندی مروزه 
تهنده، رکه مساقیقی توئکوزهمکی، بوگون سنیم-
مسدسا توچوق دیرس توئکوزلوبدو، من رتکه موء-
سابققده قاتنجالاییمن.

پیشلنکک توموری کلذدگان زامان

メンسنده يپیتندو.

مسلمان: سن ياز، گولیوم توچو، تورسون جنگه.
09- کؤرکچه: تؤورندکی قولسرنی کوچوروب 
پیزگتلاار، جوهر بولوب کلگن کلذدگان زامان مهنسلد-
کی پیشلنکک تاغضا سپیتگتلاار.

کالدرسدا «1- تینیون بالالر بایرنسی» کیلدودو،
بالالر بایرنسدا باغ سیلیمهه بارنمز، سنیپلاار تارا 
کؤورک تپنین پالینیتی توئکوزلیمیز، بایرانغا تاتاب 
تام گیرنی مسلیمزم، بو یلقتی بایرانتی گلا نتبان-
جلبریمز بلان کؤریالمسی.

01- کؤرکچه: تؤورندکی شتیرنی کوچوروب پیزگتلاار.

کلذدگان زامان یپیتبرنکشاق تاغضا سپینگتلاار.

الکوی اصلی، دیپینکی دوستوم (کوکنشم، پرتوشی گالدنتدا).
مین باربن
شمگنگن چووقوم
پیراق گمسم بیچن تاربدا.
می‌پژه‌اندک پیشین قوینگفا،
پوام‌های تانی یالب‌پارس‌هایی.
تغییر شن قلبی پیشین قوینگفا، پیش
یابگی یازانی چهل‌پارس‌هایی.

وایه ... شو چگونا گوستگه جوومب،
قزیشمار تازا چهل‌شنبه.
داندن کوردک زوقلار گا تولوپ،
تاغده ک ... تاغده ک هوسول چهل‌شنبه.
29 - کوردک چی: تولوپنیندی چیشالارنی نشلشب، جومله
یوزیکار. تول جومله‌مرده چیشالار کبيلدیگان زمان یانی
لبرک ناویون.

سورا، خا، دار، نشله، هارمانا،
دوام ... یاپاد ... لیسه نصال ... دهنی رمشی
78 ... کوردکی ... لیسه لپاد ... دهنی رمشی
کردکی: تالالار کایی قیسه کاییگاه ... سید شهید، ریباریغ.
کیستسور کوردکی ناسکریپتی کایی ... تکه شدن ... هر تاحد 
-
کیستسور کوردکی ناسکریپتی کایی ... تکه شدن ... هر تاحد

第四部分

تکمکی به‌بلندی، تولزین کا لیکی ... ریکار ... پرکار.
کوردکی: یافتا ای دلفین كایی ... لیسه نعال.
کورنی، تولگویی، بینا ...
سپیدت، سان، ثالی‌اش و ه پیدل توغر‌تاق
توُکننارنی تا کرمالش

۰۹. کوُنکم‌ه: تْوُه‌ئندکی سیوه تلرهنی کوچوَروپ
پیزَگِلار. کُوپ چیکتله رنک تُورنجا شو سیوه تله‌رگه لايق
نَسَمِلارنی تَبهِپ پیزَگِلار.

تاملق ... يومْشاق ... سبیز ...
سوتلُوک ... ییکی ... یاخشی ...
کوُگِلرلُوک ... گنگر ... نِش‌ک ...
۰۹. کوُنکم‌ه: تْوُه‌ئندکی سیوه تلرهنی کوچوَروپِلار.
تُؤلگده کَوُرستِلْک‌هندِک کوپ چیکتله رنک تُورنجا تْوُ
سیوه تله‌رگه قارشی هنملک سیوه تله‌رنه پیزَگِلار.
کُوُئِلگه: تُرِشْچان بالا، هورْوْن بالا.

تُسِق شامِل ... سالِقْن هِفاو ... کاکِر سْو ... سبیز گوُش ... بیْوُگان رَسْم ... ثَدّه پلِک بالا ...
پِششِق مِهَو ... کَفَّه یِوِل ...
۰۹. کوُنکم‌ه: تْوُه‌ئندکی شِبنرِنی تْوُقُرِْگِلار. سْو-
پِهْلَرِنْک تُاِسْتَنْا بر سزِْقِ. تْسِِمدِنِ یاْسالْگان سْو-
پِهْلَرِنْک تُاِسْتَنْا تُلْکِنی سزِْقِ سزِْقِلار.

قِبَق توشقُان
قِبَق توشقُنْم قِبَق توشقُان،
مَئَا بر دم بِاق توشقُان.

۷۴
۹۶. کوَنِونکِه ۹۶ کوَنِونکِه، تَوْرُون‌نیوکِک کُرچُورُپ یَزِی‌کِلنَک. کُرچُورُپ چِبَکَت‌کِلنَک تُورُن‌نیوک کُررُکَن کُرچُورُپ سُزَر بلدن یَزِی‌کِلنَک.

۱. بر یِلدَا... کُون بَار. ۲. هَم... کُلِومَتَر یُول مَکَدَم. ۳. هَم‌کِتَه‌هَت... بالا تُوْرَتوْرَد. ۴. سَئَت... دَن... میِسوئت تُوْرَتوْرَدِه دَرِس باِشِلِمِن‌د. ۵. تُوْرَکَم... سِنَیْتِا تُوْرَتوْرَد. ۶. هَم... یَاشِتَا... هَدِم... یَاشِتَا... دَادَم... یَاشِتَا. ۷. هَم... یِل تُوْرَتوْرَد. ۹۷. کوَنِونکِه ۹۷ کوَنِونکِه، تَوْرُون‌نیوکِک کُرچُورُپ یَزِی‌کِلنَک. قَیِسی سُزَر تُوْرَکَم... کُرچُورُپ تُورُن‌نِک قَلِم‌شِیک کُرچُورُپْ یَزِی‌کِلنَک.

۱. تُوْرُتوْرَدِیَلا تَاقَا سَایَه‌هَتْکِه جَمِِتَی. ۲. تُوْرَکَم تَاغادا هَر خَلِف قَرِی‌بْرَل‌مِق تُوْرُن‌لارِنی تُوْرِنِوْناشِتی. ۳. تَاغ... چِوق قدَم‌نا قَرِی‌بْرَل باِیرَاق قَادَاف، باِیرَاق تَالِمُش مُسَابِقُسی نِبْلِب بَرِی‌لَدی. تُوْرُتوْرَدِیَلا... کُرچُورُپ یَزِی‌کِلسی... تُوْرُتوْرَدِیَلا... کُرچُورُپ یَزِی‌کِلنَک. تَاغ... تُوْرُتوْرَدِیَلا... کُرچُورُپ یَزِی‌کِلنَک. تُوْرُتوْرَدِیَلا... کُرچُورُپ یَزِی‌کِلنَک.
غوشچی برملا واقع‌تا تاغ چوپق‌سنا بابت پچتی. تولارسایاه‌ته، مانگاندا مَنتاین خوشال، روخلری، تبک قدم‌مَلر بللن مبَگشان نُدی، قایتقات‌دنیو شولداق روَه بللن قایتتشی.

