## گرامر مقدماتى

## جمله

مجموعهای به همرپيوسته|زكلماتاست كه پيامى رابيان مىكند. جمله درزبان انگگليسى بهترتيب از چپ به راست باساختارزیرنوشته مىشود:
قيد زمان + قيد مكان + مفعول + فعل + فاعل

Example They watch TV at home every night. قيد زمان قيد مكان مفعول فعل

آنها هر شب در خانه تلويزيون تماشا مىىكنند.

## فاعل

به انجامدهندهُ كار فاعل مىگويند كه در جملات خبرى در ابتداى جمله قرار مىگيرد. فاعل مىتواند بهصورت ضمير يا اسم بهكار رود. مثال على آمد. مىتوانيمم به جاى على از ضميرفاعلى استفاده كنيم و بنويسيمم (او آمد)).

## ضماير فاعلى

ضماير فاعلى به جاى اسم مىنشينـند و از تكرار آن جلوگيرى مىكنـند، اين ضمايرعبارتاند از:


## فعل

كلمهاى است كه انجام گرفتن كارى يا روى دادن حالتى را نشان مىدهد.
Example • to go
رفتن

- to eat
خوردن
-tocome $\quad$ آمدن


## to be افعال

اين افعال شامل am , is ,are (به معناى هستن) در زمان حال هستند.
I am
We are
ما هستيم.
You
are
You are

شما هستيد.
آ They are is او هست. The/He/It is

Example - It is a table.
آن يك ميز است.

- I am a student.

در زمان گذشته از was و were (به معناى بودن) استفاده مىشود.

I was We were من بودم. Wh ما ما
You were تو بودى. You were شما بوديد.


Example •It was a table.

- I was a student.

آن يك ميز بود.
من دانشآموز بودم.

## to be سؤالى و منفى كردن جملهها با افعال

در حالت سؤالى، كافى است جاى افعال to be و فاعل را عوض كنيم.

Example $\bullet \mathrm{He}$ is a doctor. $\longrightarrow$ Is he a doctor?
آيا او يک دكتر است؟ او يک دكتر است.

He was a student. $\longrightarrow$ Was he a student?
آيا او يك دانشآموز بود؟ او يک دانشآموز بود.
براى منفى كردن هم كافى است كه به فعل to be موردنظر، not
اضافه كنيم.
Example •He isn't a doctor. او يك دكتر نيست.

- He wasn't a student. او يک دانش/آموز نبود.

كسى يا چیییى است كه فاعل بر روى آن كارى را انجام مىدهد.
Example - Ali saw Reza. على، رضا را ديد. منعول فعل فاعل

- I watch football. من فوتبال تماشا مى كنم. مفعول فعل فاعل

مىتوان به جاى اسمى كه در جاى مفعول قرار گرفته، از ضمير
مفعولى استفاده كرد. اين ضمايرعبارتاند از:
me
به من، من را
us
به ما، ما را
you
به تو، تو را
you
به شما، شما را
him
به او، او را (مذكر)
them
به آنها، آنها را
her
به او، او را (مؤنث)
it
به آن، آن را

Example • Ali saw Reza.
على، رضا را ديد.

- He eats a sandwich.
$\longrightarrow$ He eats it. او يكى ساندويتج مى خورد. او آن را مى خورد.
- We meet Ali and Reza.
$\longrightarrow$ We meet them. ما آنها را ملاقات مى كنيم. ما على و رضا را ملاقات مى كنيه.

قيد مكان
اين قيدها مكان انجام گرفتن فعل را نشان مىدهند:

| at school | در مدرسه | here | اينجا |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| in the class | در كلاس | there | آنجا |
| at home | در خانه |  |  |

اين قيدها زمان انجام گرفتن فعل را در حال، كَذشته و آينده نشان
مىدهند؛ براى آشنايى بيشتر با اين قيدها، برخى از آنها، مطابق با با با با زمانشان، در جدول زير آمده است:

| قيد زمان |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| كَشته | حال |  | آينده |  |
| ديروز yesterday | today | امروز | tomorrow | فردا |
| ago قبل | every day | هر روز | next week | هفتهٔ |
| before قبل | each week | هر هفته | soon | بهزود |

صفات ملكى
صفاتى هستند كه همراه با اسم مى آيند و بدون اسمم معناى خاصى إـى ندارند و مالكيت را مىرسانند. اين صفات عبارتاند از:
my
our
مー
your
تـتو
-او (مذكر)
your
شـ
his
their

- آنها
her
- 

its
ַآن

Example •This is my book.

- She is my teacher.
- That is his car.
- Their pen is red.

اين كتابِ من است.
او معلم من است.
آن ماشينِ او است.
خودكار آنها قرمز است.

مالكيت را نشان مىدهند. اين ضمايرعبارتاند از:
mine
مال من
ours
مال ما
yours
مال تو
yours
مال شما
his
مال او (مذكر) theirs
مال آنها
hers
مال او (مؤنث)
its
مال آن

Example •This is my book.

- This book is mine.
- It is his car.

آن ماشين اوست.

- That car is his.

حالا بعد از آشنايیى با ساختار جملهها، شما را با چند زمان اصلى و مهمم در دوره́ متوسطهُ (1) آشنا مىكنيم.


## حال ساده

اين زمان نشاندهندهُ كارى است كه بهصورت عادت و تكرار و در زمان حال انجام مىشود. ساختار اين زمان به شكل زير است: فعل ساده + فاعل

منظور از فعل ساده، فعل بدون to است.

Example •I go.

- We eat.
- They watch.

آنها تماشا مى كنند.
تِ "اگر فاعل سوم شخص مفرد (he , she, it) باشد، به فعل "s"

Example He works/ She eats/ It runs.
(1) وقتى فاعل جمله سوم شخص مفرد (it , she , he) است و فعل به "z ,o , x , sh , ch , s " ختم شده است، به جاى "s" به فعل مورد
نظر "es" اضافه مىشود.

Example He watches/ she misses/ it mixes.
 صدادار (a , i , e , o , u ) آمده باشد، در سوم شخص مفرد فعل مورد play $\longrightarrow$ plays

نظر فقط "s" مىییيرد. © اكر فعلى به حرف "y" ختم شود و قبل از "y"حرف صدادارنباشد، در سوم شخص مفرد "y " را برمى داريم و به جاى آن ابتدا "i"، سپس "es" مى گذاريم.

## Example $\cdot$ carry $\longrightarrow$ carries

- study $\longrightarrow$ studies


## to be سؤالى و منفى كردن زمان حال ساده با افعال

اگر جملهاى با am , is , are نوشته شده باشد، در حالت سؤالى كافى است كه جاى فاعل را با فعل to be عوض و در حالت منفى not را به فعل to be مربوط اضافه كنيم.

Example •He is a student. او يكـ دانشآموز است.

- Is he a student?

آيا او يك دانشآموز است؟

- He is not a student. او يكى دانشآموز نيست.


## to be سؤالى و منفى كردن زمان حال ساده بدون افعال

(1) در مورد جمله هايى كه در زمان حال ساده افعال to be ندارند، از استفاده مى شود. ابتدا بايد از فعل كمكى does do ويا does قبل از فاعل استفاده كنيم و فقط اگر جملهاى با does سؤالى شود، فعل
آن بايد بهصورت ساده نوشته شود.

Example • Ali goes to school every day.
على هر روز به مدرسه مى رود.

Does Ali go to school every day?
آيا على هر روز به مدرسه مىرود؟

- They go to school every day.
آنها هر روز به مدرسه مىروند.

Do they go to school every day?
آيا آنها هر روز به مدرسه مىروند؟
(T) براى منفى كردن كافى است "doesn't" و "don't" را قبل از فعل اصلى و بعد از فاعل بياوريد. فقط به خاطر داشته باد باشيد در در صورت استفاده از doesn't فعل اصلى بايد بهصورت ساده نوشته شود.

Example - They go to school every day.
آنها هر روز به مدرسه مىروند.

They don't go to school every day.
آنها هر روز به مدرسه نمىروند.

- Ali goes to school every day.
على هر روز به مدرسه مىرود.

Ali doesn't go to school every day.
زمان حال هر روز استه مدرسه نمىرارى

اين زمان نشاندهندهُ عملى است كه در زمان حال بهطور مستمردر حال انجام است. ساختار اين زمان بهصورت زير است:
am/is/are + فعل + ing فاعل + فعل

Example • I am watching TV.
من دارم تلويزيون نگاه مىكنم.

- She is studying physics.

او دارد فيز يك مطالعه مى كند.
تُ تُ تات هنگام اضافه كردن ingبه انتنهاى فعل به نكات زيردقت كنيد: (1) وقتى فعل به حرف e ختم مىشود، در هنگام اضافه كردن ing، e را بايد حذف كرد.

Example $\cdot$ come $\longrightarrow$ coming

$$
\text { - take } \longrightarrow \text { taking }
$$

- have $\longrightarrow$ having
(1) در افعالى كه يكبخشى هستند و به حرف بى صدا ختم شوند، اگر قبل ازحرف بىصدا، فقط يك حرف صدادارداشته باشيم(a ,e ,o ,i ,u ) ، در هنگام ing گرفتن حرف آخر تكرارو به آن ing اضافه مى شود.

Example • sit $\longrightarrow$ sitting

- put $\longrightarrow$ putting

اگر دو حرف صدادار داشته باشند، حرف آخر تكرار نمىشود.

## Example read $\longrightarrow$ reading

## سؤالى و منفى كردن زمان حال استمرارى

براى سؤالى كردن اين زمان، كافى است جاى فعل to be و فاعل را عوض كنيم.

