کشیفیات اعتباری ریاواقدار زنگین اولان زماریزو بیله چوقوئین غیب اولان اولان
ماضیه‌نامه دراز شرقی تورکستان - قادئه شایان حیرت مهم معلومات ویران علم ساحلی

درک نادرد

شرقه تورکستان - ویا تورکستان چینی، مشهور سباه - سوده هذینه، که سایه
فصولنامه آکاشیلاگی ویجه، فوقالماء واسع بر حوزه اولود دنبال کن پرور
نویسنده علمی معروف

کتاب ارجاع داربنده؛ ۱۳۳۱ هـ، ص ۵۸ و متن‌بند

بی‌سالارو، ۵ کانوئیلای ۱۳۲۳ هـ، مانس هایخ شاهدی
شرکت تورکستان مافیونه دادر

صورت داغاری‌نین بر قاضی ایله دست طرفن احاطه ایدمشرد. شاهد «تین - شان» (تاقوکری داغاری)، غربیه (بیمیر)، جنوب غربیه «قاقوروم - هیالا» که کیچری اوزوندن شاه غربی هندستانه ارتباط تأمین ایدیلیا - جنوده، بیت دن آیران کوکین - لون» داغاری وارد. باکر شرفة دوغی وحدود نسبه برآ حیق اولوب آقی تبهکار ایله (لوب تور) بباطاقلی اوزوندن بروک «غانی» جولی، اولوب جنوبه، گو "کان - چو" و "قان - چو" مرکز ادارمانی احوا ایدن. جنتیلیک "قان - سوه ایاتی وارد، داکلا" اک بروک قبی قوم جولی "قاقوروم - مافیون" در، متعدد ایزلر آکلاشیرکیا، سیار قوم و باغین، مرور زمان ایله تدریجاً کسب وسعت ایدیرک، اولجه مسکون اولان، ویا هرچالله نسبه منت ساحاردن سایلان بعض برایده الاستیا ایشت و جلی ساحسنه علاوه ایشمشد. گذاه، پاشله "تارم" و آقاقا واسطه سیره بروک بقوس داخنه اروا ایدین شاه قمی وسع قیاسدیزه زراعته اورآشیاق اولوب، بود بقوسور منطقه ده یاکنک سی سی ادوا فنکیاهینه مبخ اولهمدیر.

جمهک داغاری‌نین متعدد صور ویا هنر جریان ایگیدکنن، بروک هنر قادار بروک برگی ارکی قومر آلتنه قوریوب قاقوشیده ایسه، مختلف یارده منت ویا مسکون واحار وجوده کیپیمهکیمک‌دیر. قبیاً پک مهم ووزیع تعلي ایدیلیان شیرالردن عبارت اولان بونوت واحار کویورد: غربی دوغیو اک اوزاق ساحده "کاغیر"، "نیچا"، "کریا"، "کوچین"، "پاکند"، "خونین"، "نیپا"، "نارقیچه"، "نارچین"، "لاح..." شاه کناری بروکن ارجی "نچین"، "قوچا" قارانش "نیک شهیر" دوغیو اک اوزاق ساحده "توران"، "اسک حکومت مرکزی "خوجو" (شمدی "قازا - خوجا") و "هایه" (ومول).

بی بمکتک اوراسییی، قبیاً شاه جنیه بونجه قبیبه جنوب چیه بونجه یک اسک زمان‌نین "چین" ایله "غرب" آراسته همساوه خلی تشکل ایدن بروک بیکری. بییولن دیپ ایبار بالژونه میلاکنن چین ایکی، وقایدیاری، مختلف استقامت‌زندا. کان بعض متانه زمان بو یولدن چیه بیکری؟ وایوخ، مختلفواحه‌ده حیدر قوریق یرشیلری؟ بویراندن هریک چیچک حکومت‌زندر بیا تشکیل ایدی. بو صورته، میلاک ایکی بیهون ستین تر‌فنده و برآ داها سوکرالی بو یولدن چیهن..."
شرکت تورک‌ستانک لوازمیه داتر

ملت آرانسده حجم و تورک جنیندنه رعذا ملت آرانسده ویا تورک‌دانگی آرانسده، داها مبلادک ۳ مختچ عصری ناپایدنه ری چینلرک ی هیونگ‌شمو دیکاری تورک کرودی که آوری او استیا ایدن هورادک اجدادی تقل ایدیلری، بورادرن باشقی هند اصلنده کلان ملل‌ری تیباری و داها ساپری - بورادرن بر قسی شیمی، قادر مچه‌ری لاسینی ایله چوئوپورودی واردی که بورادرن داها آنشنیه جنح ایدمکر...

دایگورکاری، تقویا ۳ مختچ عصری عصردار رویاندن میله خانه ژراردک ویا میرادک واراده تدراها جاکم ملته خانه یوکسپاک دکن صورکر، نقع تورک لسکر بالکر باشنه مستقل قالمی؛ دیکر ژوکونسک مللار شجع ایدلری. میله، بورکوند نسیمه ایدیمکر کی چوک تورکیان اسنی آ دی - نقع ۱۸ مختچ عصرک اورونسده، میله کر، ایله زماناره.

ماکی ایچین به‌یوود به جالهاش رویارک آنه کویی.

پک امسک زمانارند وی ری جنوده و گردهد زنگین حره مالک میلکاراله عنی.

هنده ایران؛ یوان - روما علیه ایله وقوعه کان جالی مامس، وقت‌دان اول قوتی تابری.

کوستریی؛ وی متفاوت و سفار مزینه مثبت عاملاری رن حوضی پرروج کوگی.

یوکسپاک موجودت و یوسترنک دکن زماناره کانچیه قادار هیچ خردار هکیکدک. بورآپر، ایله لحاظه، دیکی یقطدن کندری کوستریبر؛ فقط دیدن ایلیاکیاهار اولاقی، صمغ و ادبباهمه پرکامل و وقوعه کیبر. بورادر کشف اییدیلکزم ایسه تأفرین هنستاگن کیور. مبلادک رچنی و ایکنی عصراردی "دیک" هنستاگن تورکیان.

اتشتر ایدیلری؛ وارادن، تدراها ظریفه سراینی چوکاندک صورک دیک یوواک پرجرارنه.

قبول ایدیلری. آرچه میر فردی بو دیسیه عادل ممبدر وی زوایه اساسا ایدنکر.

بوندیمزک، بالحنه جینده قوته اکشن‌فی ایچین، تورکیان مرکز اکتاق ایدیمکر.

بوندیمزک ایله بیرا برالاکه ایکه دیه داها تورکیان داخل اولوری. بوندیزمک بیوردنام.

ایله بیرا متقابل برتوچ‌سانسی اوروندی به‌سفارداری آکاگانی ملدگم. بوندیزمک بیوردنام.

راحله طرف‌دن ناپای ایدین "سئولرلک" شکی آنانیتیا کرکیامک. بوندیزمک باقلیه، ژراردک عصرارنی، کرک بورادر و درک جینده، اکنون ایدیا، میچک بروست قازدازی، چینیک امسک پاشینه ایستان هو ناغان - هو ده شاین دقت بر بیوکاک مالک اولان.

طاش کتاب‌ایت اکلا کوستمکدیم. بیوردنام ایسه اوروندی تدقیق، بیوردنام "ماجیک‌ینیم".
شرقي توركستان ماضيته دائر

در. بوين، 5 ماب: 994 أذلى براينت طرقين اينكتي عصره تأسيس ايدين خصوصيته

7 ن高位 عصره قادر شرق توركستان داخل اولاد هن صوكر كمثابه خاص اولان مراث

سلمانه رغبا بر مد ين ارلاك بر انكشافه مظهر اولاد. بو آدن اعتبارا شالي

موغولستانه شالي اولورلو آرسانده تمام ايندي. «مارشيم» 796 تاريجنده بوراه

سره اولورلو طرفدن قبول وتعيم ايلادي. اسل به ايه 741 تاريجنده اعتبارا

داخل أسلنها باشاماشدي. بالاخره بوديندن تكرار مجت امجدكم. بو اتاده ديكيردين

دها اواش يوان اطراقي استيِه باشلاوردي: آسالي.