98 - کُرونکه، تُؤوَم‌دنکی مقالالرئی کورچوروب پیژیگلایر.

پیشِلالرِنْک تاسَنگا سزیدتار.

1. دوست بِغلنتیب نِپیتشِئو، دوشن کوِلدرووب.
2. تُؤوال نُویلا، کَنی اَسزِئه. 3. تُنخُشْهافا چَشْلیسین.
4. تُنخُشْهافا تُؤوَزْنی مانْتقایدؤو.

وو - کُرونکه، تُؤوْم‌دنکی بولوْشلوق پیشِلالِرنه بولوْسِئو.

سَز پیشِلالِرْعا کایلاْندرووب پیژیگلایر.

کوئ، تال، کُورسْهت، یاز، کُنَل، تُؤوْکْهت، تْؤوْخلاء،
کتِئْن، سَزِئه، بارسْوئن، نَوین‌سْوئن

100 - کُرونکه، تُؤوْم‌دنکی شِشرنی کورچوروب پیژیگلایر.

بولوْشلوق پیشِلالِرْنک تاسَنگا بر سِزیدق، بولوْشمر بِب-
شِلالِرْنک تاسَنگا نُکْکی سزیدق سزیدتار.

غیره‌ت بللن نَمَگَکا قَل،
تَدَک تُؤوروب مُشلَگْسن هَارما.
جورَمَت قَل، قاجا نَمَگَکْستن،
تَرنِشچالَر مُشلَگْسن تَالما.

101 - کُرونکه، تُؤوْم‌دنکی جُولملاْمرئی تُؤوْقَْتِلار.
پیشلارئنف قاپیش نه کهکشانی گنیتیپ پرگرلار
1. بر دیو یا یازدی سپیدگی چُقُتُوْق. ۲. هن
چراغیکت کهنتی تکتمت. ۳. هن کتایبانیخی پارتمگ؟
۴. سلر دیو یا یازدی پاتالیشی پُرچُقُتُوْق مسلیر؟
۵. نولار کنونگا پاردی. ۶. نُوقُقُلُار دیو یا یازدی
پرگرلار چُقُتُوْقَدی.
۱۰۲ - کُرُکُمکه: تَوْرُنبدیکی پیشلارگا شَیخ قُشُوْدی
چُرِنگ نولارگا، نُونگ اَدیکین نْوْلارَدین جوهلَه تْؤُرُکَلار.
کُشْه، نْوْقُوْدی، یارده‌لَه، نورنگله، سَوْلَه
۱۰۳ - کُرُکُمکه: تَوْرُنبدیکی جُولملِرِنی نْوْقُوْد پِئْقیب،
پیشلارِنک قایس زاهاندا کَده‌نُگنی پُبیتب پرگرلار.
۱. کُرُکُمک بیچش پاتالیشی باشلاندی. ۲. نْوْقُوْد
غُرِلار هِرَی خَل نُومُرُلارِنی تَهیارلِمّتی. ۳. هن نْوْقُوْد
تنگی سِینِپِتی نْوْقُوْداتتیمْن. ۴. هن تَالانگان نُومُرُلَر
نْبِلِان قَلََنْدِدو. ۵. بر دیو یا یازدیسکی تَالانگان نْوْقُوْدات
ؤاتمِز. ۶. نْوْقُرُی یلِلُق سِینِپِتی نْوْقُوْدِلِری
کُوْجا قَلََنْدِغا چَقُدُدو. ۷. هن نْوْقُوْدِلِارِ قاَنْدی
سنِی یادلَوَالدِم.
21. جوملمناک باش پوله کاری

هاؤا توزولدی. یامغور یاغدی. سولار کریپیدی.

یقورقی جوملمناک هرهبری قانچه سوزدن تول-ژولگن؟ تولارغا. قانداق سوتالارنی بیرشکه پولدوز؟

جوملمناک نگکلری بیلمن ختهورلتی نی تپکلار.

نیگه بیلمن ختهور-جوملمناک باش بو-

نکسدر. تولار جوملک توزوشت. جوملمناک

تاساسی پولدوز.

یاز کلدلی. هاؤا نمسدی. نوروکنر پشتی. بو-

جوململر نیکه بیلمن ختهوردینلا توزولگن.
نهم

جهان نادم وبه باشقا نه رساله توغرلیق گیتگلدو.
مدالن: توغرلیق چهار هکتوپکه ساخی، بر جهان توغرلیق چهار هکتوپکه ساخی، بازیتی با تغییرات توغرلیق گیتگلدو. دسته، راس جهان راز راز این توغرلیق گیتگلدو (کابلر؟) زبان تعلیر (نسیم‌ر؟) دیگر نسیم سؤزلز نگاردوز.

جهان ندک کم یکی نسه توغرلیق گیتگلدو گون پولیگنی نگه دریمیز.

نگهگه کم؟ کابلر؟ نسه؟ نسیم‌ر؟

کمی؟ نسمی؟ ناهستی؟ قانیسی؟ دی-

گون سومالار بریلدو،

نگه بولدتیان سؤزلز رگ کبک قوشم جداری توواناییدو، تووانا پیران باش کبکتی کابلی، نگلیک قوشمجلسی هم تووانارنگ کوپلیک قوشمجلسی تووانا.

غان سؤزلزر من نگه بولالتیدو.

404 - کوپلیک، نگلیر که جهان ندکی جهان ندکی توغرلیق گیتگلدو.
1. یاز کمالی. 2. کنلر گوزاردی. 3. تون قصاری. 4. کون گسسته باشلدن. 5. یازقله هدیه رستم باشلدن. 6. بوداپلار دان تواننی. 7. در خالاییر یازقله ییلیم‌ها تهیه یاریق قلمشقا باشلدن. 8. بالار ییلک کپسپس، مکتیپکه باربدی‌گان بولدی. 9. ده سلر تاخرشتشقا باشلدن. 10. جوزگه‌ینک تؤکسی بؤیل

4- سنبدی بؤیلوردو.

105- کوزکه: چیکت قؤیلاغان گوئیخنار کیپک‌پکیئ شیزملا.... ییر سؤمرئاوئندوو... قوی ببؤاتندوو... بیر همیداواتندوو... مکتیپکه ماقاتی... بیلگینگا قاراب تؤچتی... تئنهرکه قؤیناوئندوو... چیلندی... سنپیقا کردی.