Example - She is studying physics.
او فيزيك مطالعه مىكند.
Is she studying physics?
آيا او فيزيك مطالعه مىكند؟

در هنگًام منفى كردن كافى است not را به فعل to be اضافه كنيد.
Example She is not studying physics.

## علائم و نشانههاى زمان حال استمرارى

از اين علائم در زمان حال استمرارى استفاده مى شود:
now
حالا this year
اين سال
at present
در حال حاضر this week اين هفته
at the moment در اين لحظه

## زمان گذشته ساده

اين زمان نشان دهندهُ اين است كه كارى در گذشته انجام گرفته و تمام شده است. ساختار اين زمان عبارت است از:
فعل حَذشته + فاعل

براى ساختن زمان گذشتنه ساده بايد دقت كنيم كه افعال دو نوع است: (1) افعال باقاعده: در اين گونه افعال كافى است كه پسوند ed را به انتنهاى فعل اضافه كنيد.

Example • work $\longrightarrow$ worked $\bullet$ watch $\longrightarrow$ watched
(1) افعال بـىقاعده: در اين افعال شكل فعل در هنگام تبديل به زمان گذشته تغيير مىكند. (در سال هاى بعد با آن آشنا مى شويم . ) Example $\cdot$ go $\longrightarrow$ went $\bullet$ see $\longrightarrow$ saw

## علائم و نشانههاى زمان گذشته

(ديروز) yesterday ، ago (قبل) ، before ، (شب گذشته)
last night
Example •I watched TV last night.
من ديشب تلويزيون تماشا كردم.

- She worked hard yesterday.
او ديروز سخت كار كرد.
- They went to school.


## نحؤ سؤالى و منفى كردن زمان گذشته

براى سؤالى و منفى كردن اين زمان ازفعل كمكى did استفاده مىشود. به اين صورت كه در حالت سؤالى "did" در ابتداى جمله مىآيد و در حالت منفى "didn't"قبل ازفعل اصلى و بعد از فاعل قرار مى گیيرد. فقط توجه كنيد، اگر جملهاى را با didسؤالى يا منفى كرديد، فعل جمله بايد از حالت گذشته خارج شود و بهصورت ساده نوشته شود.

Example She worked hard yesterday.
او ديروز سخت كار كرد.

Did she work hard yesterday?
آيا او ديروز سخت كار كرد؟

She didn't work hard yesterday.
او ديروز سخت كار نكرد.

نحوهُ سؤالى كردن با كلمات پرسشى (Wh questions)
who (1) (حه كسى؟) ، what ( چحه چییی؟؟):
به معناى (״حه كسى، چֶه چچیزى)" هستند و اگر دربارءٌ فاعل جمله سؤال كنند، كافى است كه آنها را به جاى فاعل جمله قرار دهيمم و فاعل را حذف كنيم. هيتج تغيير ديگرى لازم نيست.

- Reza goes to school every day. فاعل
رضا هر روز به مدرسه مى رود.

Who goes to school every day?
چیه كسى هر روز به مدرسه مى رود؟

His dog runs fast.
سگى او سريع مىدود.
What runs fast?

## whom

 سؤال مىكنند. براى سؤالى كردن بايد whom يا what را در ابتداى جمله بگذاريم. اگر جمله فعل to be داشت، جاى فعل to be و فاعل را عوض كرده سيس مفعول را حذف مىكنيم ولى اگر جمله فعل كمكى نداشت، به زمان جمله دقت مى دكنيم؛ درصورتى كه زمان رمان جمله حال بود از do و does و اكر زمان جمله گذشته بود از did براى سؤالى كردن استفاده مىكنيم.

Example - David met the manager yesterday.
مفعول زمان كذشته
ديويد ديروز مدير را ملاقات كرد.

Did David meet the manager yesterday?
آيا ديويد ديروز مدير را ملاقات كرد؟

- David ate a sandwich last night. مفعول زمان كَشته
ديويد ديشب يك ساندويجِ خورد.

Did David eat a sandwich last night?
آيا ديويد ديشب يك ساندويجّ خورى؟

جمله ها را به حالت سؤالى درآورديم. توجه كنيد وقتى جمله با did سؤالى مىشود فعل جمله را بايد به زمان حال بنويسيم. حالا در قدم دوم، what/ whom را در ابتداى جمله گذاشته و مفعول را

Example Whom did David meet yesterday?
ديويد چه كسى را ديروز ملاقات كرد؟
-What did David eat last night?
دیيويد شب گذشته چه چچيزى خورد؟

Where (T)
همان طور كه مىدانيم Where به معناى چپه جايیى و كجا بوده و از مكان كار سؤال مىكند. در اين حالت جمله را سؤالى كرده سپس را در ابتداى جمله مىگذاريم و قيد مكان را حذف مىكنيم.

Example $\cdot \mathrm{He}$ was in the school yesterday. گذشتأُ افعال
to be قيد مكان

Where was he yesterday? او ديروز كجا بود؟

- She often takes his old mother to the park.
زمان حال
قيد مكان
او اغلب مادر پـيرش را به پارک مىبرد.

Where does she often take his old mother?
او اغلب مادر پيرش را كجا مىبرد؟

## نكات گَرامرى بإيهُ هشتمٌ

(1) براى پرسيدن ملّيت يك شخص از الگوى زير استفاده مىكنيم:

Where + to be فاعل+ فعل + from?
Example - Where are you from?

> شما اهل كجا هستيد؟
-Where is Ali from?
على اهل كجاست؟
-Where are your friends from?
دوستان شما اهل كجا هستند؟
و براى پاسخدههى بهصورت زير عمل مىكنيم:

اگر در جملهُ سؤالى from بهكار رفته بود، بايد بعد از from اسم يك كشور را بياوريم ولى بعد از am، is , are بايد از ملّيت استفاده كنيم.

Example • I am from Iran. / I am Iranian.
من اهل ايران هستم. / من ايرانى هستم.

- Ali is from Canada. / He is Canadian.

على اهل كاناداست. / او كانادايى است.

- They are from England. / They are English.

آنها اهل انگلستان هستند. / آنها انگليسى هستند.

براى پرسيدن ملّيت از جمله هاى پرسشى زير نيز استفاده مى شود
 به مثال هاى زير دقت كنيد:
Example • Are you from Iran?
آيا شما اهل ايران هستيد؟

Yes, I am. I am from Iran.
بله، هستم. من اهل ايران هستم.

Yes, I am. I am Iranian.
بله ، هستمم. من ايرانى هستهم.

- Is Ali Spanish?
آيا على اسپـانيايـى است؟

No, he's not. He isn't Spanish.
نه ، او نيست . او اسپیانيايیى نيست .
(T) براى سؤال پرسيدن درباره فعاليتهاى روزانه از الگوى زير استفاده كنيم:

What + do/dose + فاعل + do + ادامd جمله ?
Example - What do you do today?
امروز چه كار مىكنى؟؟

- What do Iranian do on weekends?
ايرانى ها در تعطيلات آخر هفته چه كار مىکنند؟
-What dose Ali do on Fridays?
على جمعهه ها چه كار مىکند؟

حالا به پاسخها دقت كنيد (البته شما مىتوانيد به صورتهاى مختلفى پاسخ بدهيد. )

Example - I go to school.
من به مدرسه مىروم
-They watch TV. آنما تلويزيون تماشا مىكنند.

- He plays football.

او فوتبال بازى مىكند.
 استفاده كرد:

## When / What days + do / does +ادامئ جمله+ فعل +فاعل ?

Example -When do you study English?
چه موقع تو انگًليسى مى خوانى؟
I study English on Mondays.
من دوشنبـه ها انگًليسى مى خوانم.

- What days does Ali play football?
چه روزهايیى على فوتبال بازى مىكند؟

Ali plays football on the weekends.
على آخر هفته ها فوتبال بازى مىكند.

دقت كنيد كه هنگًام سؤالى كردن براى سوم شخص مفرد ازفعل does
 (در توضيح زمان حال ساده همهُ اين موارد توضيح داده شده است) .
(1) هركاه بخواهيم دربارهُ توانايىهاى شخصى صحبت كنيم از can و استفاده مىكنيم. be good at يك فعل كمكى است و و بعد از آن حتماً بايد از يكى فعل ساده استفاده شود. در مورد be good at بايد به دو نكته توجه كنيد: at (1) حرف اضافه است و بعد از آن فعل بايد همراه با ing بيايد. (1) هنگًام نوشتن جمله بايد از شكل درست فعل to be با توجه به فاعل استفاده كنيم.

$\mathrm{I} \longrightarrow \mathrm{am} \xrightarrow[\text { she }]{\text { she }} \longrightarrow$ is $\quad$| he |
| :---: |
| it |
| you | are

Example - I am good at playing chess.
من در بازى شطرنج مهارت دارم.

- You are good at swimming.
تو در شنا كردن مهارت دارى.
- We can play football.

> ما مىتوانيم فوتبال بازى كنيم.

He can draw a picture.
او مىتواند يك نقاشى بكشد.
 اضافهكنيد.

Example - You are not good at swimming.
تو در شنا كردن مهارت ندارى.

- We can not play football.

مانمىتوانيمى فوتبال بازى كنيهم.
He can not draw a picture.
او نمى تواند يك نقاشى بكشد. و براى حالت سؤالى هم مىتوانيد can و افعال to be را در ابتداى جمله بياوريد. به عبارت ديگر بايد جاى can يا فعل to be با فاعل عوض شود.