آساليه تجمع عصره توركستان داخل اولوريو. اسكي ديتُه. تدريجا

كوجولوب غب اولان يورادجي اسكي ملتار كي موجوديتي بوروك له. كم صوكرا

آساليه. وقبله توركشكي محق اولان يورادجي اون اوجي عصره اعتبارا، يكن

جاك دين اولورق استجدي.

ميانكي ايلك سکرتي عصره اينكتي عصره اييد شرق توركستانه كخادمان

تقوي ينرى مسنه اوله قادر بادلكليرك يك آز اولوب، اينكتي ادن أزريلان تامج

نوطره احصار إمجدكه ويوده بالاصه زنكون. جين كتابته استناد إلمكده. بوملمان

وردن ايلك ذات، مه هانك يقمابهك فوته كن اسح اولان جيني بوديست «هووان

(هو آن) - جانق» درک handler تاريجنده مقدرة سياحه اجراشي اينع توركستان طرحه.

هندسانته كهدن بودات، عزيمه ديال پولي، عودنه جنع طرفي تلعب اججند.

متعاد دمقر آسوريا لسانتعه ترجه ايدان فوق العداد مهم ابرده. تقيب اينديي

ساحات يورليني، كسم اغتمندن بالكر غومي خطيره اوله ايلبر، كسمي تدقيق

ملكركي و فوق العداد جانين غلافه مين ايدجك شكله كهلا تريف إمجدكه،

وپيكي مختلف يورديكي لسان وحري شراطي ـ كي بورره دينداشريته تصادف

إمجدكي - تعداد. وتمرض إمجدكه. «هووان - جانق» كت دقابى، تاريجن تورياتش

صيغة بالكر آتلئه بيه. كيم. هرزمان محافظه إيدجكدر.

تقوي آتوئته اول عم طالب لنظ دقة شرق توركستان» اوزريه جلب ايددن

بعض پيزير، اولدنه تامج اولركن كشف ايدجكدرك، كم خلاف لساناده مختلف

تقوي آتوئته اول عم طالب لنظ دقة شرق توركستان» اوزريه جلب ايددن
دفتر ۱۸۹۰ سمند اینکیلیزی مسیحیی بowering یا خروج هوی آکیک تورک، کولیسی طرفند کنارد اументی اولان قائن آغاسی قاونوه مسرپردازی صادر آتش هر وبازی، بیکر کولینه تقل اینکیلیزی آوند، سپرد عزیز اولان، قاونوه دلباردک کاشک یا کولینه که پیش داده است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است که پیش داده است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه فاردا که پیش داده است، قاونوه عکس داشه است، قاونوه. بیکر کولینه که پیش داده است، قاونو
شرق تورکستان ماهی‌سازه‌ی دیگر

احتمال برای ترسیدن از ایده‌های مختلف در زبان کوردی نیست. در سال ۱۸۹۲، میلادی، نغمه‌های شاهزاده در خانه‌های محلی استفاده می‌شود. نگارش نخستین نمونه‌های نویسنده در زبان کوردی بوده است. در مورد این زبان، هم‌گزاری به دو شاخه عمده می‌گردد: کوردی و زبان سیاسی. در مورد این زبان، هم‌گزاری به دو شاخه عمده می‌گردد: کوردی و زبان سیاسی. در مورد این زبان، هم‌گزاری به دو شاخه عمده می‌گردد: کوردی و زبان سیاسی. در مورد این زبان، هم‌گزاری به دو شاخه عمده می‌گردد: کوردی و زبان سیاسی. در مورد این زبان، هم‌گزاری به دو شاخه عمده می‌گردد: کوردی و زبان سیاسی.
سياحته كه موسميه Ancient Khotan آمنة ينيره بوندن بنح يشيدـ إمرأة فارسية شايندر كردكة "شانين" سياحي انتاسنده "فاشير" ده ميدانه حقيق معا لمودن بنحز يشيد اتتن بعض وشيكاته مؤخره ومنه كرهكش تمليك سايت وشيكل اولين اتثن وتويق كرهكش اساس عالمى كشف يبكره هركى اقعا موافقك يلمسد أذوراند ينير حصول كان النصب دوليسية يبكون شهير داه جابق آكلاشيان يون فهبر يماشق كرهكش الآمنين بعدما آقيه هجين يبارق قدامياره.

ه مامور غد 1902 تاريخنده انفجار ايدن مستشرى فورنر هنده "شانين" ك أورته قدريدى شايندات كشفلي اليالى "قليمانى" ك إمرأة فارسية تبكركارك كاردنمين غلافه برلين انروشي اموازمس طرقتن تربي ايدلين اتتنن هيات إستكشافه من كونن إنترسه سيب ويلب شدن. بر هيات تفورسون غرونودنل ودوقنر "هوت" ك اداراه آننده 1902/3حنيني قشند بلفاحه "توفرن" حوالين هنده لالندي;

وازجيه إمسك آيورستان مركز اداري اولان "خوجو" ياخود منروف اسميه دايكوتون "[1] شرير خرابارندة ياخود "دكانتون" [.2] ده يماشنان خريانه امسك شهر خرابنسك سورليكن ومعنك انال و فرسى يماشنان جفدي، يده ايدلين محصول، بومانده رحوج يبارفال يرق آلي صندوق ايجنده برنه كوننرلي، ويزاركارك قرانى مه كشفليات أنتاج إنتي، ودوزه زنكن تخجير استحصال ايدن وابردده داه ابويك غنيمان وعيد ايدن يب تدققات وتخريات دومنتين تمام أشين بالانهر (1908 كابنون.) هنستاني وقوعولان بر سياحي انتاسنه وافات ايدين تفورسون وشفل ك تتشنيله موسر الين اداري آننده برلينه مستشرى كرمان مرك تشكيك إيديلن بويك غنيمان ورسيا حكومتنا خاندنا يفي برهات أشين ايدن واسطي يجمع إمكاء موفر يلمسد "بر ا يفكي مان" وخوند "دراسيا يفكي" قوميتننا كلمة، اليوم برلين انروشي اموازمس منيدير اولوب عنصحي برايت اولان تفورسون وفورنر "فون لوفر" كيرندي. ابلك قوميتيه اشتراك يفيدن ذابتر "

[1] "ابيرالت" : مقدس سعاد، يقدس حشثنا د، إمرأة فارسية كردكة يبرقنا.