106- کوزکه: تؤؤنندیکی جولمله‌ی رئی کوچورپ ییزملاگر، تگلک قووشومجلیدی تؤلشنپ کهلگن تگلر نک تؤستغا بر سندق، کوپلک قووشومجلیدی تؤلشنپ کهلگن تگلر نک تؤستغا تؤکسی سوی زئق سیزملاگر.

1. بزینک مکتینگمرسیستاییبان گوزدل. 2. مکتینگمرسیستاییبان گوزدل. 3. رئئئوجر، ویسن شامالا سزیگه سالام به ولگرکد. 4. دوئک لنکشپ تؤورئندو. 5. تؤئئوجر، ویسن شامالا سزیگه سالام به ولگرکد.
درباره‌نی گر گرولک عقیده، ۶ دم نبلش و ۱ قنطاردا سؤادشالار هر خیل قریققاق عقیده نیایدی، ۷ عقیده‌گرولک عقیده‌نی برده نستایان کویومجان وآه مهروزان. ۸ عقیده‌گرولک عقیده‌نی نستایان هؤرمات قنیبدو.

۱۰۷- کویومجان: تووه یم دنک یسوزلمه گر آقگلیک یاکی کویولک عقیده‌گرولک عقیده‌نی توولاب جومله توزولنار توزگان جومنه‌گرولک عقیده‌نی نستایان نگه بولند فه نام کاپیزا، بیتش، خامان، بالا، دمیروک، عقیده‌گرولک، شهیر تووه: بزمک یپریزی پلدن یلغه گولدنمه کته.

۱. توختینسدا کبلدو، شبسترلارا یوله،
۲. جوملنسک ناخریدا کبلشیپ مومکین.

مدخله: تووقؤغچیلار دینخانجیلیق میداندا گنگمک قلند. (بیز جوملنسک نگسی - تووقؤغچیلار جوملنسک پیشدا کاملگن.) یپریزیها یپی شکتپ سبلندا. (بیز جوملنسک نگسی - مکتپ جوملنسک توختینسدا کاملگن.) تووقؤغچیلارا ۲۰۰۳.

۲۰۰۳- تووقؤغچیلارا، بیروپتکنیک ابتدایی، بیربیزگر هموتیللم. کلا: بیشیبی ریان
۱۰۰۴- بدلیم یم خلاق تووقؤغچیلک، بسته‌بندی پاس.
۲۰۰۵- تووقؤغچیلک قرزا هموتیللم.
تهریمه‌گذار نوژ نسبت به توئسته‌ای که مرجع و مسئولیت آن را به پارتمیکه خلاق قرار داده‌اند و ساده‌ترین بولوپ مسئولیت آن را بر عهده گرفته.

جوئل‌دی در نگهبان که بیشتر خبرداننده ناسانی
سوژ تورکوملری نامشخص بیشتر تالاب‌نامه‌داری
بولوپ: با این حال سوژ تورکوملری به یادت
نام و قبلاً نوشته‌های که که نیست.

معیار: دیخانلالار بازی، پیغمبا تهیه‌کننده‌ای‌که.
بوز جوئل‌نگه: دیخانلالار (نام)
باز بگیرند با چغدا نامه‌کل قلدوز، بوز
جوئل‌دی ناهک – باز (نالاصش).
یاخشی، تهیه‌کننده بلهن یاخشی، گرگ به‌هی (سال)
نسل‌آبادی، به‌هی که‌ری، گرگ به‌هی (سال)
نشلگون چشمه‌یدو، گرگ به‌هی (به‌شمار).

80: کوشک‌های تئوره‌نامه‌ای جوئل‌نگه، نببلاعی نه تپ‌بی‌نگاری نهداهنده، قایسی سوژ تورکوملری نمک‌نای
که نه‌پهپر و بی‌بی‌نگار.

1. تاپال تاپ‌رقلاری تولو تورون‌نامه بولدی.
2. بز تره‌شپه، نگشته، نام‌په نگشته، یقیوری
په لمسه قhuntیز. 3. توقیت‌گیراره همکار لشپ بر لکته ثالگا باساقتیا. 4. توراره تیستیاقلقتیا، غلببیشه بلله بولید. 5. بوگونکی ییغندای توقیت‌گیرارلاردن بری رهدا را لکته قسمه تاکیتی چاکشه رتی بردی. 6. کچکی مؤزاکریگه گورپیبا تغزالردی بهشی فاتنانشیتی. 7. سن واقتنا بوش توکوزیمه. یهیهی مهیله ایلهبی نوده ی خصوصیه سیلیبیابی، بیمار و لملسیابی، تاملابی ی بیماری و لملسیابی، رنجی بیماری و لملسیابی، ابستمگی بیماری و لملسیابی، نیز نه چرا. یهیهی مهیله ایلهبی نوده ی خصوصیه سیلیبیابی، بیمار و لملسیابی، تاملابی ی بیماری و لملسیابی، رنجی بیماری و لملسیابی، ابستمگی بیماری و لملسیابی، نیز نه چرا.

- لباسه ده؟ رختی؟ رختی؟ رختی؟
- دیماه؟ دیماه؟ دیماه؟ دیماه؟
- چکیده: چکیده: چکیده: چکیده
- مهربانی: مهربانی: مهربانی: مهربانی

برنامه: بتوی بازیرس مهربانیت ی (؟ خامه)
۲۳. خواه‌ر

کردن قصته، پیراهن مکتب‌پیک مأموری. بی‌فرآیند سایری نوی، پی‌کارنی ناظر قلعه‌ای جوزفا، زیبایی‌نگرانی. برنامه‌ی جرم‌شناسی قصته‌ای، نمک‌نگار جرم‌شناسی «حاسد» دهنگ سوز، که عربی نگاه‌های هرکلت سوز، تایب‌نا.

دیگر، «قصته»، «مأموری» دهنگ سوز،

نگذنن، نوشته‌های هرکلتی بدل‌دوزی که‌گونه،

چون‌چه، نوشته‌های هرکلتی بدل‌دوزی که‌گونه،

سپیدنی، هالیکنی، قاندی‌ی بدل‌دوزی که‌گونه،

کم یاکی نام، نوشته‌های بدل‌دوزی که‌گونه

نوشته‌های، خواه‌ر دنیمز،

خواه‌ر به نام قلی‌ی به نام بولدی؟

نام قلی‌ی تدوین، نام بولدی؟

نام قلی‌ی تنها، زنای بولدی؟ قاندی؟

نام‌ها تنها، نام‌ها، نوشته‌ها نوشته‌ها، سودال.

لار بیربلدی.