Example • Are you good at swimming?
آيا تو در شنا كردن مهارت دارى؟

- Can we play football?
آيا ما مىتوانيم فوتبال بازى كنيمم؟
- Can he draw a picture?
آيا او مىتواند يك نقاشى بكشد؟

P اءر بخواهيم از شخصى درباره́ سلامتىاش يا اينكه چپه مشكلى دارد سؤال كنيم، ، از تركيبات زير استفاده مىكنيم:

Example - What's wrong?
-What's the matter?
مشكل چیيست؟
-What's the problem?
Example - Are you OK?
آيا شما خوب هستيد؟

- Are you all right?

آيا شما سلامت هستيد؟
و براى جواب دادن از الگوى زير استفاده مىكنيم:

## نام بيمارى have / has + a / an + فاعل

Example - I have a headache.

- She has a sore throat.
- He has a running nose.
- I have the flue. براى ارائٔ توصيههاى سلامتى مىتوان از الگوهاى زير استفاده كرد:

> ادامئ جمله + فعل ساده (1)

Example - Get some rest.
Go to the doctor.
من سردرد دارم.
او گلودرد دارد.

## I

- Go to the dentist .به دندانپششك مراجعه كن.


## (1) You + should + فعل ساده

به معناى بايد است ولى در واقع اجبار نيست، بلكه توصيه و نصيحت است.

Example • You should rest. توبايد(بهتراست)استراحت كنى.

- You should go to the dentist.
تو بايد (بهتر است) به دندان پزشك بروى.


## © $\uparrow$ Why don't you + فعل ساده ?

Example

- Why don't you get some rest?
چرا كمى استراحت نمىكنى؟
- Why don't you see a doctor?
چرابه پֶشكـ مراجعه نمىكنى؟

There is © به معناى (اوجود دارد) است و برای اسمه هاى مفرد و غير قابل شمارش استفاده مى شود، درحالى كه There are به معناى

Example - There is a book on the desk.
يكى كتاب روى ميز وجود دارد.

- There are many libraries in Tehran.
كتابخانه هاى زيادى در تهران وجود دارند.

There is one mosque in the village.
يك مسجد در روستا وجود دارد.

براى سؤالى كردن اين تركيبات كافى است جاى are a is و there را عوض كنيم و در حالت منفى not را به is و are اضافه كنيم.

Example •Is there a book on the desk?
آيا يك كتاب روى ميزوجود دارد؟

There is not a book on the desk.
روى ميزيك كتاب وجودندارد.
© براى پرسش دربارءٌ موقعيت جغرافيایی يك مكان از كلمهٔ پرسشى Where سؤالى كردن جملهها با كلمءٔ Where به تفئ تفصيل صحبت كردهايم) ، به الكوى زيردقت كنيد:

Where + is + اسم شهر يا كشور
مكان + It is

Example . Where is Isfahan?
اصفهان كجاست؟
It is in the center of Iran.
آن در مركز ايران است.

- Where is Rasht?

رشت كجاست؟
It is in the north. آن در شمال است.
 استفاده كرد:
© What's + نام كشور يا شهر + like ?
It is + ويزگّى شهر يا كشور

Example - What is Kerman like?
كرمان چه ويزگَى دارد؟

It is an old city.
© What's + نام شهر يا كشور + famous for?
For + its + ويزگى شهر يا كشور

Example - What is Kerman famous for?
كرمان براى چه چییی معروف است؟

For its old buildings.
براى ساختمان هاى قديمىاش.

』هراى پرسيدن دربارهُ سرگرمى يا اوقات فراغت يك نفر مىتوان از سؤال هاى زير استفاده كرد:

Example -What's your hobby? سرگرمى شما چییست؟

I watch TV.
من تلويزيون تماشا مىكنم.
-What do you do as a hobby?
به عنوان سرگرمى چه كار مىكنيد؟

I read newspaper. من روزنامه مى خوانم.
-What do Iranian do in free / spare time?
ايرانى ها در اوقات فراغت چچه كار مىكنند؟

They play football.
آنها فوتبال بازى مىكنند.

Do you have any hobby?
آيا هييج سرگرمى داريد؟

Yes I do. I like listening to music.

## Lesson 1

## درس ا

## to be فعلهاى

 was , were am ,is ,are

## فعل to be ضای to

## مثال

I
am
I am a student.

You
are
He
is
She
We
You
are
They
You are a student.

He is a student.
She is a student.
We are students.
You are students.
They are students.

- اگر بخواهيم فعل هاى to be را بهصورت اختصارى بنويسيم به شكل زير عمل مىكنيم:
I am $\longrightarrow I^{\prime} m$
She is $\longrightarrow$ She's
You are $\longrightarrow$ You're
He is $\longrightarrow \mathrm{He}^{\prime}$ s
We are $\longrightarrow$ We're
They are $\longrightarrow$ They're


## نحوهٔ سؤالى كردن

براى سؤالى كردن جملههايى كه فعل to be دارند، كافى است جاى فاعل و فعل to be را با هم عوض كنيم.
Example - She is clever.
Is she clever?

- They are clever.

Are they clever?

- We are clever.

Are we clever?

## نحوهٔ منفى كردن

براى منفى كردن اين جمله ها كافى است بعد از فعل not to be را اضافه كنيم.
Example - I am clever.
I am not clever.

- She is clever.

She is not clever.

- You are clever .

You are not clever.
البته اگر بخواهيم حالت منفى را بهصورت اختصارى بنويسيم،،
بهصورت زير عمل مىكنيم:

Example • She is not clever. $\longrightarrow$ She isn't clever.

- You are not clever. $\longrightarrow$ You aren't clever.


صفت كلمهاى است كه اسم را توصيف مىكند و معمولاً آن را در يكى از حالتهاى زير بهكار مى بريمم. هـبل از اسم:

Example a bad day

- an interesting book
- a beautiful flower
- an old man

园
 و در غير اين صورت از حرف تعريف a استفاده مىكنيم. to be بعد از فعل هاى (1)

Example - He is old.

- They are famous.


## There is , There are

ايندوعبارت بهمعناى ("وجودداشتن)،است، بااينتفاوت كه" "there is" براى اسامى مفرد و "there are" را براى اسامى جمع بهكار مى بريم. Example - There is a book in my bag.

- There are two books in my bag.

براى سؤالى كردن اين عبارتها كافى است جاى is و را با are there عوض كنيم و براى منفى كردن not را به is و are اضافه كنيم. Example • Is there a book in my bag? (جملئ سؤالى)

There is not a book in my bag. (جملiٔ منفى)

## بيشتر بدانيم

براى پرسيدن درباره́ شخصيت افرادازساختارزيراستفادهمىكنيهم:
What + is /are + فاعل + like?

Example - What is she like?
-What are your friends like?
و در جواب از صفتهايى كه بيانكنندهُ شخصيت فرد است
استفاده مىكنيم.
Example - She is very brave. - They are clever.

## Lesson 2

## (6) $\quad \mathrm{r}$ درس

## حال استمرارى

زمان حال استمرارى كارى را نشان مىدهد كه همماكنون در حال انجام است. ساختار اين زمان بهصورت زير است:
+ing
Example I am writing a letter.

- You are writing a letter.
- He is writing a letter.

سؤالى كردن
براى سؤالى كردن جملهها در اين زمان، جاى فعل to be و فاعل را
عوض مىكنيم.
Example •He is writing a book.
Is he writing a book?

- They are watching TV.

Are they watching TV?

## منفى كردن

براى منفى كردن كافى است not را به فعل to be اضافه كنيم.
Example •He is writing a book.
He isn't writing a book.

- They are not writing a book.

They aren't writing a book.

## سؤالى كردن با كلمههاى پرسشى

who (1) (چه كسى؟) و what (چֶه چییی؟؟):

چیيزى، دربارة́ فاعل جمله سؤال مىكنند. يعنى اگر فاعل جمله
 what استفاده مىكنيم. براى اين منظور who يا what را در ابتداى جمله به جاى فاعل مىآوريم و ادامهٔ جمله رابدون تغيير مى نويسيم.

Example $\cdot \frac{\text { Ali }}{\text { فاعل }}$ goes to school every day.
Who goes to school every day?

- His car goes fast.

فاعل
What goes fast?

كلمههاى پرسشى whom به معناى چه كسى را و what wh به معناى
 جمله شخص باشد از كلمةٔ پرسشى whom و در غير اينصورت از كلمهُ پرسشى what استفاده مىكنيهم. براى طرح سؤال با اين



 از did استفاده كرده و در نهايت مفعول جمله را حذف مىكنيم. ساختار اين جملهها بهصورت زير است:

ادامهٔ جمله بدون مفعول +فعل اصلى +فاعل+فعل كمكى +كلمءٔ پرسشى
Example Ali is talking to his friend.
مفعول

Whom is Ali talking to?

- Ali eats his food every day.
مفعول فال سعل

What does Ali eat every day?

- Ali met his friend yesterday. مeعول فعل كَششته
Whom did Ali meet yesterday?


 كمكى داشت، از آن استفاده مىكنيم و در غير اينصورت اگر زمان
 كرده و در پايان قيد حالت را حذف مى آكنيم. برای آشنايی بيشتر با اين جملهها به ساختار زير توجه كنيد:

ادامهٔ جمله بدون قيد حالت + فعل اصلى +فاعل + فعل كمكى + How
Example - Ali is travelling by train.
How is Ali travelling?

- Ali worked hard yesterday.
قيد حالت

How did Ali work yesterday?

- Ali drives slowly.