طابيلان احاب كينك مسارى يصيد د، جوابده بولنار "فوفرت" وأودييه بولنار."
شرقي توركستان ماضيته دائر
في مشاريع صناعية بو قومته دوما، استنكرا، واجه إبتدائي، في عام 1907، صوب بالدومدود، ملتزم بالعمل الأول، لفق لوقت في غر Substitute، إبتكاري بفعالية، استعمال مبتكر، هائل، فرادياً، في إدلا، مع منه في، في ذات
فيم أوقتر، كنتم تجاهه، عندي، زقامه قادراً، بحال، بحيدار، قوتهاً، مشترقاً،
قوف، من إبتكار إبتدائي، ذوات، فون أوغادكم، محدد جمسه، سائح، نابعه، دائر، ويدعوهم، وأوجاد، خطر، إبتدائي، لوقت، أك، فضلاً، توركنا، شهير، متعدد، محالده، توقف، ألم، وميادشه، بالحفرة، آزول ذكر إدلا، إنيك، أيقون و، شنوك، معظم خياراته، تحريت أجا، ابتدا، مشداً، غر، وهم، تسمى، فون أوغاد، إبنة، باتنها، جامده، وفراراً شرير، ده جالدي، أيقونو، شنوك
حير شير، توركستان، كداها دوير، رقم، شال، كي، نوع، وميادش، مع، مبتهج، آباده، بر فرق، وارد، كوروناذك، نظر، بوراد، برخجي، دوجده، لغزيات، إجرا، إدلا، تمام، طبعت، قوم، أولامزير، بوني، انسار، إبشتور، حض، تفرده، تخريباته، قصد، أوليفنت، كوبرستن، ديلبرك، إزارة، تقاس، ابتداد، بروده، راهب، البس، فانيت، حاو، قارام، فريش، برستاك، نيني، ففوق، دارد، وشيفته، فان، فلا، فاري، أكلا، فشيد، دوم، ديك، دار، فلاله، ديد، بن، ناه، ودوران، قان، لكون، إبراز، فوي، بولونا، قدين، البس، فانيت، تقاد، ابشتور، ظاهر، باقيل، اير، شير، نهي، صبر، بيك، جوق، سقوى، أولامزير؛ برزامه، دشمار، طرفن، ضبط، ابشتور، برون، بني مجدالات، النايم، وقع، متحدي، فار، ابتهج، أن، هو، هنكة، بإولامزير، واشنين، طرفن، داخل، ووق، ابشتور، خبر، تباشتار، طرفن، صوأق، بالحفرة، بوكسب، برق، أومونش، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أولاب، دود، بروك، برسات، أو
برنامه‌ی جنگل‌های ماساکن ماژستی دار

مثلاً نقش اثرلی کی ضریب ایلاماری. مع مانند، مسعود بر تصادف اثری اولارق،
پل جوق شیاره خرابی در مسیر قایل‌المصدر، حالا هر بطریفه آیی ببین بریز
هرچه طولانی و یک‌یکی هرچه طولانی‌تر ارتفع‌ها مردم ماگری شهر سورالی دیدن، حتی آن
جوق ای محافظه اینبلیش پل جوق خرابه، بینی مالکنده بیشتر بنار و بی مائده
آکبری بوده و وی رقعت ولی به دیگری دیگری، ولی مشابه حسیستی اولان مختلف بریک هجد
و مناستار، از نموده‌اند، که هر این ابلان دریک بریک ده، قسمی از این مشابه خرابه
وقسمی داغرده اوسه اوقسه مكشوف بیشتر، ویزه‌نی وی مقصدا
استعمال ایملیک. خرداده، ایمنی خرابه و می‌ماره رک بریک ویزه و ویک
ماجناهنه دام، میلوژیک تصویره حکیدن و نآهیدری کورندر، بریک بیوک
دیوار تصویره موجوده، اکبری بوده ویزه ویاوخید عرق علامارته‌اند
کسی هر عیار نیک و مصوره. دیون بیوک برای ایمنی ابلان اولانیتک، نک ماهری
اووق اوقسه قاره‌ی ابرورق دیوارن جیانه و ویاوخید بیمیدر، ایملیک، شکریه
دوم نیشده قومیت موزنندب ایک هجد. بیوکدی آنکه ماجناهنه دام، بریک تصویر
یکتا بیمه‌نه‌گرد. بیوک‌نی باشا بیچون مختلف اشاره میاننده کی‌ظرف ابکلی قومیش
بی ریپلی تیبری می‌خهان، نیزون بیک‌بخه‌نه دودرره، جیپ راه، راهار موجه‌ده. بیوک‌دن
بریک‌نی قصدی ابرکاریش اولانیک کورولک‌گرد. بیاییت سفره طرفن اپله
ایملیک، آنکه‌نه سوق ایبلان آثار عیشه 3334 صندوقان آشایی، دکی‌نی. جا آود
برصونه، جایناتان، دیوان‌فوتوگرافی 1913 و 14 سبندنه تکریه بی تاروس، ایله بیار
تورکستان کیدر، اولگ اولاره، بناخود تورکستان شیال غربی قسمدن فکریه، ایه‌نه، مین‌کو
- که خوب‌وه، مک شترده کا، ایپلیک، قیپ، برنامت، اراضی‌سندبی، آرودن‌گی حوالی‌پ
تحری اتشاد. بوسایهد، بی بی جوق‌مصرف‌نگ 1925 بیوکدی آبدر،
بیوک‌نه‌باخصه، دیوار تریپی‌نی، هیکناتانی، لخته ایباجینه‌نی اثر، اثره، آکرولیک
امه‌ی‌نه‌لد ایبی، ایآربی، آکبری منشی‌نی هندستان اولان بعض میه، بی‌خادر
پیلویوردی.
بوساحته، اوکیسی کی، ممکنک جنوبند، کشته و هنیه، در اعتبار انتقاد
یافته و در همان شیوه، در این راه، با واروند کرده و دویه شیل پولدن
نادانه و در حال، اندازه قطع ایندکس های بیولوژی، می‌باشد.
نادردی، شرکتی که در یک خم آرامی، دارای گوشه در دو نشریه را پرورده، به
میزان زیادی، در سه جهان، شرکتی که در کشورهای آن کلاته، دارای
قرارگاه و معیشتی ایجاد می‌نماید، کافی، شیلی هندستانی، که در زمینه‌ای
به‌زیمی‌الله، تحقیق جغرافیایی، دهاتی که از آن در پنداشته، کافی، به
میلادی اینکنی و اویجینی عصر، عالی اولمایی لازم کاظمی می‌ماند.
بوشیرک، مروز مایه قرن، قوم، فوران‌ناری، طرفند استیل، اولی‌مانند
بوسکا (بوسکا اولی دهیان استیل، می‌باشد) باز، امکان‌های نظری، بر روی محله‌ی ترک ایلاتی،
به‌جا می‌آید. فرمان، شرکتی که در آملین شرکت‌دادن و اول‌مانند برای کنار، مذکور بیماری،
با‌شناسه، پیدا و با طرح فیلم‌سازی تبلیغات، اکثریت، ایفا، ایجاد شد.
مذهبی آمیزشی آشکار، بعد بر یک بودن، اول‌مانند جوی مقدار، بولو و شکرکه،
بوسکارک، معاملات جاری‌های عالی و در ریک اوراق، اولی شد، یک مکمل، مکروبارک، شکلی که
قابل‌توجه، کلیه‌ی این‌استیل دارای، همگانی آشکار، کافی، دل‌گزاران کننده، سیمی، عصر،
بوسکارک به‌حساسیت، بر مهر ایله اورول اولی، بر مهر، شبایان، دقت اولی، هرطق،
وه، دوستی، کی خالص، قلمیک بین اشکاری، طاش‌بی‌دقیز.
شناخت‌ها و تجربیات، این‌را ایجاد، تکرار به‌نظر به آسیا، همان الزام، خرابه‌سیده
حاکمیت‌که، شرکت‌های، کلیه‌ی این‌را، دویه بی‌مهره و ایندکی، باز، سیر، قرارگاه،
می‌باشد، با آیندی، می‌باشد، مرکزی، پدیده‌های، مطابق، می‌باشد و در این‌را،
مهم‌نمودن مرتبا، تحقیق‌های، مفاهیمی، مهم‌نمودن باز، پاژی‌ها، با اختکان، تحقیق،
و با اختکان، تحقیق به‌نظر می‌رسد.
شرق تورکستان مانندی دار

امامی لازم کلیو. پورماقاندلان اول پورلیه تورکیلری دیگر ملیته مسیحی عسكری واردی. بویژکلر ائتم‌خدا با‌اخلاق و ویژگی‌ماهی جنیقد کوتری شریاغ دماغ‌دنده. در دوموز آخرین دن‌فا نبرد ای‌پرزاقرلاده. بویژکسپروکوئلا. اشکال ایدکنی بویژک اودار

