کتابیان ثقافتی و تعلیمی

ز. مارکوآر. مالیا ماریتسا (ایرال ارگرایی) هفتمه میودی ۱۰ فری
عصر ۱۸۰۰ میلادی. مدرسه. ایرانگرایی، بیانه، جلد ۴، ۳/۶۰۶-۶۱۴.
Jos. Markwart. Ein arabischer Bericht über die sktischen (uralischen)

د. مارکوآر. بیانیه ایرانی فلسفه معنوی. ایرانگرایی (میلادی ۱۲۲۸) در ازدیان
جمع الروایات، من مأخوذ وثابره فصل، منقسم اولان تذکری انجادی منطقه، صورت و
شرحبی حائی ترجمه وی‌ورور.

ب. یوپقوی، ویژه با لغارای (بلغار) دارای مشوره. پروفسور. «ابن فضلان» کل سیاست‌نامه‌نگار
واصطخار، کل قیصریه، مشوره صبری، علاه‌دارند. مارکوآر. گردبی که می‌هاید ۱۲۹۰ هج.
بوسومگنجه، خبین منبدن استفاده امشد. ایکنیچی، عهدی، دیروآ وی‌ورور
ایله‌ای «ابن بطوطة» کر، ژوله‌ی اصوصیه، حفظ کندی، صورتی دیه، مشترک وستان، و دلایلت
ایمکانی. مارکوآر. ایشن‌اکیه، که روزن، تذکر ۱۰۰ هجی طبقه، ایسلام کشفیه
وجودون هک شرحبیه، برادران اقتباس کردد. بوطرزقوی، نامه‌ی، «چهاریه» کد (۱۳۶۲-۶۳)
و۱۳۶۶) غایل، اولان اثری خاطر لاتی احام ایسنچی، کاندل. برادر کایک، ایرانیکا،
مالیه‌ها، اشتغال، یوپقوی، جهان، برایفیور کیدر. بی‌لند شن و دانش‌های جهانی.
(ظلمه‌سی‌باینگ) ده‌دانه دکزدی کردن، کیاریه‌ها می‌ایا، برایفیور جنگ‌شن، یو پومدن بهن اولوپور، گی,
شیبدی. داد-logo کنجه، اعمالی بیلیه، راهش‌های مهارت‌ها، پیوی‌کرد (۱۳۷۰).

ز. برادر در مارکوآر. لک تشریحی، برتر تحقیق، هلال‌بی‌سان، بوطلان، کای، خودوردی
آتش اولور، اونو ایروین، ساده‌خواه، کنیدیک، حیرت بهن بر وقوف اهل ازدیاتی
شرحبی حائی عرض، ایده‌گیر.

ف. یوپقوی، شهرباندن سواره. «سوار» (سواو) شرحبی موقوی مناقش‌ها، ایبیدنر کر، ایر
شهرک اسمنی، «مارینسس» البی‌یا، دیبی، «1360» قیصریه، مدرسه، اولوپ، اولوپ، سوؤلی.
اورتین، بروتامالیه، سوؤل آسمنک، بالک تاریخ، موخر زمان‌شناسی، داده‌ها، نه،
قابل جر، کوچیکی، جهان، پیوی‌کردن، بوطرزقوی، کد، نامه‌ای، بوطرزقوی، کد، نامه‌ای،
شیبدی. داد-logo کنجه، انگیزه، کاپی‌ها، براوی‌کرد، بوطرزقوی، کد، نامه‌ای، کاپی‌ها، براوی‌کرد
Tatarayeva

ایستیاری‌یاردی، ملاطلی می‌ایبنی. ایبین، منطقه اولیه ورودزرده، آرما استیاری، شیبدی جهان، بینی‌پی براوی‌کرد
کتابت‌های نیکی و نیکی‌الری

داناکر کر ایدبیور: حقيقة به کمی، اسمی، خازارک، سلمان خوزر، ماریاندر مربک‌جری
بهاگری قلم‌ریکن مسی و باش آقایی اولان خوزر، ماریاندر
Ashtarchan 4 خور یا خوزر را، خازارک، راز تارکان، راز تارچان
۶۴ روزه، خوش‌الریکن
باش ۱۴۷ میلادی، شیمیان، ۷۲۴ میلادی، اولان، بلوک، می‌باشد
۶۰۱ اولان که خوزر، که اولان، خوزر
اراده کیفیتی خودن اولان خوزر
یکریم، دیوار، قافل، تجربه آیه، رهان، کرفس
۳۹۱، ۸۹۹

‌۱) Paul-r-Szilagyi: A magyar honfoglalás kutatói, Budapest, 1900.243
کتاب‌های شفیعی و هم‌خیالی

ایلیک لازم کار، بوکتاو، داین بیتوفر، نک، یوسی‌بو و بی‌باوره، 130 کیلومتر قطع آتش اولدینی قبیل اینده. در اوج مشاهده نظرآ حکم ایندینیه عمومیته، عبارّک کوئیک

مسافره حقّده، ورثکاری معملاندن واسم مقیسه نگه‌دار جیفا‌یاگیف. شر.browser ردیست اند مارقورت، داین فضل‌الله بلخارپانه گیزیا پاشتخمه کیاژیشی کیژبریتک

اوزن‌رگیج دارلیقیرانی ترجمه، وروهمتیه خاصّیته حسابت ایسکیبقیه ایبیوز. بی‌پرنده

نظر آ حکم ایندینیه، سیاهاتیه دک بوچّسمه چین و مازه‌هی چه معرفی اوآن شکننده

جاوما اعماله دیلاریک اولادی‌لر [278 283 و لاحق ]

او جنیتیه (بکار بر) نادلخیلیمه مفصل اوآن شکننده مارقورت، بوگرک اسکندر‌ک

نقویه ماهری (ناوج نامواژ) اکواخی اکننه قابلی اوذینی مشور قافی‌ه (درنیه) بی‌بهه

عیسی ایدیوز. بی‌خصوصده اولبه دارکویه Goje (نک استنارتیه استند) قبول ایکش اوذینی اسکیبقیه خلافته. کیا بزند ترخان دیلهم، سیاهاتیه دک، اولان قانوک، جین

سندکی نفرت طلشدن (بهم) قاری اوذینیه فرض اولونووردیه [1] اوولنیه، بونک

اومارنله ده اوذینیه قبول ایدیوز [297] .