How does Ali drive?
when © (حه وقت؟ ( where (كجا؟):
where و when بهترتيب دربارهُ مكان و زمان جمان جمله سؤال مىكننـد. براى طرح سؤال با اين كلمات از ساختار زير استفاده مىكنيم: Where / When + فعل اصلى + فاعل + فعل كمكى + ادامهٔ جمله بدون قيد زمان / ادامَٔ جمله بدون قيد مكان

Example He goes to the park in the morning.
قيد زمان قيد مكان

Where does he go in the morning?
When does he go to the park?
: Why © (چرا؟):
براى پرسيدن دربارهُ دليل و انگَيزء́ انجام يك كار از كلمهٔ پرسشى برى why استفاده مىكنيم. هنگام طرح سؤال با اين كلمه مانند كلمههاى پرسشى قبل عمل مىكنيم، با اين تفاوت كه بايد دليل را از جمله حذف كنيم. ساختار اين نوع جملهها بهصورت زير است:

## Why + ادامئ جمله بدون دليل + فعل اصلى +فاعل + فعل كمكى

Example Ali studies hard to pass the exam.
دليل
Why does Ali study hard?
(1) اگـر فاعـل جملـه سـوم شـخص مفـرد باشـد، هنـگام سـؤاللى كـردن سـوم شـخص را حـذف، ســپس از فعـل كمكـى does بعـد از كلمـــُ پرسشـى اسـتفاده مىكنيـم.
(1) اگر زمان جمله گذشته باشد، هنگًام سؤالى كردن فعل اصلى را به زمان حال تبديل مىكنيمم، سپس از فعل كمكى did بعد از كلمئ پرسشى استفاده مىكنيه.

ه مالكيت انسان: براى نشان دادن تعلق چيزى به انسان از s'(آياستروفاس) استفاده مىكنيم.

Example - Ali's car

- Reza's school
- my mother's bag
(1) اگر اسم مورد نظر (مالک) s جمع داشته باشد فقط كافى است
آپاستروف (’) را بعد از s قرار دهيم.

Example - teachers' office • girls' dresses
وقتى در جمله دو اسم يا بيشتر داريم، فقط اسم آخر s' مـىگيرد.
Example Ali and Reza's car is in the garage.
(1) مالكيت غيرانسان: براى نشان دادن مالكيت براى اسامى غيرانسان از of استفاده مىكنيم.

Example - the door of the class

- the legs of the table


## Lesson 3

## W <br> درس

## زمان حال ساده

اين زمان اشاره به كارى دارد كه بهصورت عادت و تكرار انجام مى شود.
همحچنين براى بيان حقايق علمى هميشه از زمان حال ساده استفاده مىكنيم. ساختار اين زمان بهصورت زير است: فعل ساده + فاعل

Example • I work • We work

- You work - You work
- She works • They work
- He works
(1) در زمان حال ساده اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد، به فعل s يا es اضافه مىكنيم.
Example • He works
- She eats
- It runs
(1) اگرفاعل سوم شخص مفرد باشد و فعل جمله هم به يكى از حروف z Z ,o , X , ch , sh , s

اگـر فعـل جمله به y ختم شـود و قبـل از y حـروف صـدادار (u ,i , o , e , a) Example play $\longrightarrow$ plays میگیرد. S نظر فقط
 حالـت سـوم شـخص مفـرد y را حـذف، i را جايگزيـن، ســنس es را اضافـه مىكنيـم.

Example $\bullet$ carry $\longrightarrow$ carries $\bullet$ study $\longrightarrow$ studies

## نحوهُ منفى كردن

do + not / n’t براى منفى كردن جملهها در زمان حال ساده از استفاده مىكنيم؟؛ مگر اين كه فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد،


Example - We live together.
We don't live together.

- He works hard.

He doesn't work hard.

> سؤالى كردن

براى سؤالى كردن جملهها در زمان حال ساده از do و does (براى سوم شخص) در ابتداى جمله استفاده مىكنيم. فقط اگر جملهاى را با does سؤالى كرديم، بايد s يا es فعل را حذف كنيه.

Example - They work hard.
Do they work hard?

- He works hard.

Does he work hard?

## علائم و نشانههاى زمان حال ساده

وجود قيد زمان در جمله؛ مانند قيدهايى كه درنمودارزيرآمده است:
each
every
قيد زمان+
during $ـ$
وجود قيد تكرار در جمله؛ در نمودار زير تعدادى از اين قيدها
آمده است (در درس \& با اين قيدها بهطور مفصل آشنا مىشويد):
always(هميشه)
never (هرگز)
ever (تاكنون)
sometimes (گاهى اوقات)
often (اغلب)
usually (معمولا)

صفاتى هستند كه مالكيت را نشان مىدهند و قبل از اسم مى آيند. my

our مـ
your
his
. their

آنهـا_
her

its

Example - This is my car.

- That is her watch.
- The bird is in its nest.
- He is our friend.
- It is your chair.
- Sarah is their mother.


## Lesson 4

## درس ع

جملههاى سؤالى همراه با كلمههاى پرسشى (how, where ,
(when, what, who
در اين درس با نحوهُ سؤالى كردن جمله با استفاده از برخى از كلمههاى پرسشى آشنا مىشويد.اين كلمات عبارتاند از
 و how (پطور؟).

براى سؤالى كردن با این كلمات پرسشى بايد نكات زير را رعايت كنيم: (1) وقتى فاعل جمله مورد سؤال قرار بگيرد، فاعل را برمىداريم و كلمهُ پرسشى who what را قرار مىدهيمم.(در گرامر درس ז بهطور

مفصل توضيح داده شده است.)
Example $\cdot \frac{\text { Ali }}{\sqrt{6}}$ goes to school every day.
Who goes to school every day?
(1) در مورد ساير جملهها، اگر جمله فعل كمكى داشت (had, can, will, am, is, are...) كرده و جاى فاعل و فعل كمكى را عوض مىكنيهم و جمله را بهصورت سؤالى در مىآوريم. فقط بايد آن نكتهاى را كه مورد سؤال قرار گرفته
از جمله حذف كنيم.

Example He will go to school by bus tomorrow
When will he go to school by bus?
Where will he go by bus tomorrow?
How will he go to school tomorrow?
(†) اگر جمله فعل كمكى نداشت، به زمان جمله دقت مىكنيم. هنگًامى كه زمان جمله حال باشد از do يا does (براى سوم شخص

استفاده مىكنيم (درس ه و \&).

Example - They go to school tomorrow.
When do they go to school?
Where do they go tomorrow?

- He went to school yesterday.

When did he go to school.
Where did he go yesterday?

> قيد تكرار

قيدهاى تكرار قيدهايى هستند كه تعداد دفعات انجام يى كار در مدت زمانى مشخص را نشان مىدهند. . به بيان ديگر به ما مىگويند يك كار چند وقت يك بار اتفاق مىافتد. مههمترين اين قيدها

| $\% 1001$ | always | هميشه |
| :---: | :---: | :---: |
|  | usually | معمولا |
|  | often | اغلب |
|  | sometimes | گاهى اوقات |
|  | seldom | بهندرت |
| $\%$ | never | هرگز |

## جايگاه قيدهاى تكرار در جمله

(1اگر فعل جمله جزء افعال اصلى باشد، قيد تكرار بعد از فاعل و قبل
از فعل اصلى مىآيد.

Example - I often go to the cinema.

- We usually drink coffee.
(اگر فعل جمله جزء افعال (am ,is , are , was , were) to be) باشد، قيد تكرار بعد از آن مىآيد.

Example I am never late.

- They were always noisy.
(اگر درجملهاى دو فعل كمكى داشته باشيیم قيدهاى تكرار را بين Example I have never been to Asia. آنها بهكار مىبريم.


## Lesson 5

## درس ه

## زمان گذشتهُ ساده

 اتفاق افتاده ، استفاده مىشود و با ساختار زير بهكار مى روه:

## فعل كذشته + فاعل

فعلهاى گَذشته در زبان انگَليسى به دو گروه تقسيم مى شوند: هـ فعل هاى باقاعده: با اضافه كردن ed به پايان اين فعل ها، آنها را به كذشته تبديل مىكنيم.

## Example want $\longrightarrow$ wanted

(1) فعل هاى بى قاعده (كه در درس بعد با آنها آشنا خواهيد شد. )

ت
(1) اگر فعلى به حرف e ختم شود، فقط كافى است كه به آخر آن اضافه كنيم.
Example receive $\longrightarrow$ received (ب)|گرفعلى به حرف yختم شودوقبل yيك حرف بـى صداباشد، هنگام اضافه كردن ed، y را به i i تبديل كرده، سپپ ed ed را اضافه مىكنيم. Example study $\longrightarrow$ studied
(+) اكر فعلى به حرف y ختم شود و قبل از y يكى از حروف صدادار ed باشد، بدون هيجگونه تغييرى تنها به پايان فعل (a, i, e, o, u) Example play $\longrightarrow$ played

## نحوهٔ سؤالى و منفى كردن

did براى سؤالى ومنفى كردن جمله درزمان گذذشتهُ ساده ازفعل كمكى استفاده مىكنيم؛ به اين ترتيب كه در حالت سؤالى did را قبل از فاعل
 قرارمىدهيم. درهردو حالت فعل جمله رابايد بهصورت ساده بنويسيم. Example He watched TV yesterday.

He didn't watch TV yesterday.
Did he watch TV yesterday?
园 نكته: براى سؤالى كردن جملههاى گذشته با كلمههاى پرسشى (استفاده كنيم. فقط كافى است از فعل كمكى did (Wh Questions) (در زمان حال از فعل هاى كمكى do و does استفاده مىكرديم. . دقت كنيد كه هنگًام سؤالى كردن ed را حذف مىكنيم و فعل را بهصورت ساده مىنويسيم.