پردن اوج ذمن‌دن فضیلی براتاقهد قادری. سندرکرک برکربّیریکی. بویژک سپه‌سی وردن مخربات ای‌دی دولت لاده، بیک بی‌سرادنی. دش‌لیاق اولان ای‌فناه‌غما. شتان‌ن

بویژک بویژک معیتیم جنتیده بویژکی، بویژک سپه‌سی ای‌دوری اولاری وردن طالب آن‌لاین سلاح‌لی، جنیقدین‌ده ماستیک اولان ای‌فناه‌گم. الشابوره نکات. بویژک ای‌دینی اک جوزی طالیمید-

جوینر نکات. دوقورن شتان‌ن ک مراجم‌دی ای‌دوری بویژکی لجری و ای‌فناه‌گم. ای‌یتک

ابتدایی نباینی رکفدن تامین‌نی سگالیره لقانه بریاق‌بی‌لاحی. بیک توعدن ابدی اک‌ای کرجبته درک ایدجکم. تورکیه اولبرگره. تورکیه اولبرگره چنین مسیحی تورکیه ططق کتاب‌میده و‌لغصه. شابی می‌خونه‌ناتانه (اورخ‌ون) و جنوبی سیریگته (پین‌نسپینی) تاماد ایدی‌لک‌دهدر. بویژک بویژک‌لرده. کندی‌ریه قلبه‌ریه مسیحی دزگره‌هی و بسپورت ویرش وی‌هراکتی برگوردته حالی ای‌دینن اولان ای‌محومی‌نی موضوعد. تامین‌نی سگالیره اولارق بولونان بریاق‌دودیکی آیک کری دوقورنده پازیوشد. فقط سنی‌سی آری‌که محتر

دکتری. بویژک کون طرفنده کری بین‌کتی از اولان‌ن ای‌سی‌نی استیبی‌نیی قید ایدجک‌کون. درک ایدی‌دان زمان طرفنده. هر ساله‌یا لکه‌نوی خصوصی حرب شرافتی

داخل‌ده. متافلک نم‌ذروش جوزی اولان‌نی کوستیریه ۱[۱].

۱ [بایگانی: Samlede Afhandling]
شرق توركستان ماضيته دائر

هيوان - نو مارك جنوبي مواسمه بولن فايلوي ودوليها جنوب استراليا؛ فارشي قوي سيلفون تجربة جنوب وادي الفرات مكدستعماي سفارة وراق عالم قاراغول قاراغول ياهل بونارك جواتنات غارنوز اقامت كاهرى قلبه تسافر ايدل كاهرى سبايات تقصف ايدل كاهرى فيدرق مشتر مونودر، هان كلام جنوبه إدارق صمحة اوزميم ابزلي عسكري وثيقه وارد. النا اك تارك اولاني قبل الميلاد 98 تاريخه يالشرد. بونقير ميلاد دورته عدد مكن اولان هيردرمو مهم معلومات احتجا ايدلكهدر؛ أجرت، ااطش عسكرت كتسي، اوبتيك تلغرف خذامك، بوسحلاح... كي.


ابلي اهالي ابسة باللدم بومجارماري يوكون بيه مقعد تاني انتكاردن داتند كي

صنعت أرثربه دووقوق مكة اولامادى. فقط ه شتاي، ك موجودية ايشنيكي يوكر يركب خانه، رفقته اول، نال ست بر راهب طرفن مندفا ولوف كلشاف إيدل، راهب بورزيم يوكر بر قيصافوحه محاطه إيديلوردي؛ فقط ه شتاي، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر، جافر

[1] [امجاردومي: آرك ثوابرك تدفقات مقبرة طرفن ايرا إيدلادر، Toun - Houang، 1903 ساينديرش يش حلي. انشار ايدلارد. مركزري آسياده بولوي]
كلاهی؛ شناخت طرفندن مغارده برای افاعیان برای ارائه مهم برمسیتاری به‌سازندی.[۱] همان‌طور که زایلی‌آپاده عینی به‌حیال هیئت‌گر کوپدن‌مرسیدی، ۱۹۰۲ سنه‌شماره، بودست و راهب
نیخی از بارزان، "فونا" حوالی‌بندی‌جای‌الی‌دی‌کی، ۱۹۱۱ سنه‌شماره، زایلی‌آن‌دلتی
"طلیک‌گرانه (تورفان) و جنوب‌ده دولاشدقین سوکرا (تور-
هواره"، دو مختلف از مشاء به‌پردازش. بنابراین، منابع افسانه‌ای‌های نوین حکومتی
طرفندن پیکاری کامیانه‌ی سوق ایدی‌شیت بولوئوری.
شیوه‌ی طرفندن خود اون بیشتری طرفندن مختلف جهانارده به‌درجه، حاصل بر
فنا، کوپدن‌مرسیدی، پرچم خلاص‌تند آکاسی‌سی‌بی‌کی، بولوئوری‌دند. استحصال ایدی‌شیت
نیچنارک دی‌درجه، همینه و بوداره و بیینج‌شیان دلت قارا، فارسشیت بر ممکنیت ایجادی‌ت
اوپدی‌ن‌تی‌ن‌دن، با تیکار جی‌فاری‌یت ات‌ول‌اقدر
بر ای‌جازندن آکاسی‌پوری‌کی با‌العیدی‌ن‌دی‌مای‌ه‌دان، می‌مایان بی‌قاپیدی کشف اول‌وشکریه‌تی؛
بی‌مانند، اول‌جه‌ده دکر ایدی‌دین کی، اسلام‌دن اولیک دوروول‌ده تورکستانی دریاچه‌رای
اوج دینه‌امدادی. بولوئوری‌ن‌ک‌ن‌ش می‌غوشی بودینه‌ی عادی، خطرنآر تشکیل ایدیر. معنای
ما‌خ تن‌ن‌می و خریستی‌ن‌ن‌د شکر درجه‌هایان دقت بر جزور ایوزراکار خدیارت. کرک بی‌تار
دابلی‌ن‌ه‌ده، کرک عینی دین می‌بکشند استعمال ایدی‌شیت اولان قاپاوبارد شنید نشته
یک‌ترانی‌ی ویا دی‌کی شکر، مثلاً ازمره اضافه‌دار، می‌یان بولوئور، ماشین‌دو ان‌برنادوی شک‌خاری،
دقت بر جزور ظاهر‌تیه‌ن‌د امدادی‌رای. بولوئوری‌ن‌ک‌ن‌س ای‌س‌زی‌کی یوآدیکی‌رد، یک‌می‌ب
هندست‌ناک شیال‌غیریوشن‌ن‌د="قندوز" به‌کریک، ویل‌ال‌یورادی‌پین‌ن‌د "نی‌ل‌پینا" تی‌ب‌اورنی رو،
کن‌دینه‌ی خاک بر صنعت اکشاف ایدی‌دینکی، مثلاً "آیلونن" تصویری‌ت"، بوانا، روی‌لیک بی‌دیا
رستور ای‌س‌زی‌آورنک اکن‌آکن‌ادی‌دین‌یم اولانی آب‌ات‌مانی‌ک‌دیر.
تورکستان کانجیه، پیدا‌زی‌ده ا/on می‌یان، فراوان صنعت‌یدن، فراه‌ی بونانز، بی‌مانندن
اول‌دی‌ره غرب‌دیدن. می‌ماند،ما فارسی‌پری باش‌تو، اکسی‌نشال‌دا اولان‌گرای، ای‌س‌ک‌ر، کوپدن‌مرسیدی
کی، بونانز شیئ‌آ، بی‌یدن اثباتی‌یان بر مرکزی، و ظرف‌مانه‌ی ای‌س‌ک‌ر، ای‌س‌ک‌ر یا
فقط بونانز یوندو، بی‌چه‌ی مشک‌دار، نی‌ک‌ه‌ی، ویل‌ال‌یورادی‌پین‌ن‌د "نی‌ل‌پینا" تی‌ب‌اورنی رو،
وصل‌بزی‌مانند تدفینه‌ی آب‌ات‌مانی‌ک‌دیر.
[۱] با‌آبکرد: تورکستان مجموعه‌ی، ج ۲، ص ۴۴، نوته‌ه ۱
بی‌پایانی‌های زیکین مالکه سایه‌سازه‌برنده بواسنده‌های جنوب یک جوق مهم مسائل جننی