مکملان: نه‌کرده مخت، پی‌یوز، تدوین. (نام قلی‌ی،

تدمد؟) پی‌یوز، تدوین. بوز نه‌کرده‌ی ساواک‌دشتی. (نامهٔ
سی؟ ساوقادئی، بوگداپنا پیشیئیتیک (نمی بهدن؟)
پیشیئیتیک ته‌کین کیلر یلی مکانیتی به توقیپیئدیک (نمی
فلملدوی؟ توقیپیئدیک توموشمکر کوگولولوک) (قانداق؟)
کوگولولوک.
109 - کوگولوکه: توهنه‌ندکی ششوسئی کوچوپپی پیرگئاپ
خوهه له رنهک گئاستنگا سیدگئا.
مول قاش تشی بویلرگئا تورنیمه،
دولتویننسی نیچه‌شیگا روگلیسی.
تیوکک تیک یاساسی توحستیستین تاقین.
کویوش توئنچه، چاچنیتی زهپ شوخلیسی.
میتراپیلرک نیکون هوسول دبگزی،
کلال چوینکوگدا خوشیل مهمنهت قاینایدیو.
تیبجولماقاتا یانلرگدا قرزیل گؤل،
هم تورهمهٔ بولوپنارک سایایدیو.

جویملدنه خوهه تولاراق نسگدن کیپس;
جویملسک تاخربدیا کبلدیو، شبئلاردیا
خوهه جویملسک بهشدوی کبیلیپبئدیو.

مدسلی: مین دوستلرمو بین لبله کنوکور
دور، هومام ماجا ویواگون فرزند هکایلرئی گیپیتی
بهرودی، بیز پینیول مهساپقینگه قاتنایشتوک.
یؤقوشک جویملسک درکی کوردوم، گیپیتی بهرودی،
قاتنایشتوک دیگدنلر خوهه له دؤور.
110. کورنکه: تؤومندکی شهبزری توپخونه‌ای، خو هرود،
لینک قانداق تورندآ کاملاگه‌سکنی، پیتبت به‌رتگلار.
قوغداپایه نئولوگ‌نانه ودستسمنه،
قوغداپایه خالقینی، به‌خستسمنه من.
پورکشیون قزمی نوره کداک مسافاری،
کاتاییمن هایاتسمنی قلبسمنی من.

111. کورنکه: تؤومندکی پارچه‌ی کورنکبی پیت‌پیتگلار.
نگشته نتاره‌ی گرد، خو هرندکی ناتسته‌ی، نمک‌ی سرده‌ی سرکش‌تزلار.
من تازالیق تارمیسی، اوله‌ی شمال تهرپیه،
مبتپه‌ی روکه. تورانکی توپه‌ی نوق تازه‌ی یپقناشتی.
شمال تهرپتست، گشتگان توپخون به‌سمدن وی‌وی‌وی‌وی،
توب، تازالپنتا پاس، پاس تپیکتی، کون تولتنردن،
ستقلارنک چاغزیند، چقوقان توپخونه‌ی اول، اول.
قلیب کورنکتی، ناه، مبهرونک کمشت‌نمی تازالیق
تارمیه‌ی یپقناستی، ده، شمال تهرپتسن
ئوزرا سادالبری ثاثالنیدی. تاغ نستگته‌ی دوشنلنرد
بیستگت بولیدی. پو کورتولسکا منظم، ود کورتولسکن
عقل‌یمن توپخون خوشال قفله‌تی، من سویولولک
کمشت‌نی کورلینق تارمینسی تاخری تایتیم.

جوخلده خویور بولولب کبلدنگان سوز
تؤرکوملاری ناسیمن پیشالاردور، پیشلدن
باشقا سوز تؤرکوملاری سوز خویور بولولب
کبلدودو.

باش کبستن‌هه کوالگون ننسیلار خووه‌ر
بولوپ کوالگون‌ده، نکه بیله‌ن خووه‌رنده
دیت‌نیورسفا نردیق (ن) قویولوپ پیژولدیده.

مدل‌نما: ممن - گووگوچی. دادام - نمیچی. بژ -
کتتاب
112. گووگوچه، تؤوندنیک جوم‌لدنی روچه‌ی، خه
دیویک وینی تیپگلار وی، تولارنک قاپیس سوژ تورک‌بیم‌تر
گنگ‌نیکمنی بیپیش بیزنچی.
1. بز و هشت‌عدد سؤیمسی، 2. بزنک و هشت‌عدد
نام‌ای‌تی‌یا تیپگلار - تیم‌گودی‌چله.
3. سینیرنک تازگنسی، قلفنآ بیز، 5. قاپیس تؤ-
قوشت‌ا هه تیم‌گودی‌که یاکشی، 6. تولار کریک تولاب
یوگورشته بیزنچی، 7. بژ هاچن‌نک کنتاوهی، 8. بژ
بیکون سنسیلار نارا کوگول نچش تؤکوز‌دیق.
9. دوست‌لوق بیزنچی، موسمب ه هکنچی.

87
24. شگه برلک خووه رنک باغلشک

من تؤتوننجی سنتیا نوقویه‌ین.

یوقوزری جوملر رنک نگسی مین.

شگه برلک نونه‌ین بایژ دَب نبیتیاق، نْوفا جاگدا

خووه قانداق نُوزگدُردُو؟ جوملرِده نُشگه برلک خووه

بر-برلک برلک چهک باغلشک کبلدُو، خووه رد راقاش

نُگگنی نگشش، نْونهگا بوي سونُوب کبلدُو.

شگه کوپلک ساندا کلله، خووه رد

کوپلک ساندا کبلدُو. نُشگه برلک ساندا

کلله، خووه جرمُو برلک ساندا کبلدُو.

مدسِلن: مین نوقویه‌ین. بایژ نوقودویه. سَین نوقویه

دوئد، سلحر نوقوویْدبلار. نْوف نوقویه. نْولار نوقودی.

شگه نْگه برونچی شخته کلله،

خووه رد نْونهگا لاينقشک برونچی شه-

خته کبلدُو.

مدسِلن: مین یازدلُم. بایژ یازدلُم. مین نوقویجُم-

هن. بایژ نوقویوجُمزم. مین نوقووایتمُهن. بایژ نوقووایتمُزم.

111 - کوپلکه: نْوشوندیکی جوملرِنهک خووه رد.

شگه برلک قانداق باغلشک کله نگگنی ثَیبته بیرگلُار.

مین یئسُو تروشهپ نُگگنپ نْوزونی نَل*-
پهلو بنم قوراللانتو، درسی پهلو بنم قوراللانتو، بروز نماینده ترشیپ تولید شد.
گرچه تولید نمایندگی نماینده بروز نماینده تعلیق شد.
بنم خالق نوجوان نمایندگی نماینده بروز خالق نمایندگی
نامی‌ایم.