Example He watched TV at home yesterday.
When did he watch TV at home?
Where did he watch TV yesterday?

در جملههاى سؤالى كه فاعل جمله مورد سؤال قرار مىگيرد، نيازى به اضافه كردن فعل كمكى did نيست و فقط فاعل را حذف مىكنيم و به جاى آن كلمهُ پرسشى who يا what را قرار مىدهیم و
ادامهُ جمله را بدون تغيير مىنويسيهم.

Example Ali watched TV at home yesterday. فاعل

Who watched TV at home yesterday?

## to be زمان كذشتهٔ فعلهاى

با فعل هاى (am, is, are ) to be در درس اول آشنا شديد. در زمان گذشتـُ ساده اين فعل ها به was و were تبديل مى شوند.

زمان گذشته فعل to be

I
he
she
it
we
you
they
was
was
was
was
were
were
were

## نحوهُ سؤالى و منفى كردن

درصورتى كه فعل هاى to be فعل اصلى جمله به حساب بيايند ، براى سؤالى و منفى كردن جمله نيازى به فعل كمكى نداريم و و از همين فعل ها استفاده مىكنيم. به اين ترتيب كه در حالت سؤالى جاى جا فعل و فاعل راعوض و در حالت منفى not را به فعل اضافه مىكنيم.

Example She was clever.
Was she clever?
She was not clever.

## Lesson 6

## زمان گذشتهُ ساده (فعلهاى بىقاعده)

همان طور كه در درس قبل آموختيد فعل هاى زبان انگًليسى به دو دسته تقسيمم مى شوند:
 آنها، ed اضافه مى شود. (در درس قبل با آنها آشنا شديد.
 انتهاى آنها ed اضافه نمى شود، بلكه شكل آنها تغيير مى كند. ليست اين فعل ها در انتهاى كتاب درسى آمده است و چارهایى جز حفظ كردن آنها نيست.

Example •go $\longrightarrow$ went

- fall $\longrightarrow$ fell
- begin $\longrightarrow$ began
 يكسان دارند.

Example $\bullet$ let $\longrightarrow$ let

- put $\longrightarrow$ put
- cut $\longrightarrow$ cut


## نحوهُ سؤالى و منفى كردن

براى سؤالى كردن جملههايى كه فعل بى قاعده دارند از فعل كمكى
 ساده بنويسيم؟ به عبارت ديگرفعل رابه زمان اصلى خود برمىگردانيهم.

Example I went to school yesterday.
I didn't go to school yesterday.
Did I go to school yesterday?
تَ تكته: در جملههاى سؤالى با كلمdهاى پرسشى (Wh Questions) نيزهمين قاعده صدق مىكند؛ يعنى بعد از كلمُّ پرسشى ابتدا فعل كمكى سيس فاعل ودر ادامه فعل اصلى راقرار میدهيمه ومورد سؤال راحذف مى كنيم. فعل جمله راهم به شكل اول (زمان حال ساده) برمىگردانيم.

Example He went to school yesterday.
When did he go to school?
Where did he go yesterday?

## ضماير فاعلى و مفعولى

ضماير فاعلى ضمايرى هستند كه به جاى اسم مىنشينند و از تكرار آن جلوگيرى مىكنند. ضماير مفعولى ضمايرى هستند كه به جا جاى

 مفعولى نيز بعد از فعل آمده و جايگزين مفعول جمله مىشوند.

## ضماير فاعلى



## Example - I saw $\frac{\text { Ali. }}{\text { فاعل }}$

I saw him.

- She didn't meet her friends.

مفعول
She didn't meet them.

## Lesson 1

## درس

## سخن مشاور

هر ساختمان بزرگ، زمانى فقط يک نقشءٔ ساده بوده است. مههم نيست كه امروز در چه مرحلهاى هستيد. مرهم آيندهٔ شماست و چیییى كه به آن خواهيد رسيد. زمان آينده

اگربخواهيمراجعبهآيندهصحبت كنيم، اززمان آيندهاستفادهمى كنيم. زمان آيندهُ ساده

هر گاه بخواهيم بگوييمم عملى در آينده انجام خواهد شد مىتوانيم از زمان (آيندهٔ ساده) كمكى بگیيريم.

فعل ساده + will + فاعل : ساختار زمان (آينده ساده))

من كار خواهم كرد. will work.
مفرد
He / She / It will work. او كار خواهد كرد.
We will work. ما كار خواهيم كرد.

جمع
You will work. شما كار خواهيد كرد.
They will work. آنها كار خواهند كرد.

## e.g I will finish this work tomorrow.

اين كار را فردا تمام خواهم كرد.

I'll finish this work tomorrow.
اين كار را فردا تمام خواهم كرد.
(1) براى سوالى كردن زمان (آيندهٔ ساده)) بايد will , ابتداى جمله بياوريم. به عبارت سادهتر بايد جاى will را با فاعل عوض كنـيم.

فعل ساده + فاعل Will+:ساختار سوالى زمان (آيندهٔ ساده):
e.g She will buy that computer.
آيا او آن كامپيوتر را خواهد خريد.

Will she buy that computer?
آيا او آن كامپيوتر را خواهد خريد؟
© با اضافهكردن not به will، زمان آيندهٔ ساده، منفى خواهد شد. فعل ساده + will + not فاعل :ساختار منفى زمان (آينده ساده)
e.g I will not finish this work today.

امروز اين كار را تمام نخواهم كرد.

I won't finish this work today.

$$
\begin{aligned}
& \text { امروز اين كار را تمام نخواهم كرد. } \\
& \text { قيدهاى زير، زمان آينده را نشان مى دهند. }
\end{aligned}
$$

1- next + (day, week, month, year, ...)
2- soon
3-tomorrow

## كاربردهاى زمان آيندهُ ساده

خُب اين شما و اين هم موقعيتهايى كه مى تمانوانيد در آن از زمان (آيندهٔ ساده) استفاده كنيد:
(1)وقتى كهدر همان لحظهصحبتكردن تصميمبهانجام كارى بگیير يم: e.g A: "Did you phone Jim?"

B: "Oh, no. I'll do it."


الف: به جيم تلفن كردى؟
ب: اوه نه، [همين الان] بها او زنگ
مىزنم.
(1) پيشبينى بر اساس نظر و عقيده شخصى را با زمان (آيندهٔ ساده)" نشان مىدهيه:
e.g I don't think it will snow tomorrow.

فكر نمىكنم فردا برف ببارد.
be going to زمان آينده با ساختار
يكى ديگُر از ساختارهايى كه با آن مىتوانيم راجع به آينده حرف بزنيم، ساختار be going to است.
am/is/ are + going to

I am going to work. من قصد دارم كار كنم.
تو قصد دارى كار كنى. .You are going to work. مفرد
$\mathrm{He} /$ She/lt
is going to work. او قصد دارد كار كند

We are going to work. ما قصد داريم كار كنيم.
شما قصد داريد كار كنيد. .You are going to work. جمع
آنها قصد دارند كار كنند. .They are going to work

קاتَ
I, am/is/are براى سوالى الـردن اين ساختار كافى است كه ابتداى جمله بياوريم.
e.g He is going to study physics.
او قصد دارد فيزيك بخواند.

Is he going to study physics?
آيا او قصد دارد فيزيك بخواند؟
 استفاده كنيم.
e.g He is not going to buy a new car.
او قصد ندارد يك ماشين نو بخرد.

## كاربردهاى ساختار be going to

(1) اگر براى انجام كارى از قبل تدار كى ديده باشيم و برنامهريزى كرده باشيهم از ساختار
e.g She is going to buy a new car. او قصد دارد يك ماشين نو بخرد. I'm going to study chemistry at university.
من قصد دارم در دانشگاه شيمى بخوانم.
ز(1) پيشال: بينى عملى در زمان آينده با استفاده از نشانههاى آن در
e.g Look at the dark clouds. It's going to rain. به ابرهاى تيره نگاه كن. میخواهد باران ببارد.
This bag isn't very strong. It's going to break. اين كيسه چندان محكم نيست. پاره خواهد شد.

توى تست از كجا تشخيص بديم از will استفاده كنيم يا ؟be going to

براى گرفتن جوابتان مطلب بعدى را با دقت بخوانيد.

园 be going to به كار مىرود.
e.g I'm going out. I'm going to post these letters. من دارم بيرون میروم. میخواهم اين نامهها را پֶ است كنم. اگر تصميمگَيرى به صورت لحظهاى، آنى و بدون قصد قبلى باشد از
e.g I like this coat. I'll buy it. will استفاده مى كنيم. از اين كت خوشم آمده است. [همين الان] آن را مىخرم.


 e.g l'm going out. I will post these letters. من دارم بيرون میروم. اين نامهها را پست خواهم كرد. اسم
 (hate, danger, ...) و ايدهها (book, car, ...) ، اشياء (my sister,
به كار مىرود.

انواع اسم
اسم عام (Common Noun):
به اسامى كه عموميت دارند و به گَروهى از چیيزهاى مثل هم دلالت دارند، اسامى عام گفته مىشـي دود. book, door, taxi, eye, girl, woman, ...

اسم خاص (Proper Noun):
به اسامى كه بر يك شخص، شیء شي يا مكان خاص دلالت كنند، اسامى خاص گفته مىشود.
Shakespeare, Rostam, Friday, March, Shiraz,
Eiffel Tower, ...