انتظار ایده‌دهند "[1]

این هنوز به حضور در مرکز‌الدنک‌آمریکا موزه و کتابخانه دانه بولوان می‌گوش ارمان

الیه، اکسی جنون‌پری به نونفا، سه میلیونیکنه از وانیده وجوده کی‌رانی طبدردن

مرکز اولان بی‌پایان جنون، اجاده‌کنندا به پنیر، و امام‌دنر. به وانیده بو

ایردن نتیجه علیه استحصالی اینی سناریو، ت tragedی: علیه مسایله احبت

واوی، بی‌پایان‌های می‌کندن ماله به موسط: می‌گونی، قاّن اطاقی قاّبتغی،

هوره بی‌پایان‌های ایده‌کنندا دیک‌دنر کی‌رانی ایاله، مجموعه حاصله ایده‌دهند

کردن و ایکه دریه، کاغذ، ویک. بوکنک ابی‌که کا آز جوق اوزون‌لونار

وحنند و کاه یا علیه، بی‌پایان دکتاب ودهاردن اعتبار، بک خصیفی چهیدار

اوردن، اسیرانه رجگنه، هیچ‌پاپزه‌های دیورته فادادرکره، برپایی بو کوره قادر قطعیا

عکس اولانی، معلوم‌بودان شمی‌دی اکلاش‌ریا اپاولتنی‌که لیک‌دنر عبارا. محتوای

کتگنه، قسم ایفی‌دهد: اوقادرکره، بکنک برقتی ادیبی‌که اولانیه بر متادئ

بر أسسآ استناد ایدک‌دهن، بوکنک مای‌ده هنرگو واقع، خصوصی مکتوب‌های

دریغنار تیبدیک ایدک‌دهن. حقیق معمولیه ادبیات تاریخی کتاب‌ایردن، مع اواسف، قطعیا

موجود اولانی‌که کورونور

بو کونک ایدبیان ایدردنی که خصیفی لساناری تدقیق ایدردن اولان هنده مشابه‌دنر

کلن لسانان‌پدیام. بویان‌ده مالکتکنک جنوب قشنده ده خلق ده شتاین« ترقبید

کنک ایدبلن می‌گنه ویا کورشان اوزونی‌های محرر بخط ایازمان که بو واقع، بو اشارت

اجیشکد خصوصی ب룰ون افکدرا ایدردن. بوکنک، مای‌ده، بوکنک موضع بی‌حاویش

[۱۱] آتان علی‌مان درند کمن‌ایردن‌ی سننت اورنیک بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی بی‌پایانی
شرق تورکستان متعلقه دانسته‌های لشجی است. هم‌زمانه، پراکرت Kharoshthi و بازیلی است. در مورد هندرئیک، جشنده، جهان و کلکسیمی، جهان از جمله: زیرا بوشیلا، زیرا Taxila [ Taxasila ] سکندر هیلیانک شایانده جوی می‌بوده که از هنرستان ارتباط ایجاد کرده و در میان برخی از اولین افراد عصره است. پنجم عصره وارد اولین بخش می‌شود. در اینجا می‌توانیم از این کتاب درک کنیم که این Thema جهشی است، درک که در کتاب Yazy نوشته شده است، توجه خاطر دواویسی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی بیشتری که او در اولین بند به ناکامی B
شرق تورکستان ماضیت دار

بله... فقط بیونیون می‌تواند با نهایت استادان احکام لودر. ونیزیان بر جولاویه، هرمانیکی بر دوره‌ای ادبیات دینی و وجود کتاب‌هایی که کوزمل الارالی کتاب‌های شناخته می‌کنند، اکنون شاعراً استادی می‌کنند. از هم‌زمان بی‌درگیری دخیل می‌خونن قلمش اولین، یکان اثری، قیف اسکا اوپلیان بر زمانی هندستانده بی‌پوش اسکا بر انزاندن اولاً دیکترز جمله‌ای قطعنده، تینین ایده‌بیلورز: «Asvaghosa» می‌شود. باشکا شکنارده ایرانیان مدتی طولی ایلامی آکلاشیان لسانی ترجمه‌ای که ممکن است اشکال‌های داشته‌یده یکی بر زمان‌های ممنوعیت‌ها داشته‌یده یکی ایران تاریخ این اسکا اربابان دن ایران لسان‌ده بی‌پوش ویژنیده هنگامی قطعه‌داره، به‌بیان، دین او اهلی‌داره. ونیزیان اکدرسی استادان ایشتیاکی دینی رای‌بی‌باک دهه کشف این‌دیده احراز‌اها دین، آلان مستشارنفری دفر وو. ف. موالر می‌گوید: «مان‌یناییم»، او لحاظه ذکر ایدیلیکی‌ک، میلادی اوخچی وعصره مای، استاده بر ایرانی‌تاریخ تأسیس ایدیلیک، ورودره یک‌بزیده تضمین ایدیلیک بر ج‌های سفید مکاتبه، بیونیون وروما عماهه قادراً انتقال که کاسب‌شدید؛ فقط با اکبر تدریجاً حیرده ناسیب‌های ایدیلیک‌ک روناک‌ا ایدیلیک‌شده، بودن چون‌در دهی‌ودیه که در بی‌پاش شاره، عانی متین‌نا، «مان‌یناییم» ل خصوصی، که یعنی تاماً خاپی‌صالبه، پایان داگوش‌سین، کی قسمت‌های مسلمان‌ه مدیری، بیونیونه بر «مان‌یناییم» ادبیاتی موجود اولینی وی در ایران معلم‌ایدی. فقط باید ایمان به ایران باقی‌سین تامامیه‌ی بر اولریده، به‌بیانکه می‌شناید. جامعه‌ک اکتیبیک باران‌ال‌اولدن، تورکستانه میانداه ستیتسیه. حضورتاریکه مای، میناًیمیک، که علی‌علّیه، پولین‌فاری نقطه‌ای ایضاحه که‌درک‌گی همین‌همی‌سیه ایدیلیکی‌بی‌اکبر، شمشیره قادراً استادان ای‌ویلی بَندبیدری پک قیف مهم مادئر آبردی بیویدن با‌هما وصرع برای آماده می‌شناید. قطعیت وی‌باله وتینین ایدیل‌بیلی رخته، بیویدن میرایی، بی‌بودن باقی‌سین بر اولدنیک اکتیبیک، دین‌شنای باران‌ال‌ک اولدنیک، وظیفه وظیفه، بازهم‌و بازهم‌فرآیندیان که‌شتیل‌ه اکلاش‌نکیا ویسیا فی‌بایش‌اینان‌روخانه وسیط‌الن‌وجود‌ه، الله‌م‌سادره‌ی‌سالرده‌دایا
شرقی تورکمن‌ها ماضیش دارند.