114 - کوئُلکه‌ام: تولیدنکی تولیدی، سازمانی سازمان حکم‌آوری
لمرنک بصلانخوز، من‌ام دوگان تالاب‌شنی قریب‌ام، جوامل درنی
کورده پیکدارا. شور چاغزا خومنگاتا ناکردن علی‌نما گرفته
شگردان گرفته‌اند لشگرها دیپلوا درفاعت قلی‌کارا.

تولید باصلانخوز، همکاری پنکت تولیدی من‌ام، سینسیا
تولیدو. تولید باصلانخوز، همکاری پنکت تولیدی کربر
پنکتی کربر تولیدی. تولید در تولید
همکاری پنکتی، یاده تشریح پنکتی
کربر جوامل درنی کربر شکننی شاخته
کله، خومنگتای شونگتای لاپتریش پنکتی
چه مریم پنکتی کمان دیار کرددو.

115 - کوئُلکه‌ام: تولیدنکی جوامل درنکی خومنگتاری
نمگه بنم قانداق باغات‌پر کوله‌زبانی شهیت‌پر بی‌گزار
سن تشریح تولیدن. سن تشریح تولیدن
سمن نهمکاکه بارسیم، سن نهمکاکه بارسیم، سن
یاخته نشلیم نشلیم. سلن می‌اسک ایشی
یاخته نوشگون. سلنر «۳۰۰۰ ته یاخته» نوشگون پنکتیردین

89
با خاشی نوگشنگان.

تشکر دنیه نوچشنگی شفقیه کنله.

خواهر هوشمنگی لااقل شبی نوچشنگی

شخص قوش منسلک، کلیده.

مدیلی: تو کلدلی. تو لار کلدلی.

611 - کوژکمه: تو وندکی نوچشلی ری گوچروپ
پیژگنار. سوئهل ببری تو. نوچشلی که خوهم
نوگشنگی تببگنار.

بیشترمکت ترار قربی که تی. هاو توچوک
سالسین شامل چهی تؤراتی. گوگشی نژالری خوشال-
خورام مهمگاه قلمباتا. نوچارنک شاتلی ناحشملری
کون بویی بیشتر مکت جاراغلاب توزردو. پاهم بو-
شلال نمه دیگنی پیچشلی. بنی نوگه کنی قرغن
سپیمی.
۲۵. نگاه ببینید، بولوک کلام

۱۱۷. که چه که؟ توهین نده، جمله‌دنی نوقی، 
نمگه بغلن خویره که نگاهی کرده شکایت‌های سوال‌های نی نهمه کن. 
۱. قاسم‌نریه مهکتیه کمکیه، ۲. بلالار کر، 
چه تلگر سو قوییدی، ۳. باگدا رهگم، رهه، کوله کر، 
نچه‌لیه، ۴. بپز موز سرته قاتن‌نواز.

از جملیده نمگه بغلن خویرن دنی باشا 
بولوک کر، نه کشمه بولوک دهیم، نگهی که 
جه بولوک کر، قیراده؟ ندده؟ کمده؟ نسیه \nذه؟ کسدنی؟ نمسدنی؟ قیرادنی؟ کسمه؟ 
نممگه؟ نمگه؟ کسناکه؟ نمسناکه؟ نمسکه؟ 
قیره‌رنالی؟ قاندوا؟ قانجا؟ قانداق \nلبی؟ دنگنگنو خوشاش سوتالارغا داواراب 
بولوک کبیدو.

مفسن: ههبه، چشقا کاتی. بب جولمنسک نم-
گسی-هدبه، خویرری-که‌کتی. «ششقا» دهگن سوز 
دگشه بولوک. تهگر «ششقا» دهگن سوزنی می‌گوین، 
ههبه کاتی دینک هیدبه‌نک نهه که‌کتی نلگی 
بهلگر، بولوک، نمی‌تفایچی بولغان نویس‌م تولوگ، بول-
ماه چشناک‌م بولاتی.
دبک، "نشتقا" دبکن نمکشی به‌ولک، "کشتی" دبکن خوشه‌نه نمکشی کالگن. این نشتقا نهگه؟ دد.

c. 1. تولدور، محبین. 2. تدبیل، خوشنویس. 3. هالله.
118. کزانگی: تومنه‌دنبیک بردیچی قاتاردیکی جزه.
لمعلر بیانن نمکشی قاتاردیکی جولملدنی بر - برگه.
سپشتوتروپ کوچرور پی‌بگلا.

1 - قاتار
بزر ترششب توکی‌مزم.
بالبار همه‌که که کتی.
مشاهد زاویتی کشیده‌دو.
یغتن بولان.
بزر بازمر.

2 - قاتار
بزر توکی‌مزم.
بالبار همه‌که کتی.
مشاهد زاویتی کشیده‌دو.
یغتن بولان.
بزر بازمر.
۱۱۹. کُنگره‌ انسان‌یابی و نزدیک‌یابی

جُمله‌هایی که تا یا نه می‌باشد.

قوطی‌های جُوش‌های زردی. به این تکلم‌های جُریان.

قوتی، کُنگره جلال‌الدین. نش پاسالاندی. وزنه

پورژاندی. بِن‌ کُنگره.

۱۱۸. کُنگره که سوخته شد، بعد از این تفکر.
26. تولدورغوچی

تولدهای بوژاکه نامی برای تولدورغوچیان
تولدورغوچیان تولدازدان بیشتر از دیگر خوشنویسان
مخصوصاً تولدازدان کابلیان.

مطلب: ساوت گیتزردتن کاملی.

یافته‌های جولدهیکی «گیتزردتن» دختر سوز تولدازدان تولدورغوچیان.
تولدهای بوژاکه نامی برای تولدورغوچیان
مخصوصاً تولدازدان کابلیان.

جمع‌الگانگی کامل‌گنگی با سالی‌الگانگی دومان.
سأت نصایح، ساوت کاملی دوب نصایح.

بی‌نام
جولدهیکی «گیتزردتن» دختر تولدورغوچی کاملی.

در بین خوشنویسان گو شدند کمل‌گنگ، گوگوکنگ مخصوصاً تولدوردو بکاملنگ.

نام‌گذاری و خاک‌پاشی هم جان‌ساز
بخش‌های نامی بلدازدان، چوشوم کب
لش، پریش کپلش، چقش کپلش و
نومن کپلش، نومن تولدازدان کاملان
جولدهیکی گیتزردنه بوژاکه نامی تولدوردو

غیچی دیپس.
تولدور خوئچی جوملده خدوسنی نیاکی
باشقا بولدکرخ کرنبه مینسنه تولدورون.
تولدورولاغان سوزلر بلدن باغلنیپ کبندو.
تولدور خوئچینار: کمین؟ نمسنی؟ کمگه؟
نمسنگه؟ نهدن؟ کمده؟ نمیشد؟ کبندن؟
نمسیدن؟ کم بلدن؟ نمه بلدن؟ دیگرد.
گه توششان سوئلالارا گاوپا بولدوب کبندو.
مدسیمن: مین بؤ خشتنی (نمسنی؟) هر بی سه.