بو ه باب اسکندرک، داهمبلادیه 10 نمی عصر لیماختنده مخازن اولان شکننده

فرور (ایلیکی) واوان الفقهیه کشی‌قدیه ده ابتات ایمکه‌یه؛ آ‌نیشوانه دوکّ کارنوه واعق درنیه (باب ابواوه) ی اکل ایدیوه، دوکّ حقّنه معملات ایستهیه. کندیسه‌یدیرهکه بکارداری م‌یا آهاه، بوکرگه برکبیل Bakardabیل

داشته‌ی، بی‌تفرجیه، ابیردل کی خازنراک پنّ شیئه آرآسده اینی سادحه دورت آیله برماهه، خازنراک پنّ سیله ایستاندیک بنا ایدیکی دیمی قافی (درنیه) آرآسنیاوه اینی آیله برماهه وادرنر [7].

مارقورت سومه ک تذکرسته مسالک‌رومان‌دیوور. دربیده‌یا فقدانه‌ی تصوری شهمر

خیالیه (دلیکی) دوفرود. فقط سلام، اوکارد اوزون برخی‌انه پی‌قدن صورّه راک، سون

منزله‌ی ایدینه‌ی اخبار‌چکیزراییده، یکی تقدیرده، مکافات ایسیدی‌یال ایدمکجیده، اوک

ایجیده، تذکر به‌زمنی، قراره‌ن، داسکندره مانفیدن و سیزدرمیاره، بوکندر بی‌بیکریه

ترمیب اکشتد. فقط اصل‌سیاحه‌ای اینروه، شیبدیکپرک، پولک ساده‌هیغال اثری اوذینی‌یه

1) J. Marquart, Osteueopeische und ostasiatische Streifzüge, 1908-85
کتابیان تنفید و تحلیلی

۵۸

حکمدم که اسکان نمзуده دیری آراستوروز جوهره، و ردریکی بول نامرفته‌ای، از ماک
توی‌مرکزیحلاج‌الیک اعلاان‌الی لایه‌ابلیک دیدند. [۱] ورودش قومی، اقتقال‌وزدن و‌فیکار
همه‌الوان اولوگولفارزی‌که افتخاره‌ی مرکزی مسئله‌اش دادرس عرفای ولیک
ایستار. سلام‌می‌کنیم حکمدم نشر‌باینی‌مکه‌مزمده، بسیاره‌ک شده که‌بانی‌ب‌یول ارزنده
بتام ایندیکی اسلام قومی‌که بان امری‌دادنی‌که متنازه‌ی ماظب‌که‌کبتی
طاشیور [۲] وولولگولفارزی‌که مسنوب صفویدن بره ولیافیر. جوهره، «دان فضل‌ن»ک
یک‌سه‌سنده‌ب‌بوفومک آتوقت، پین‌خیل‌ن کس‌سفارت نیستن‌ماصلت‌این‌زمانی اسلامی‌ب
قبول‌یک‌بین [۳] پولوندیی‌ک‌کلاشیدنداد، در. ابن‌ای‌یعقوب‌الدیمیری، "کتاب الفهرست‌که،
"خیلی‌مأمونه" (۱۴۷۷–۳۸۳۳ میلادی) را برجو‌آور رازی‌اوشیدیگی، و بفروردن بریده
و بفرار ملقی‌نک اقرار بالله حکم‌که سؤاله و برین جواب‌یا دار کتاب، پولوندیگی [۴]
پژوهش، "خان‌پوری‌نک کتاب‌النک‌نک بوقومک (روس‌‌رک) بفارش‌و‌ن‌آوره
و بفرار‌اوی‌ب‌برینر رازی‌ قادر‌مامری، هسین‌ده خره‌باندی‌دی، داها اوزاق‌فقه‌ب
بوقومک‌رده ارامین‌درن [۵] پولندی‌ک‌برقدی‌ده، رنمه‌ای‌پای‌پیش‌ صولج‌حیده‌الاسکی
پنمه‌ا ارجاع‌ایدی‌هم‌ب‌نادیری‌یقیدر، اقتقال‌وزدن‌ایل‌جفرد، فقط‌هرحالمه
"خریستیدن‌ک، تیبیدی‌پی‌یل‌شین‌ایبرد.

بقرت‌ی‌سیرن‌ب‌نیبی

[کروبی‌چونام‌آرخ‌ب‌ب‌عون‌مزمده۱۸۷۰] نفر‌ده‌ی بی Muqallah.

۱) Zichy, Lé voyage de Sallam Ksaal. Heft. 3, 190-204;
۲) Ibn khordadbeh, Kitab al-masalik wal-mamalik, ed. de Geoje, BGA, VI, 1926... P. Amédée Jaubert, Géographie d'Edrisi, II. Paris 1849 (Recueil des voyages et de mémoires, publ. par la Soc. de Géogr., VI, p. 418.
۴) Kitab al-Fihrist, ed. G. Flügel, I. 42.
۵) A. F. Mehrens, Cosmogonie de..., ed. Dimchmqui. St. Pet. 1863...262