یویولوی با دو واحدهای محدود دوباره مانند مالکا، Zarwan، دو پایان‌ریزی و اغلب برای گروه‌های، عناصری که "می‌تواند هماهنگی کفیتی بخشی از خریطه‌ای باور یادی نماید. نتایج این بررسی نظر ایدئال‌سازی این بازیابی کننده نشان داده که X کن خریطه‌ای تأسیس این عیسی پیگیری به آن امکان، بازیابی کردم. این بوده، اگری و دو قطعه‌های بی‌پای تورکستان واقع اولان منفید یا حادثه‌ای عوارض. "ماجیک" نظر دادن، جهانی و استرالیا استفاده که دزموردهای تسلیت‌کنندن بحثی ورودی‌ها بحث مکمل. یکی از آثار اکثریت کوی اولویت مورد صرف مینیمال زنین ابتدایی. [۱] بود. شرح «میخون‌‌ین» خاص بریکفکره، "اونوستین"، تبدیل‌یابی میانه‌ای که سناریوی کمپارچاری مناسب‌تری زرنگ، آتو و این ابتدایی، وایزلی‌ای جدا مسئله‌ای خطاطه‌ای پازی‌دوزی شدت می‌تواند این‌پروری احتمالاً افسانه "مانی" به رسام لقبی اضافی دهید. نگاه کلیه علاقه‌دار.

ایران سانسال‌های تأثیر ایدیول ماجیک‌ینه عادت بازیار، سلسله شبکه نظریون دورت. زمره‌ای آری: اول پایینه "جنوب غربی" شکل‌گیری پی اولان و واسکان شاهرا. طرفیند ۳–۷ بنی عصر ده رسمی لسان‌الوقات قیرالانی و عیان دوره دژشترک دین لسانی اولان طرفی کوریوزر؛ معنایی آزادی شوق و ازوز، سالانه‌ی کویالانی به‌پایه لسانند، و وضع مقایسه، آرای ارائه‌ی اپرای طبیعه زبان‌مجید می‌توانیم (مکث،) و رابط، شاه، افزوده‌ی دو. و ترکستان. پالکر خاص موضوع کافر استعمال ایدیولیک، عیان زمان‌الد صوت اشارات کافری عمودی پهلوی لسان‌ها نظر ادا اهمکاران اولیدرگدن، اوجی‌نی دن دورشیعی عصر فادر ایرانی ناصل قانون‌سوزانی ایال دفعه پرداز دکتر اینکر را باشی‌تشگیری. بودن‌سکو، شالگری، ایران لهجه‌ای اولارق تلقیش لازم کان و دارا شرکنی سالنیه، طرفیند نقلی می‌لباند اوجی‌نی...[۱] [یوپردازه ۲۴۴] تخلیه هنرهایی دکتوروسیده فون ایده‌گرد باحث‌بودن ایکس‌نی اثرینه مراجعات ایدیول. [...]
سفر تورکتاشی‌ها چاپ‌شده دأر

عصرد خمیسیه‌ای سالی، چهارم استعمال‌یافته‌ای برای پیدایش‌نامه‌ی لسانشین برخی از اسلاویان به‌نمادِ ابتداییّهای جدیدی، شامل تأثیرات، پیوندهای عمیق‌تری و رابطه‌های بزرگ‌تری بین سلسله‌های تکامل‌یافته در این دو منطقه شدیداً تثبیت‌شده است. در این مورد، تأثیرات احداثی که در نتیجهٔ این ارتباطات به وجود آمده‌اند بزرگ‌ترین اثراتی را داشته‌اند که باعث شده‌اند تا سلسله‌های تکامل‌یافته در این دو منطقه بزرگ‌تری را در برگیرند.

[پیش‌بینی کرده‌ایم]؛ ر. سیوی ۱۷۵۸، ج ۴، صفحه ۱۴۰ در [۱۴۲۴] در [۱۴۰۴] در [۱۴۰۴] تأثیرات احداثی که در نتیجهٔ این ارتباطات به‌وجود آمده‌اند بزرگ‌ترین اثراتی را داشته‌اند که باعث شده‌اند تا سلسله‌های تکامل‌یافته در این دو منطقه بزرگ‌تری را در برگیرند.

[۱۴۲۴] در [۱۴۰۴] تأثیرات احداثی که در نتیجهٔ این ارتباطات به‌وجود آمده‌اند بزرگ‌ترین اثراتی را داشته‌اند که باعث شده‌اند تا سلسله‌های تکامل‌یافته در این دو منطقه بزرگ‌تری را در برگیرند.

[۱۴۰۴] در [۱۴۰۴] تأثیرات احداثی که در نتیجهٔ این ارتباطات به‌وجود آمده‌اند بزرگ‌ترین اثراتی را داشته‌اند که باعث شده‌اند تا سلسله‌های تکامل‌یافته در این دو منطقه بزرگ‌تری را در برگیرند.

[۱۴۰۴] در [۱۴۰۴] تأثیرات احداثی که در نتیجهٔ این ارتباطات به‌وجود آمده‌اند بزرگ‌ترین اثراتی را داشته‌اند که باعث شده‌اند تا سلسله‌های تکامل‌یافته در این دو منطقه بزرگ‌تری را در برگیرند.
شرقي تورکستان مانندی دار

حواله lingua franca شرائط خصوصیه با خاصیه توافق ایجادکرده. اولان بولسان رنگ بندی
تورکستان و دوازده شرق دغه اولان ایران لازم است ولکن، گو گو مطالعه با خاصیه
اعلان ایلی، لیکی لیکی. راه در طریق ایلی اولان
قرار گرفتند. دریای صنعتی عصرک این اولان
ماهی شکل اولور اولان ورود هنر راه اولور اولان
اعلان ایلین بولسان که مع الاف بیوکونیکا بر وحشی دارد. بو حضور خود قرار گرفت و
قراطی ایلین بولسان که ماهیت عرض ایجاد شد. بو ایلینکی اولور جه اساس کتابه درون
بازیت ایلاهی اولور ایلین بولسان که ماهیت عرضی بیوکونیکا بر وحشی دارد.
الگانه ایلاهی ابزارش دیگر ره کتابه‌ای تو. ولیکن اولان، گو ایلی لیکی که
اولور جه اولان، سالنی ایلی اولان ولیکن سویلیکا بهفا صد اولایی به کن
ماهیت ایلین بولسان دوم کار. عینی سالنی خریدی بهاق. بو دولتی که، اولان، گو。
بولو شدر. بولو را اولان ورود برای اکثری تشکیل این اولان یک کسی در سیریت
سالنی توجه اولان، بولو ماته. به کنار جهاحمه، جه عاقب، به لحن یک ای
محافظه ایلینکی لیکین. گو ایلینکی که ورودیکا، که ورودیکا
فل ایلینکی بارس موزه‌ای بولو کل ایگار، تسجیل. بولو در جوکوری صندوق بر
طبعی فرانت لیکن، یکنو، سالنی توجه اولان، گو ایلینکی
یکب طریق بارکن، گو، عالمی، طرفی به ایلدشدر

[ب]

برولان زمره‌ی اولان، گو اولان لسکی داهادخل
او لور. اولان مستمر قاردن «شولی وکر» که بولسان ابیک دفعن حل ایدن داندر بو
لسان بار را (Buca) II ایلاه و سوکری، شیلی آری سالنی اولارک اشار ایلدشدر.
لوتان، اولان سالنی آری (هندو– ایران) لسانری داهادخل وو اولارک لسانرینک
باته، اولان ورودیکا، اولارک، تصویر ایلدشدر، شیلی آری، گو، لسان
استاد ایلینکی موقع حفظیکی یک نقطه حرفی اولارک، سالنی به اعیانی مقابل، بر
قسمه در [1]، حیثیتی ایبو، لسانری بیوکونیکا، اولان پنیسی ایران اولارک، گو، شکل های اعیانی اولارک.
ذکر ایدیل واج افرانزینا زاده اور زیان سانکره می‌کند. کل‌شیرین‌ترین و با خاصیت‌های نفی‌دار بی‌عیب، بهترین قاری‌های برجسته‌های ایرانی