تنکی تاکاما (کمگه؟) یازدیم.
پاختنین (نمسدن؟) بب تگیبردی، یپتن
(نمسدن؟) رخت توقیبدو.
من رایبه بلدن (کم بلدن؟) کبندم.
بز تلگارا ردین (کمکردین؟) تؤگنسیزم.
بژت بدلگان وردیم وشتته (نمسگه؟) تلیپندیو.
120 - کوهژکه، تؤهندیکی شرشینی تعوقیلار، تاکی
سوزلگان سوزلرکه سوئال ببرگار همده تؤلارنک تول.
دزور خوئچی ن؟کن نلگنی چوشنشبلغلار.

ئه تسننی کؤیلیمین

گوزه دل مکتپ قویندانا
خوشالـ خورام توقیبمین.
ئه تسننی مدهیبلیم.
ناختاـ توهان توقیبمین.
دللم - پهمنی گویگدنی.
دادل تالخا نظرلیمه.
مکله توهیه یارستیب.
وه تشنمسی گویلیمه.
تولوغ ووتهن باغرنی،
گول - چینه که پوز کینم.
وه تشنمسی نااختامادی.
تؤمور بوسی کویلیمه.

121 - کوؤوگمکه: تؤوهمندکی جوملله رنی توقوب چیمگللار.
سوئل بردیب، تولدوزوؤوچیلارنی تبیغللار همده قایسی کی-
لش قوشوتمچبلسرا کولیکنگی نیبیتیب برگللار.
1. مکندب توقووچیلارنی نیمکه که تشگللیدی.
2. برم نیرگه کی قزرگن سویمسز.
3. مین ساوآقدشم
تؤرسون بلن بنیل نتشلدی.
4. برم نیرکنچی گو-
رپیدیکی ساوآقداصلاری موسابقه چاقردوی،
5. نیرگهک میدانادا نش تازا قزرب کیتنی.
6. توقوت-
قوجمک برگ کهیشسین برم ماقالا توقوب بردی.

122 - کوؤوگمکه: تؤوهمللار بهس جوملله یزبیب کیدللار.
هم بر جوملده تولدوزوؤوچی، بولون، تولدوزوؤوچیلا
نک ناستنغا سزرب قویوگللار.
که گذشته دا گلادوند هک باشاقلار دبیل هدک دولتقولسلوانتی. (قانداق تیبومرو) که که تیبومرو (قانداق باشاقلار؟) تالتو باشاقلار. (قانداق دولتقولسلوانتی؟) دبیل هدک دولتقولسلاانتی.

جولنده یادم و هنرسرلیرنک سوید.

تنی، ساننی، بهگسندی، دریبجسینی، نسید.

دنن‌طه‌له‌هانگیمینی و هه کیگه، نسبه‌ی قاراشلیقی گنگیلگی بدل‌وربدغان ته‌گه‌شید.

بولنکه‌نی بی‌بیقلخوچی یه‌سمز.

مدوان: همک‌هانگیچه چاوک زالما نوزو تنگوی می‌توخولار پیشلیدی.

بی‌جولندرکی «چاک» دیگه‌ن تبی‌بیقلخوچی زالماک هچرینجی بی‌بیقلپ که‌لگن. «نژغون» دیگه‌ن بی‌بیقلخوچیی «تووغیخولار» دیگه‌ن ته‌گه‌ن شاک کوه‌پاک سانسی بی‌بیقلپ که‌لگن.

بی‌بیقلخوچی‌لار جولندره سنی‌لارغا باگ

لمب‌ب کیلب، بی‌بیقلندویان سوژوسنک تالی‌ددا.

بسیش کیلب‌تیه هم بی‌بیقلک کیلب‌تیه کبیدی.

بی‌بیقلخوچی‌لار قانداق؟ قاییس؟ کم‌

نیک؟ نسین‌نچ؟ قایان؟ نیچو ی‌نه‌چین.

چی؟ قه‌ی‌ده‌دی؟ دیگه‌نک گوخت‌شاس سو.

نالاار بیربلدو. ب
مدخلان: قزلب (قائده؟) گوغلر پوراچ چاچی-تی. غنچم توانینجی (نه چیهنجی؟) سنپیتا تووقیدو. ترکیچ تغریک (نمسنک؟) گؤازی داهلاندی. تبترد-کی (قیهیردکی؟) تاشقلار پتشپ قادی. بو چاپار-نک (کمینک؟) سومکسی.

123 - کوازکه: تویهندکی شبئری تووقیلار. چاکتی سیبلقان سوزلرنه کبپنلخچی تکهنلگنی چوشنچکی. لمکلار همده تولارنک قایی سوزلرئی تیبلقاب کد-گه نلگنی تیپشب بریزیار.

... شو ناجا قلیلمه جایگلیم تبشب. تووقلودی جاراخلک بر توتلوق قوشاق. قوشاقنی یارانی ناشجان تووجولتر.

مؤکددس ثمکهکی تلهیونوب شونداق.

124 - کوازکه: تویهندکی سوزلرئی قائیدق نور-سیبلقان تبپنلخچی قلبی چبچشقا بولدود؟ چکه، تومقلمق، بختلکی، چربی، نامرد، یوگان.

نؤزون، پیزیدکی، ماهلگان، یوزلگنی، کوگوللک.

125 - کوازکه: تویهندکی جوملرئی نگیر. بیسپیلار، کوپ چکتلرک تورناخا لاییق تیبلقبلخچارنی قویلگلار همده تولارفما قائیداق سوئالار براملدنگانی.

بزر ... تووقوش پیلما ... کتایلارنه تالدوق. مهن ... سنیباتا تووقیفیمن، برزنک سنیباتا ... بالا تووقیدو. بیگون ... یامگور یاغدی ... بستزار ... باگلا ... چچک.
لم ياخذون مكسي خاير بورقيه ركز ثالدى. تبترز...
قشلالار سيراشقا باشلدى. نولارنک... ناوازلىرى
كشلرنى توڭرى جملپ قمالاتى... شامال... مايسلارنى
يملوى توڭراتى.

كبره كىلك سوزىر: نورغۇن، پىڭى، قرىق، توڭتنىى،
كىلك، قانىتسىق، موڭىلەك، رەنىو-رەىكار، يپسەملەق، هەئر
تورلاۋ، سالىنىى، كۇپ-كويىك
126-كۇنىنە: توڭرىر نىشىلغۇچىسى بار بەرىچە
جوملىه پيژىگىرا. نىشىلغۇچىلىر ناڭىنى تاغىنا سىزگىلىر.