آقا اجازه! چرا اين اسمها با حرف بزرگ شروع شدهاند؟

جواب اين سؤال ساده است! اسامى خاص هميشه با حروف بزرگ شروع میشوند.

## قاعدههاى جمع بستن اسامى مفرد

 (1) بيشتر اسامى مفرد با اضافهكردن "s" به آخرشان تبديل به اسمم جمع مى شوند.a boy / two boys
a girl / three girls
a pen / four pens a door / five doors
(1) براى جمع بستن اسامى كه به حروف (ch, sh, ss, x, z) ختم مى شوند، "es" به انتهاى آن النها اضافه مى شود. a brush / two brushes a glass / three glasses a church / five churches a quiz / ten quizzes
(艹) اگر اسم مفرد به "o" ختم شود و قبل از آن حرف بیصدا باشد،
در موقع جمع بستن "es" مى گیيرد.
a potato / two potatoes
(®) اگر اسم مفرد به "y" ختم شود و قبل از آن حرف بیصدا باشد،
در موقع جمع بستن "s" مى گيرد.
a day / two days
 به "ies" تبديل مىشود.
a baby / two babies
(ه) اسامى مفردى كه به "f" يا "fe" ختم مى شوند، در موقع جمعبستن f يا fe به "v" تبديل شده و بعد از آن "es" را اضافه مى كنيم.
a wife / two wives
a knife / three knives
a wolf / many wolves a life / many lives
a loaf/five loaves
a shelf / six shelves
a thief / seven thieves
a half / two halves
بايد آنها را جمع بس كنيم. بعضى از اسامى، قاعدهٔ خاصى وجود ندارد و
a child / two children
a woman / four women
a tooth / thirty-two teeth a foot / twelve feet a person / many people
اسامى غير قابل شمارش چچطورى جمع بسته مىشن؟

اسامى غير قابل شمارش هميشه به شكل مفرد هستند و جمع بسته نمىشوند.
some bread / a lot of information
همراهان اسم
:a/ an (1)
 قبل از آن اسم به كار مى بريم.
يك پسر / a boy
يك نهنگ / a whale a car / يك ماشين يك سيب / an apple

园 نكته: اصولاً از "an"، قبل از اسامى مفردى استفاده مىشود كه حرف اول آنها صدادار (a,e,i,o,u) است، درصورتى كه از "a"، قبل از ساير اسامى عام مفرد استفاده مى كنيم.
:the (1)
 بگوييم كه برايمان آشنا است قبل از آن اسم "the" به كار مى آر اسريم. the garden / آن باغ صفت: (1) صت بعد از صفت مىتوانيمم اسم به كار ببريم.
a beautiful girl bad boys
صفت
اسم
اسم
صفتهاى اشاره:
بعداز صفتهاىاشاره (those/these/that/this)اسممبه كارمىرود. this book / آن كتاب / اين كتاب that book these books / آن كتابها اين كتابها / اينا / اي / those books

## فرق that و this با these و those حيست؟

با دقت دو تا نكتـهُ بعدى را بخوان.

تَ
these وthose و this وفت اشاره مفرد هستند، اما that صفت اشارء جمع هستند.
 صفت اشارهٔ دور هستند.

## e.g my book, your car, her house, his sister

||II |... فكر كنم اين صفتهاى ملكى رو قبلاً خونده باشيم، درسته؟ آَنَ رو كه پارسال داشتيم.

بله. در درس سوم از كتاب زبان سال نهم با صفتهاى ملكى آشنا شديد:
my / your / his / her / its / our / their

## Lesson 2

## سخن مشاور

اگر مى خواهيد موفق باشيد، اگر مىخواهيد زندگى كنيد، اين شور
 درصد اتفاقاتى است كه تجربه مى كنيد و ه 9 درصد بقيه، پاسخها هستند كه شما به اين اتفاقات مىدهيد. صفت اشتياق قابل گفتن نيست، اما يكى از مههمترين ويزگگىهايى است كه شما بايد در خودتان پرورش دهيد.

صفت كلمهاى است كه اسمر را توصيف مى كند و اطلاعات بيشترى در مورد آن اسم به شما مىدهد.
e.g She is a beautiful girl.

در اين مثال beautiful يكى صفتاست كها اسم girl ر اتوصيفمى كند.
جايگاه صفت
صفت در دو جايگاه به كار مىرود.
(1) قبل از اسم

اسم + صفت
e.g I have an expensive car.

من يك ماشين گرانقيمت دارم.
اسم

> (1) بعد از افعال ربطى:

صفت + فعل ربطى
e.g They are hungry.

آنها گرسنه هستند.
صفت فعل ربطى

It was getting dark.
She seems beautiful.
صفت فعل ربطى

من فعلهاى ربطى رو نمىشناسم حالا چيكار كنم؟

> اين شما و اين هم جدول افعال ربطي:

# افعال ربطى 

to be
feel
احساسكردن
taste
مزه دادن
smell
بو دادن
get / grow / become / turn
شدن
seem / sound / look / appear به نظر رسيدن

## مكه taste به معناى (حشيدن) نبود؟

آفرين با اين سوالهايى كه میپرسى. افعال ربطى در معانى گفته شدهربطى هستندودر سايرمعانىديگر جزء افعالر بططىنيستند.

پس taste به معناى (پشيدن)، فعل ربطى نيست؟

آفرين، دقيقاً! همـــه افعال جدول بالا دقيقاً تو همين معنى كفتـه شده ربطى هستن. اگه اونارو تو هر معنى ديگهاي استفاده كنيم، ديگّه فعل ربطى نيستن.

## ترتيب قرارگرفتن صفتها

صفتهاانواع مختلفى دارند كههر كداممىتواننديكى از خصوصياتاسم را توصيف كنند. اين صفتها در دستههاى زير، طبقابندى مى شوندند:
nice (خوب) / beautiful (زيبا) / interesting (جالب)
صفات اندازه:
tall (بلند) / large (بزرگ) / big(بزرگ)
(®) صفات سن و سال يا قدمت:
recent (جديد) / old (قديمى) / new (جديد)
(1) صفات شكل و عرض:
wide (یهن) / round (گַرد)
صفات مليت:
Italian (ايتاليايی) / Iranian (ايرانی) / French (فرانسوى)
cotton (نخى) / wooden (چوبى) / silver (نقرای)
 ترتيب خاصى بيروى كنيم؟

بله. بايد از ترتيب زير ييروى كنيد.
اسم / جنس / مليت / رنتَ / شكل / سن / اندازه / كيفيت
I have an
old
white
صفت رنگ
cotton shirt.
اسم صفت جنس

استاد، من اول هر كدوم از اين صفتها رو سر هم كردم و به رمز ("كاس شرمجا) رسيدم. ديگه همين كلمه رو حفظ مىكنم.

## صفتهاى تفضيلى

صفتهاى تفضيلى، صفتهايى هستند كه براى مقايسه بين دو اسمم به كار مىروند. اين صفتها بر بر برت ىـ شخصى يا چیيزى از شخص يا
چیيز ديگرى دلالت دارند.
 ع باهوشتر میه صفت تفضيلى؟
دقيقاً. صفت تفضيلى در فارسى با اضافه كردن (تر) به انتهاى صفت ساخته مىشودودر زبان انگّليسى با استفادهازفراز زير ساخته مىشود.
] صفت تكـبخشى+ er = [صفت تفضيلى + than

صفتهاى تكـبخشى يا تكـسيلابى با اضافهكردن"er" به آنها به صفت تفضيلى تبديل مىشوند.


## e.g Russia is bigger than China.

روسيه از حین بزرگتر است. Ali is taller than Ahmad.

على از احمد بلندقدتر است.
(1) صفتهاى دوبخشى كه به "y" ختم مىشوند، شكل تفضيلى شان همانند صفتهاى تكـبخشى با"er"و "than" ساخته مى شود.

e.g I'm happier than my brother. من از برادرم خوشحالتر هستم.
[more + (صفت دوبخشى) = صفت تفضيلى] + than
e.g Paris is more beautiful than London.


پاريس از لندن زيباتر است.

وقتى مى خواهيم شكل تفضيلى صفات را بسازيم، در مورد املاى كلمات چند قاعدهٔ خاص نيز وجود دارد:
(1) صفتهايى كه به "e" ختم مى "e تفضيلى فقط "r" مى گیيرند.
nice / nicer
safer / safer
 تبديل به "i" مىشود.
happy / happier easy / easier
(1) صفتهايى كهبه حرفبى صداختم مى شوندوقبل از آن حرفبىصدايكـ حرفصدادار آمدهباشد،وقتى كه "er"مى گیرند،حرفبىیصداتكرار مىشود. big / bigger hot / hotter

## صفتهاى عالى

صفتهاى عالى، صفتهايى هستند كاي كهر براى مقايسأ بيشتر از دو
 اشياى ديگر دلالت دارند. مثلاً من كه باهوشترين دانشآموز توى كلاسمون هستم، مىشه صفت عالى؟

استاد: اوهوم، صفتههاى عالى در فارسى با اضافه كردن (ترين) به آخر صفتهاساختهمىشوند.
the + صفتهاى تكـبخشى + est = صفت عالى
"est" براى ساختن شكل عالى يكى صفت تكـبخشى به انتههاى آن
اضافه مى كنيه و قبل از آن "the" به كار مى بريم.
e.g This is the shortest day of the year.

اين كوتامترين روز سال است.
Mount Everest is the highest mountain in the world.


كوه إِورستبلندترين كوه درجهان است.
He is the tallest boy in the class.