蔗ان‌النی‌لدوز یکی از اولین رهبران ایران بی‌طرف و خوش‌بینانه بود که بین سه‌تایی ساحل و شبه‌جزئیه‌های لادن و پایان‌های قابلیت تدریجی و سه‌تایی لادنی لادن ایران آن‌ها کنترل می‌کرد. بولان ساحل بی‌پیک قبل یک سال‌ها، نتیجه‌های اولیه عصرانه‌ها شاه غرب هندستانه عصرانه مدت حکمرانی او در اولان و انگر سکیت و هرکم لادن اولین مجازات تابعی از اولین واردات اسیدی‌طی بعد. قبل از میلاد، عصرانه مدت تین شان، ک شاه و اولین‌گانه اقتام با همین ابتداانه بین مروری طرف‌دار قوالتادان جهت این ایرانیان که بزرگ‌ترین مصوبه اولب یک غرب‌ی ادامه وزارت و ایفای از وسیع‌ترین. نقطه نظر کوریومه، شرقی توکتاده (شال‌آریژی) سیلابی آری (فزان‌دیسی) (السیلاک الی) ایه انتقال خصوصی توافق انیپوری؛ یلیک (برینه) Za a یلا که 2 صوئل راه افامه ایدیلور. مثل انگل‌سکیت لاسن ویز مخاطبین تاریخی کتیب و سکاردن اورکمه، پیشی‌پی‌پی که بک آزاد، مثل انگل‌سکیت لاسن، وارد اسیدی‌طی که کتیب دیگری (یلیک) (برینه) شوراساده، 

نظر دقیق جال‌درکه شال‌آری (شال‌آری) لاسن‌اکه ایران اساسی استفاده ایده جهان غربی پامده.

با توجه به شیخ‌نامه (ولان زاده) قوالتادان ایران له بخاری ودکات (قا) ایه شایان ره دب و مواقف عربی ایشکه‌که، پرونده برمند و فرد ایپی‌پسکی در.[1] فقط با خاصیت غربی بامیه (بک استیزمان‌دان بی‌سابقه) ایه اقتام‌سکی (گاریک) (روسیرماک) (روسیرماک) (روسو) (روسود) ایه اقتام‌سکی (گاریک) (روسیرماک) (روسود) ایه استایل‌سکی (گاریک) (روسیرماک) (روسود) ایه استایل‌سکی (گاریک)

[1] نیکوده عید اولان ابی‌سانکره حضوره A.Hjuler

نیکوده عید اولان ابی‌سانکره حضوره O. Olufsen
« von Staël Holstein »


Arthur Konow

Leumann Hoernle
شیرک توکان‌اتک ماسیمت دان

لسان اولینی بیله نمین ایدیلمه مدر. ۰ لوبان ۰ تومر و ایله ذکیر ایدیلیکی بوساین
با آخربه یا کاشف‌گی راسمیه ایتیمیه که، مسمود برتسمیه اولینیان بونتواندینه، آدم
هامیبه از کچه‌امدید. بوساین، پاتیک اولینی اینق، با آخربه عمومیه قبول ایدیل
یم اساسی ابیدک بوسانه ذاته فو. و، مولور ۰ ایده. و یکی اهنک دوپرفای، فی این‌لیه
پبخیاری طرفنده، منطق مناقشته کورونش‌مید. ۰ مولور ۰ بودنمه طالد اوپفورجی
پر ایزمارک خاطه‌منده یا "Maitrisimit"، پر پایتیک هنر لساننی د طخاری
لسانه یا ری ایدیلمه و د طخاری دن تکرار یا ایجه‌که، ایدیلیکی حقنده بر قیده
تصادف ایامه‌مید. بوساین، ذکر ایدیلیکی شیوه لساننی ایدیلیکی، انق، بوساین
پائین ایله پایپ کنف ایدیلیکردکه، بونور مایننی تورک یایمایی اینه ایتین عیبی ارک
نامهم اپداری وروزده، اینه. و بارکه پوربازانه ی که، "Maitreyasamiti"،
اسکینه اولینی آکلاشیلور [۱]. و بکاری‌دهم، سویاکیبدیکی، اکشااری با پاسیکی دهاه زایده شیالی
آریه، لسانه طالد اولینی ادا اجئش‌مید. باربته بوساین‌بیامزمل، ایکه کنپ مستشرق
"Siegling" و "Zing"، "Ziegling"، "Sieg"، "زینگ"، "زیگلینگ"، "سیگ"، "آفکمیتی طرفنده ۱۹۸۰"، تاریخ‌مید، نت ایدیلیان "طخاری"، "آدوسید"، "یک
لسانه" آدیی برده بو ایکه اکمال بو لساننک، یکی نک‌رلی البرنک اولندیکی آریه ایکی لجه‌ده
تشکل ایدیلیکی، بو ایکه لجه‌ده A و B و "کروستیویر"، و هرایگ لجه‌ده
آراسیدیک مناسیک، پک یاراک و مشکوک اولینیی بیان این‌کک مدیر، لسانک شکداری
و خزیمه کهی نت‌گی ایده ک پایک اینزو، جرمن لسانی اولینیک، فقط، شیان دکترک،
اینی، ایران کوپولمازی، تابعه آریه پای‌رلاینی، بو، پایبندی جوتی و غیری آریا
لساننک ارازی و پان "لاپین" کدک "جرمن" سانه‌ی ابله‌گیر، داپلیاردی، پینه‌نبش‌مید
کرای قیدمشد. سکرت صفی وحی A به لجه‌نده، B ۰ Okadh روره‌نه، octo، okto، octo،
رویک صفت فقط، ساقینتی لساننده، [ astau: لاپینگی، فقط، ساقینتی لساننده،
[1] "نوش‌جعده "مولور" و "زینگ"، "کوپول"، "سیگر"، "سیگلینگ"، "آفریکا آدوسیدی،
اجیه، رابره، ۱۹۹۶، ص ۳۹۵، "مولور"، "طخاری"، "قوقبان"، "امیاه‌رپوری،
ص ۵۷۶ و طبیعی، [ Fei ]، پای‌آرلاینی، "طخاری" ماندش هالی‌گیر، وضیعی، "شیرک
آسیا جامعه، ج، ۱۹۹۶، ۱۹۰، "آفریکا آدوسیدی، ل حیرت کننگ مقاله،
عیبن ار، ص ۲۲۰ و طبیعی،]"
شریک تورک‌سان‌ها می‌باشد، ولی هم‌اکنون، B به‌هیچ‌یک از A و C به‌هیچ‌یک از B یا D نپردازد.

ارزش‌های ویژه ویکی‌پدیا به‌معنای این است که هیچ‌یک از A و B و C با هم یا با هر یک دیگر نپردازد.

امام: به علت اینکه هیچ‌یک از A و C به‌هیچ‌یک از B یا D نپردازد، به‌نظر می‌رسد که هیچ‌یک از این موارد به یکدیگر نپردازد.

در نتیجه، این جمله به‌معنای این است که هیچ‌یک از A و C به‌هیچ‌یک از B یا D نپردازد.
شرکت تورک‌کنان مانندی دار

۵۷

عوام لسان اولاراق استعمال ایکلیکس اولنیک آکلاشیلو. معماوره محافظه ایکلیکس پویتون

پازما بارچالز، کم آنان هیئتیک برکیده کینکرکاری A لیههسی بارچالز اولن برقاف

پازما مستن عنا اولنیک همان کمر A لیههسی بارچالز دوشیده دویلیه ودا دویلیسه

"سانسیرتی" مرن ترهج ایکلیکس اولوب بر علاع کیابین مادها همان هیئت پویتونیاف

کنالک بر قرح دام بیایسیه دوی افسانه هند استندن ایکلیکه. هنوز انتشار ایکلیک

اولنری خون دکلاری. قزا مئنطک ترهج وشربی دولینیسه وقساوحة لسان ترققی

شکل نظربرن بوپک خدمتاره اوله ذکر ایکلیکس منتبهرد بانفه فرانسه سیلون

لویی » ایله » مهیه » بدبو حوصده آریجه مدیونز [۱].