بەرەجى، بەرەجى، بەرەجى، نەرىدى، پىنىچە، پىنىچە، بەرەجى
مەتەتە، مەتەتە، مەتەتە،

بەرەجى، بەرەجى، بەرەجى، نەرىدى، پىنىچە، پىنىچە، بەرەجى
مەتەتە، مەتەتە، مەتەتە،
همز تمرشیپ گوگش نویسی سوزتریپه ساکتی. یارادی، سئی شاقرإب تاقته.
یؤوقردنیکی ناتستی سوزتریپه سوزتریپه قانداق سوئلارنی بیرشک بولدود؟ توارر جوملشک قایی
بولگنگه باغلمنی کهلگن؟
جوئلمده تادهم یونه نورسلر رنک یش - هرهک -
تنینی بنشقلاب، یش یش - هرهک تئئک قانداق هالهتته تئئقا تاشقانلخینی بدلدرماه گیمدیبان یقه شمه بو -
لقکلر بولدود.
یؤوقری جوملهردلکی "تمرشیپ، تبز، شاقرإب".
دگن سوزتریپه هالهتلری تدور.
"تبز، شاقرإب" دگن هالهتلر "یازدی، گاقته"
دگن خوهره، رلری بنشقلاب، توارانک قانداق هالهتته تئئقا تاشقانلخینی کورستیپ کهلگن یئینی خمتینک تبز بنشقلانلخینی، سؤنک شاقرإب تاقتانلخینی یل -
دئرگون.
جوملده نش‌همرکت‌تنک هالیکنی,
سوپتیلی، قانداق متشقا ناشقانتلیمنی بدل،
دوز دیگران دنگه‌شمه بولعکنی هالت دجسمی.
هالت تاده‌تنه پبشلدین بولغان خووه.
لرنه مینقلاب‌کیلدیو.
هالت قانداق قانداق قلب؟ قهیردی؟
ده؟ قاچان؟ نده؟ نسه توجون؟ كم
توجون؟ نسه سهوپه‌پتن؟ دنگنگ هاوخشاش
سونالارغا جاواب پولوب کیلدیو.

مدسلن: بئز متشنی دوررو بامسلدوق.
(قانداق باشلدنگاره؟) دوررو – هالت.
هوا تؤیوقس توزگرده، (قانداق توزگرده؟)
تؤیوقس هالته.
سابر توزوقچوسک سونالغا تولوق جاواب
بهردی، (قانداق جاواب بهردی؟) تولوق – هالت.
من نبندان توزگون کایدلیم. (نامه توزگون؟)
توزگون هالته.
بئز خلق توزگون نبندانیمز. (کم توزگون؟)
خلق توزگون – هالت.

127. توزوکه: توزو ندونکی بارچینی توزوق چچنب،
هالت‌نویز تیبپتلار. تولارغا قانداق سونالارنا ببرشکه
بولددو؟
(؟) قانوندا برم توب باللار دمیریاگا، گالدراب
101
ماگدی. نولار تؤیدن چیقهاندا، کون قنیزرب چیقهان نندی. نولار پیرمر یولغا کاملگنده قاتشک شمال چقق تی. ناساننی بردده باولوت قابلمی. یامغور قاتشک یاغدی. یامغور چپانالا توختدی. بربادنین کپین یانه یامغور شاقرپ قویوه‌توتی. باللال یوگورخوب کدک گون بویچه نکلکی توبی یوغان دهزمنی تؤونکی کمدنی. شو یورده نولار پیرمر سازه توکچه قوزغالامی تؤردی. کوپ تؤتمی یامغور چپبنده توختدی. باولوت لارنک نارسدن کون پارقزراب پنیتری. باللال دبیا یوگورخوب کمدی. قارماقلری کینمی کمیئنی تاشلدن. نولار ببلقی نورون تؤونی. کوچرولوی گالدرتشی. نویولنگه قایتشی.

126-کوئنکیه کوئئنکیه سوزلری کودن پایدنشب هام لد بار جومله تؤزگنlar. چپانی، گالدراب، بوختا، قاپیی، یوگورن تنوی، پارقزراب، نویولنگ، تؤزگنکلار. نویولنگه سیباپئرولوین یوزبینی تولوی تورون لمدوق.

129-کوئنکیه کوئئنکیه تؤزگنlar. وان لادلر مار بار برقانیه جوملی یپگنلار. هالهته رکه ناستها سررب تیگنلار، سویلاار. نی پرگنلار.

کوئنکیه پیگونی یامغور قاتشک یاغدی. (قاندایی؟)
جوامع ابواکاريم تويرقین دَوَتکا نکردنی تکرار نک

۱۴۰۱. کُنگلومه، توُه‌ندركی جوامعلادی نَوَقَوُب، نَگد
لمه لیک نتیبانگی. مگنگاک جوامعلاده قاپایدی نَوَرُوندا کا لکن
لمگنک نُپیتپ بیرگیلا.

بسم‌مک شهیرنماک پیشین نباک چونک دَرِیا رَبِیب
توُتیلک. توُنگک سَوی سَوی سوزیک. دَریا پَویدا
نَگنک توُ قَبلین دَر هَوَنلک بار. بَوی هَای دَم تَبَشِق
نَاهایتی باکستی. بَز پاک بَز تَب‌نیمک کَونل‌بَردَه شَو
یِرگَه بارسیز. بالَلَار سَوی کَوُمعلسی بَوی بَلبق تَبُتیلک
قَزَلال کَوُلگ مَوُنُچدَو. بَز جَمجه نَمُکَل‌ردَه تُولتِبَرُو
شَوی کَبوپلاتِرِنی تَبُتیلیمِرِز.

۱۴۰۲. کُنگلومه، توُه‌ندركی کَسَنَلارگا نَبِگنگلاک ژد
کَوِِلگه پَوِرَمیلَرُنی تَلاب. جَوَمِلک تَزُورُگیلاک. تَزُرگک
جوامعلرگنلادا شَو کَسَنَلار نَگنک بولیوین.
مَکْحَم، شَهیر، گَول، کُتبَب، مَه‌مگک

۱۴۰۳. کُنگلومه، توُه‌ندركی ش‌بَرسنی کَویِرَچوب پَن‌
زَگیلاک. خَوَهلِرِنک تَدَسْبَنا سَب‌بم، قاپسی تَوَرْوندا کَه
کَنلگنک نُپیتپ بیرگیلا.

کَوْکَلِم باَغِرم کَل،
سبَنِدن‌نَن مَسینی.
تَورَاب قَوِینگَنگا
تاَرَتوال مَسینی.
جارِّاکَلِسْوُن نَبَتْزدا,
شَمگِلک تَاَوَاز،
سمیله قلمسون هر یاندا،
بافار پرورازی
کامتن گالسون دخان،
تلمسون یورنی.
تالوون ثبیش نوجوان،
توکسون ساب ترنش.
هر بر بوستان، هر گوروندا،
ناخنا یافگرند.
بوزليول نوجوان چرلدلاب،
دوتارغا قونسون.