او بلندترين پسر در كلاس است.
(1) صفتهاى دوبخشى كه به "y" ختمم مىشوند، شكل تفضيلىشان همانند صفتهاى تكـبخشى با "est" ساخته مىشود.
e.g It was the happiest day of their lives.
آن (روز) شادترين روز زندگى آنها بود.

صفت عالى = صفتهاى دوبخشى يا بيشتر + the most
e.g The last question is the most difficult one.

آخرين سوال، مشكلترين سوال است.
This book is the most interesting book in my library. اين كتاب، جالبترين كتاب در كتابخانــه من است.

That car is the most


## expensive car in our city.

آن ماشين، گرانترين ماشين در شهر ما است.

آيا توى تستها نشونههايى وجود داره كه ما بتونيم بفهميم بايد از صفت عالى استفاده كنيم؟

اگر در تستها نشانههاى زير بود، به احتمال زياد بايد از صفت عالى


كلمات چند قاعدهٔ خاص نيز وجود دارد:
(1) صفتهايى كه به "e" ختتم مىشوند، در موقع ساختن شكل عالى فقط "st" مى گیيرند.

$$
\begin{aligned}
& \text { "y" مى گیيرند، "est" ختم مى "y "y " (1) } \\
& \text { تبديل به "أ" مىشود. }
\end{aligned}
$$

happy / happiest easy / easiest (1) صفتهايیى كه به حرف بى / بصدا ختم مىشوند و قبل از آن حرف بى صدا، حرف صدادار آمده باشد، حرف بـى صدا تكرار مىشود. big / biggest hot / hottest

من مىتونم يه سوال بيرسم؟

شما دو تا سوال پيرسيد، اول هم سوال دومتون رو بپرسيد.

باشه سوال دوم: صفت تفضيلى good میشه وgooder؟ سوال اول: صفت عالى good میشه goodest؟

سوالات بسيار خوبى بودند. شكل عالى و تفضيلى بعضى از مفتها بيقاعده است و بايد آنها را حفظ كرد:

صفت ساده good
bad far
many
little

صفت تفضيلى
better
worse
farther
more
less

صفت عالى
the best
the worst
the farthest
the most
the least
e.g My new car is better than my old one.

ماشين جديدم بهتر از ماشين قديمىام است.
He is the worst player in the team. او بدترين بازيكن تيم است.

## صفت برابرى

هر گاه دو شخص يا يا دو چیيز در داشتن يكى صفت با هم يكر يكسان باشند، از ساختار صفت برابرى استفاده مى كنيمّ برا براى اين كار آن صفت را بين دو كلمةٔ "as ... as" قرار مىدهيم.

e.g Maryam is as tall as Mahshid مريم همقد مهشيد است.
This car is as expensive as that car.
اين اتومبيل به گرانى آن اتومبيل است.
This picture isn't as beautiful as that one.
اين تصوير به اندازءٔ آن يكى زيبا نيست.

## Lesson 3

## درس

## سخن مشاور

آكَاهانه، گذشته را رها كرده و نگگذاريد خاطرات به گَذشتئ استمرارى تبديل شوند. نحؤ تفكرتان را تغيير دهيد و دوباره دست به قلم شويد و نويسندهٔ داستان آيندهٔ زندگيتان شويد.

## زمان گذشتـهُ استمرارى

ساختار زمان گذشتهٔ استمرارى به شكل زير است:

+ was / were + فعل + ing فعل +


## گذشتــهُ استمرارى (جملـهُ خبرى)

> ضميرهاعل فاعلى

$$
\text { to be } \begin{gathered}
\text { ing فعل } \\
\text { دار }
\end{gathered}
$$

ترجمه
I was working. من داشتم كار مىكردم.
تو داشتى كار میکردى. .You were working.

> مفرد

He / She
/ It
او داشت كار مىكرد. was working.
We were working. ما داشتيم كار میكرديم.
شما داشتيد كار مى كرديد. .You were working . جمع
آنها داشتند كار مىكردند. .They were working
گذشتــهُ استمرارى (جملـهُ منفى)

$$
\text { فاعل يا ضمير فاعلى ing to be } \quad \text { فار }
$$

|  | I | was not | working. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| مفرد | You | were not | working. |

He / She / It was not working.

|  | We | were not | working. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | You | were not | working. |
|  | They | were not | working. |

آيا ساختار منفى گذشتـهُ استمرارى، مخفف هم داره؟

البته كه شكل مخفف دارن. كافيه بهترتيب از wasn't وweren't و وw به جاى was not و Were not استفاده كنيد.

## گذشتـهُ استمرارى (جملـهُ سؤالى)


e.g I was cooking a cake at 8 o'clock.


ساعت داشتم كيك درست مىكردم.
Yesterday at 5 p.m. he was eating lunch.

او ديروز ساعت ه بعدازظهر داشت
ناهار مىخورد.
(† درصورتىكه در گذشته عملى درحال انجام بوده باشد و در اين بين عمل كوتادترى اتفاق بيفتد، براى عمل طولانىتر از زمان گذشتهٔ استمر ارى و براى بيان عمل كوتاهتر از زمان گذشتهٔ ساده استفاده مى كنيم. e.g I left home when it was snowing.
وقتى كه داشت برف مىآمد خانه را ترك كردم.

When we were having dinner he arrived.
وقتى داشتيم شام مىخورديم، او رسيد.
در اين كاربرد به جاى when مىشه از كلمات ديگهاى هم استفاده كرد؟ آفرين به دقت شما. در اين كاربرد مىتوان دو جمله را با استفاده از كلمات as ،when و while به هم ربط دورد.

$$
\begin{aligned}
& \text { († هر گاه دو عمل همزمان با هم در زمان گذشته رخ داده باشند، از } \\
& \text { گذشتهٔ استمرارى استفاده مى كنيم: }
\end{aligned}
$$

e.g While Mina was washing up, her husband was reading to the children.
وقتى مينا داشت [ظرفها را] مىشست، همسرش داشت براى

My brother was studying while my mother was making dinner.
وقتى مادرم داشت شام درست مىكرد، برادرم داشت درس مىخواند.

كلمات زير مىتوانند نشانههاى زمان گذشتـهُ استمرارى باشند:
when / as / while

$$
\begin{array}{c|c}
\text { last }+\ldots & \text { نشانهای زمان كذشتورى } \\
\hline \ldots+\ldots+\text { ago } & \\
\hline \text { yesterday } &
\end{array}
$$

## ضماير انعكاسى و تأكيدى

ضماير انعكاسى و تأكيدى عبارتند از:

مفرد
myself
خودم
خودت
herself
خودش (مؤنث) themselves
خودشان
itself
خودش (غير انسان)
 ضماير انعكاسى استفاده مى كنيم:

## e.g He killed himself.

او خودش را كشت. He bought himself a shirt. او براى خودش يك پيراهن خريد.

## ضماير تأكيدى



 ضماير در دو جايگاه ظاهر مى شوند: (1) ضماير تأكيدى بعد از فاعل:
e.g I myself saw the accident yesterday.
من خماير تأكيدى تصادف بعد از ديروز ديدل: مـدم.
e.g I like Mahnaz Afshar myself but my wife doesn't like her.
من خودممهناز افشاررادوست دارم، اماهمسرم اورادوستندارد.

## افعال كنشى و افعال حالت

افعال كنشى افعالى هستند كه انجام يكى عمل و كار را بيان مى كنند و افعال حالت، افعالى هستند كه يك حالت را نشان مىدهند.

م مثلاًفعل write يه فعلِ كنشيه چون عمل نوشتن رو بيان مىكنه ولى فعل love يه فعل حالَت هس چون داره يه حالتى رو نشون مىده.

كاملاً درسته. مرسى كه كمك دادين.
در جدول زير ممهمترين افعال حالت آمده است.


تفاوت افعال كنشى و افعال حالت در چیی؟
افعال حالت را نمىتوان به شكل استمرارى استفاده كرد. به اين دو مثال دقت كنيد و بگوييد كدام غلط است؟

## I'm disliking ice cream.

I dislike ice cream.
باتوجه به صحبتاتونdislike يك فعلِ حالته، پس نمىشه استمرارى بشه و به همين دليل جملـهُ I'm disliking ice cَream' غلطه.

## Lesson 4

## درس F

## سخن مشاور

اگه رويايى دارى بايد از اون در برابر جملاتى مثل (اممكنه نتونى، شايد نشه، تو توانايى انجام اون رو ندارى و ...") محافظت كنى. يادت باشه كه خيليا نمىتونن خيلى از كارها رو انجام بدن و و دوست
 مى خواى بايد به دستش بيارى. بزرگترين لذت در در انجام كارهايى است كه ديگًان مىگن تو نمى تونى انجامش بدى، پس صبحها كه از خواب بيدار مىشى به اين فكر كن كه تو مىتونى از پسش بربياى. حواست به افعال وجمهى زندگيت باشه. افعال وجهى

افعال وجههى به افعالى گفته مىشود كه به تنهايیى معناى كاملى ندارند و با يکى فعل اصلى استفاده مىشوند. اين افعال مفاهيمى همچچون اجبار، احتمال، درخواست، استنباط و ... را به فعل اصلى جمله اضافه مى كننـد. e.g I must see him right now.

همين الان بايد او را بيينم.
ويزگىهاى افعال وجهى
بعد از اين افعال، فعل به صورت مصدر بدون to به كار مىروه.
can / must / may / might / should + to مصدر بدون
e.g we should wait for Hamid ما بايد منتظرِ حميد بمانيم فeل
(1) اين افعال بههمر اممصدر بدونtoبهزمان حال يا آيندهاشار0مى كنند. e.g I can play the piano.