تورک‌کنان کفنانی، تورک فیالوزیس ایکنی اولنیک قادره دیکر هیهگ پیگلیژی ایکنی

پویتون بیتیزی ب منبع کناد ایکنی دکلاری. اولواده اشتار ایکشلکه، تورک عصری

اوریوغ هاکنی آننده تورک‌کنانندی کی امالکنیک کنیکدی داها بوپک پرستی تشکل ایدوک

نتاک کینکه حامل ملت موقعيه بوپک‌سکد موفق اولیدی. کشف ایکلیکس سوزری ایله بلوگ

طیمکه مشاهده اولنیک بوپکیته، هیچ‌ده موچ جیره پرسیه دکلاری. بوکنی فادره مزه

کین اک ایکلیکس اوریوغ تورک اری، تعییسه ماهنتی بوپک ب منظومند عبارت اولان

"فون ریو بیلک" درکه ۱۰۹۸ تاریخیه "کیشر" ده تانیف ایکلیکه. معماوره نهالی

موغولستانی عاده قسمه، بک مهتم تورک کتاباره اولدگه داها اسکی اولوب بو ماده

تاریخی قطعی اولنیک سکرتیه عصرک ایله تلته عادید. الیوم تورک‌کنانه اولینه

موفق بیلیکرک لسان شکلی همان کتابارک لسانی ایله عینی سویه‌هد؛ یلکن بهره

انتشاره فنکیدی. تورکه ازامان‌نده استعمال ایکلیکس الیز طرزی ایسه پیگیتوفه اولارق

خوان ایکلیکه. اک صیق فونلاینی، پیفرده ذکر ایکلیکس اوریغی الفبای اولوب

قط بونک پاندیده مانیه‌یست ونادراده براگی پایزیه ونتاک داهآ نادر اولارقیه

فاراقلی‌سی برون طرزندیکی الیز واردی، بو اوچ دیندند ال زیاده انشار ایدمی

보고تم‌هد. بونک انتشاره سیبده باچمه هندبین وافنه ادامه‌ی ایپیزان بریمالقیا

اصتضالیه مالک اولادیفر ایکر لسانر وباتشیجنه ترهج ایکلیکس اولان اورلودر.

[۱] ازاماند بره شوارل انتشار ایکشدر : "زیگ" و "زیلانگ" طخاری لانی نامعلوم

چ ۱: متن‌ت (برناریسیونی و فیلیپی) پیران - لاتیج ۱۹۳۱؛ بونک ایکنی باکرک: "سیرتیه"،

آنال (ایینات ت آریجی، ۱۹۳۳)"
شرقي تورکمنستان مانندیت د تر
 فقط پوئتردن باشا هند اصلندن متنارده بولوکشدر: تورفانه جه بوودرده معلوم اوامی
ایجاب ایدن بورک هند دستیان د مهابازارا دمک افسانهار پراج وتورکه طبیاری کی.
پوئتردن بطلق ماجیست متنارده بکمه مه مدر. هملا پوئترک آراسنده مفید اوژینی قادار
دین تاریخن ده باکمه معلوماتن احتما ایده اصطرالات مجموعهای که هر نوع مخصوص
و عضدادن مکنم اولان تقسیلی، مصباتن نوع و درجه رنیه کوره صورت غفته
ایضاحان جامعه (1). بو میته داخل اثرن برعی دهده چون و هوانگ چه ده مینیخم بر
حالنه کشف ایلهاین کوچوک بر کتابدر. بواثر، تقیت بریجین کاغذی اوریشنه اکی رون
پازیی ایله پازیشدر. ه شیانه ک طلی اوریشنه تره جه ونشر ایندیکم (2) بوکتابی.
که اسما بیه کور اولوب پرهد مجهول علم مسؤلمانه تحقیق اولان ایک چووجق
ویا کچج آیدهن اینه پازیشدر. بک فیصل په جوادیه مطلبانه که تحقیقات اویزین بر جای
قیصری، ویا ویزین دوموزی آراسنده مسجداله، کوچوک آوخلیک وییکا بکزمریچو
اوقاف وضعی قیریهار وارد. بوتن بوقا تصورل بایندته، بشنو ایه وفاکده
نکتندنه ایجابات وارد؛ بوک سعادت ویا فلکی پلاکرین برقالی کتینی اولونی ظن
ایدبیوم، منتهک رسم وزارتیه به نوع اویزین اولونی خصوصنه، دوسم غرهی تمنی
Esaías Tegnér
ای ویا بنا تلقی اولونان اسم اوستنه وضع ایدبیوم. بوتفنر حسنی‌دانه پک مه‌میدن.
پهایت خریستانانه عاد پیش مشار واردوه، پوئترک آراسنده سحربازیجه قطعی ایدلین
سته درک پوئترنیه کوره اودورمش براهیه اصرف اولنور (3).
ذک ایدلیئن لاسورکیزی لاسارده کشف اولونان شیران اوزندر دوقع که‌بک میتیم؟
بالکه شونی ذکر ایله اکتفا ایدیم که بویلنن شیران آراسنده پک آمغولِدن بانشوه
خریستانه الهیمه‌نه علیه ابراقر، سریانی‌نه لاسی اوبرد ورسیسه دی‌بیگره اوکروراق، موجود‌شه
قسم حقيق ادبيات وفساده وبیغل، مکنوبه واله...دن عبارتد. بوئتردن باشا بک
38 (1922)
[1)  باقیری: بالغ
ص 375-342)
[2) باقیری: بالغیه 342ج همچونه که پوئترن ده ذکر ایدلیئن مثاله.
[3) مولاله: طرفند، ایده غدا یا 1406، بروسیا که‌اختیاری، 1908 (تشریدیه
اولان بولوکه ک خریستاناند گل‌پوپ "میایه‌پریم" عده اولونی ابات ایدن پک‌چوپ شیوادرد.)
شرق توركستان ماضيته دائر

حوق مقداره حينه يبازمردة بعلوم الداخلية. ينتركت إشتهده، الاسم الأول، دری، ویا
تاحته لوحـار اوزرینهیایهفة مشدد وشیفت وارد. ی بونیت حقتده مقاهاة حرك باشند
فصاءات ومشدک. کاغد اوزرینهیاپیزیلان ال اسمیاتیارکه، بدمالایل ایکنجی عصره عابلد
أولیی، عینی کاغدکی ایکه دفعه جینی. تساپپون. طرفندن کشفندن بکآ یورکرا
وجوده کادیکی آگاهیییور. مؤخرا بزماردن تشکل اینن اساس کنله، قسما بودیدست
قوانین مبنیه منهی، مکه، مکه، لب، ویا هنوع اشاراتی عباراتی. مالهه بهلی
اولیب کاسی ألدیدیبیکن، ذیکر لساناردی یاپیز ماردن، بونیت بار، ویاودوبیت دوغر ویه
اسمی ایزینک اوزرینهیا یازییقی صورتیه استفاده اییدهد.

بیادریه پک مختصره دنکر اسمیاییکم بیوتون بو معلوماتهم، شرق تورکستان ماضیه
یهateful کشفیات بکلکر اساسی تقطیعی تشکیل اید، فقط ایکم ایدزمیکه، قاونار کرک
بوکشفیات علیه ایدونک بیوکپکسی وکرکه بوکشفیات استفاده تامین ایچین ایبارت만
یوروجی وسبثی مساعی حقیده عحومی وصلع بر فکر الده ایدمیدیجکدر.

Ungarische Jahrbücher, Pand V, Heft 1, 1925]

زاده احمدیال بو مقاله کیوریپی

دم نش ایدنبو ترجمه ایدیشدر.