113. کوزنگیه: توهوهندسکی سوژردردن باییدنبرپ
جوتمه توژولغلار. تو سوژر، جوتمده خوشر بولوپ کهلون.
گوزدل، بهشیمز، هن، مکتوق، متشدوق.

114. کوزنگیه: توهوهندسکی جوتمدلرینی نووقغلار،
شگه بلمن خوورنک قنداق باغلشپ کهلونگه
دشقت قلمسون.

1. «1- نیون» باللالر بایرنی بیتمه کامدی.
2. بز بایرامی کوتوپبلش نوجوان هرخل سهندت
نوموردنی تهیارلدوق. 3. بایرام کونی هاوای جنایه نوجوان ندید.
4. بز بایرامدلک کیمیلسر نزین کیمپ،
خوشال هالدا مکتپه کهلوطق. 5. چولق ییگن گچدلی.
6. یمغنداد مکتپه موبدرب: «سلیمرنک بایرمغلارنی
تهبرکلمیمیه» ددهی. 7. یمغندادن کبین تهیارلماگان

104
۱۳۵ - کوئِنوکه: تَوُْوَْهُنِدا چؤمللشک نَوِادنی بوُللهک لمری بیرنگان، نَمَگَه نَوِادنی بوُللهک نَوِادنی تَوِرُپَسْکی نَوَرِْغُون چبوتکلرَنَک گُورنَگا گُوْسُگی، سَوَل تَوِرُپَسْکی نَوَرِْغُون چبوتکلرَنَک گُورنَگا گِئومله نَوِارنی قویوپ، ییبِق جؤمله تَوُرُپَسْکی.

... بَاغِدا مُؤننلِرُنَی...
... کَسِتِیِتْن بَلم...
... بِمَخِلتک هَایاَت...
... قِمرِیق هَمکایلِرَنَی...
... کُوْچِشَتِرَنَی...
... یاِزِلِق سَایاَهْتِک...

۱. تَوُْوَْهُنِدا چؤمللشک نَوِادنی بوُللهک نَوِادنی گُورنَگا گُوْسُگی، سَوَل تَوِرُپَسْکی نَوَرِْغُون چبوتکلرَنَک گُورنَگا گِئومله نَوِارنی قویوپ، ییبِق جؤمله تَوُرُپَسْکی.

۱۳۶ - کوئِنوکه: تَوُْوَْهُنِدا چؤمللشک نَوِادنی بوُللهک نَوِادنی گُورنَگا گُوْسُگی، سَوَل تَوِرُپَسْکی نَوَرِْغُون چبوتکلرَنَک گُورنَگا گِئومله نَوِارنی قویوپ، ییبِق جؤمله تَوُرُپَسْکی.

۱. تَوُْوَْهُنِدا چؤمللشک نَوِادنی بوُللهک نَوِادنی گُورنَگا گُوْسُگی، سَوَل تَوِرُپَسْکی نَوَرِْغُون چبوتکلرَنَک گُورنَگا گِئومله نَوِارنی قویوپ، ییبِق جؤمله تَوُرُپَسْکی.

۲. گُولِلرُ گُیچِلِدی. ۴. گُالِسَلار چکستی. ۵. یِبِزِنگا بِارِدم.

۶. یِبِزِنگا گُورنَگا گُوْسُگی.

۱۳۷ - کوئِنوکه: تَوُْوَْهُنِدا چؤمللشک نَوِادنی بوُللهک نَوِادنی گُورنَگا گُوْسُگی، سَوَل تَوِرُپَسْکی نَوَرِْغُون چبوتکلرَنَک گُورنَگا گِئومله نَوِارنی قویوپ، ییبِق جؤمله تَوُرُپَسْکی.

۱. یِاِشِنلِق بِهِرَده قَالِباس، ۲. نَسَش تَوُْوْلِکَتَه.

تغییرات تاغ باوچیکی، قبقلانشمسکردا تاغ ته‌ری.

تین کمکردن تملوق شامین یوزدازینی کمک‌تکنده کسلاب تورتمدن، پیتمنک خوشن بوی بوراقلار دسیده. گامیزگا توزرلندو، تاغنکه بو ساپ خوشن بوراقلار هاوای سنددن توپیای نیپس تالسیز. بو تازا هاوا سزرگه چکرسبز هوزر، بی‌اتم‌الیشو. تاغنکه یان باوچیکی نوزر، سالستگر تیخگور گوزرل بر مئترینی کورسیز. قوزنل، ثاق، شیردن کولرت پچپنگان. یاکاق یوه بیسته ده‌خلیژی بر، بری بملن چاممشی. یوگدش بی‌نشنگی قاراپ باش تاریقان، توزرکه یهرگ پیشل رهکلمز کیلمز پیچپنگان نودی. تاغ باوچیکی بولما تولوگنیس، تاپیسپی چوزکن تبیرک، توزه‌گنری نین وردمن. یوشک سوب، بوردجک، موزده، کورپنی قایاقلارنگدو.

۱۳۸. قزولگه: توزه ورکرمی جوملرهنی کورچوزر
پیزین، هاله‌پدرکه، ناستنگا سنزگنار.

۱. قزولگدن کون قزورپ، قجقیتی. ۲. همن مکتوباها ناهاییتی، چاپان کملدم. ۳. زمینب پنشکان

۱۰۶
خوشال کریم کلیه. 4. بزننک بیگونکی پاتالیمیت.
مزم کوکولوک تُوُتَتی. 5. بزننک سنپیمیزمنک توقو.
غونچلره ترمشپ توقویدو. 6. غونچه م دهرسنی تُخ
لاس بملن تمکشایدو. 7. رُفِقیه مولُئه دیلکی سوئالغا
تولُوق جاواپ بیدری. 8. تُوار بزگه یاردهم بپرش
توچون کلیه.
五年制小学课本
语 法
(第二册)
新疆维吾尔自治区教育厅语文编写组编
(维吾尔文)

*

新疆加坡校报附编瑞dain 马拉布 威拉马
体 - 德文文言 从傑克之 維也泊 波禮
新疆加坡校报附编瑞dain 马拉布 威拉马
新疆加坡校报附编瑞dain 马拉布 威拉马
新疆加坡校报附编瑞dain 马拉布 威拉马

*  

福加瑞：1492×787 7/32 1/32 基亚 3.5
1984 - 巴 6 - 基亚 1 - 附加
1986 - 巴 6 - 基亚 3 - 附加

轉委：162,000

MK7129.1507

巴雅：22 陝見