من میتوانم بِيانو بنوازم.
 musts/musted/musting
(+) براى منفى كردن اين افعال بعد از آنها از not /ستفاده مى كنيم. can not / should not / may not / must not

براى مخفف شكل منفى اين افعال از n't استفاده مىكنيم.
درسته؟
n't ساير اين افعال را میتوان به شكل مختلف may درو ma جه منفى كرد. در واقع mayn't نداريم. البته can هم چون خودش آخرش n داره، بهشكل can't منفى میشه.
(ه) براى سؤالى كردن جملاتى كه در آنها افعال وجهى بها بها كار رفته بارنه كارنمى بريم،بلكهاز خوداين افعال استفادهمى كنيم: e.g Can you play the piano?

آيا مىتوانى پيانو بنوازى؟
can
اين فعل براى بيان توانايى، اجازه، امكان به كار مىرود.
e.g She can speak French. او مىتواندفرانسوى صحبت كند. I can swim.

من میتوانم شنا كنم. اجازه: اج
e.g Can I borrow your car? معتوانم ماشين شمارا قرض بگيرم؟ You can leave your bag here.
میتوانيد كيفتانرراينجابكخذاريد.
e.g You can ski on the hill.

میتوانيد روى تֶه اسكى كنيد. (امكان اسكى روى تֶه وجود دارد.)
may
اين فعل براى بيان احتمال انجام كارى و اجازه به كار مىرود. (1) بيان احتمال انجام كارى:
e. 9 They may come by the car.

ممكن است آنها با ماشين بيايند.

## چیی might

براى may may است و میتوانيم از آن به جاى might معادل بيان احتمال انجام كارى استفاده كنيم.
e.g They might come by the car.

e.g May I use your phone? ممكن است از تلفن شما |ستفاده كنم؟

## should

اين فعل براى بيان توصيه يا پند و اندرز و همينطور اجبار ضعيف به كار مىرود.
(1) توصيه:
e.g You should look for a better job.

تو بايد به دنبال كار بهترى بگردى.
e.g You should switch off the light before you leave the room. قبلازترك|تاقبايد چراغراخاموشكنى.

## must

اين فعل براى بيان اجبار قوى و نتيجهگيرى منطقى استفاده مى شود.
(1) اجبار قوى:
e.g Children must do their homework. بچهها بايد تكاليفشان را انجام دهند.
e.g She must be very clever.

بايد خيلى باهوش باشد.
حروف اضافـهُ زمان
In
كاربردهاى حرف اضافئ in به معناى در: (1) قبل از قرنها:
in the 18 century / در قرن الـا
قبل از سالها:

in 1999 / در سال 1999 / در ال 1095
in 2018 / rol^ در سال /in
(艹) قبل از فصلها:
in spring / در بهار
در تابستان / in summer در در
in fall or autumn / در پاييز در زمستان / in winter
(®) قبل از ماهها:
in Farvardin / در فروردينماه in July / در ماه زوئيه (ه) قبل از بخشى از شبانهروز به جز midday / midnight: در در صبح / in the morning در غروب / in the evening درح در عصر / in the afternoon

$$
\begin{aligned}
& \text { كاربردهاى حرف اضافءٔ at به معناى در، هنگَام: } \\
& \text { قبل از ظهر و شب: }
\end{aligned}
$$ هنگام غروب خورشيد / at sunset قبل از ساعتها: at 8 o'clock / ساعت at ساعت זו / 12

## حروف اضافــهُ مكان

## in

كاربردهاى حرف اضافئ in به معناى در: قبل از نام قارهها:
در آفريقا in Asia در آسيا
in Europe در اروپֶا
در قبل از نام كشورها: in Iran در ايران in China در چیين in Italy در ايتاليا د(1) قبل از نام شهرها: in Shiraz در شيراز in Tehran در تهران in London در لندن

كاربردهاى حرف اضافئ On به معناى روى (وقتى بين دو چییز تماس


## وجود داشته باشد): (1) روى چییی:

 on the chair / روى صندلى on the table / روى ميزروى ديوار:
on the wall / روي ديوار (1) صفحهاى از كتاب:
on page 85 / در صفحــٔه

كاربردهاى حرف اضافء at به معناى در: قبل از سينما / دانشگاه / سر كار / مدرسه ... at movie theater / در سينما at university / در دانشگاه at work / در سركار at school / در مدرسه (®) قبل از ايستگاه اتوبوس: at bus station / در ايستگاه اتوبوس
(1) قبل از پنجره:
at the window / دمِ پنجره

كاربردهاى حرف اضافئ next to به معناى در مجاورتٍ، كنـارِ،

كاربرد حرف اضافئ in front of به معناى مقابل، جلوى:
(1) قبل از مكان:
in front of his house.
جلوى خانهاش in front of the door

بعد از in front of مىشه انسان هم به كار ببريم:

بله در اين حالت in front of به معناى (در حضورِ) است. in front of the students

در حضورِ دانشآموزان
قيد حالت
اين قيدها، حالت و چگَونگى فعل را بيان مى كنند.
e.g You can learn this language easily.

شما مىتوانيد اين زبان را به آسانى ياد بكيريد.

اكثر قيدهاى حالت به شكل زير ساخته مىشوند:
قيد حالت = ly
e.g We do our homework carefully.

ما تكاليفمان را با دقت انجام مىدهيم.
-نَاتْ مهم
(1) اگر صفتى به "y" ختم شده باشد و قبل از "y" يكى حرف بـى بصدا
 angry $\rightarrow$ angrily
happy $\rightarrow$ happily
easy $\rightarrow$ easily
 حذف مى كنيم و بهجاى آن به آخرش "y" اضافه مى كنيم. probable $\rightarrow$ probably
terrible $\rightarrow$ terribly
simple $\rightarrow$ simply
شما گفتين كه اكثر قيدهاى حالت با اضافه كردن ly به آخر صفت ساخته میشن، پس بقيشون چی؟

يك تعدادى صفت داريم كه قيدهاى حالت آنها بيقاعده هستند و بايد آنها را حفظ كنيد. اينها مهمترين قيدهاى بققاعده هستن:
fast (سريع) $\rightarrow$ fast (به سرعت)
good (خوب) $\rightarrow$ well (سه (به خوبى)
hard (سخت) hard (به سختى)
late (دير) late (دير) الأخير)
soon (زود) $\rightarrow$ soon (به زودى)

## Lesson 1

## درس ا

## اسامى قابل شمارش و غيرقابل شمارش

## اسامى قابل شمارش

 مثلا ما مى توانيم بگّوييم two cars，one car و ．．．．بنابراين car يك اسم قابل شمارش است．
？سلام استاد ．．．．من يادم مياد توى سال دهم اسمهاى قابل شمارش به دو دستهٔ مفرد و جمع تقسيم مىشدند، درسته؟

سلام．كاملاً درسته．براى يادآورى، مطالب زير رو بخونيد：

## 隹

（1）اسامى مفرد مىتوانند an an a a يا the بگيرند． （1）اسامى مفرد را مىتوانيم با اضافه كردن S يا es به انتهاى آنها جمع ببنديم．
a book $\rightarrow$ two books
a potato $\rightarrow$ three potatoes
（）شكل جمع بعضى از اسامى مفرد بیقاعده هستند و بايد آنها را احفظ كنيم．
a wolf $\rightarrow$ two wolves
one mouse $\rightarrow$ five mice
one fish $\rightarrow$ three fish

# ويز گیى اسامى قابل شمارش 

(1) مىتوانند بعد از a، an يا one بيايند.
a book
an apple
one car

 (تعدادى) استفاده كنيم.
few friends
a few flowers
many pens
a lot of birds
lots of cats
some books
(1) قبل از آنها مىتوانيم از عدد (two و three و ...) استفاده كنيم. three tigers
five pencils
براى سؤالى كردن اسامى قابل شمارش از how many (چند تا) استفاده مى كنيم.
e.g How many cars do you have?
شما چند تا ماشين دار يد؟

## اسامى غيرقابل شمارش

اگر نتوانيم اسمى را بشماريم، به آن اسم، غيرقابل شمارش مى گوييه. مثلاً water يكى اسم غيرقابل شمارش است. چون نمى توانيم بگوييمم one water يا two waters يا ... . استاد مىشه لطفاً به ما ياد بدين چه اسمهايى در دسته اسامى غيرقابل شمارش قرار مىگيرن؟


يهكم صبر مىكردى خودم مىگفتم. جدولى كه در ادامه اومده، دستهبندى كلىاسمهاىغيرقابل شمارش رونشونمىده.
wood - plastic - silk
gold - silver - steel
fruit - cheese - bread
water - oil - air
honesty - patience - knowledge
mathematics - chemistry - biology
music - information - grammar

بسيارى از موارد مصالح
فلزات
مواد غذايى
مايعات و كازها

افكار و احساسات
موضوعات درسى
اسمههاى انتزاعى

ويزگى هاى اسامى غيرقابل شمارش
نمىتوانند با حروف تعريف an / a بهكار روند. اما مىتوانند بگيرند. the the information
(1) قبل از آنها مىتوانيم از little (كم) و a little (كمى) و much
 (مقدار زيادى) استفاده كنيه.
little time
a little sugar
much food
some coffee
a lot of money
lots of milk
(ج) (حه براى سؤالى كردن اسامى غيرقابل شمارش از how much مقدار، چقدر ) استفاده مى كنيم.
e.g How much time do we have?
چقدر وقت داریی؟؟

چطورى مىشه اسمهاى غيرقابل شمارش را بشماريم؟

> سؤال بسيار بهجايى بود.

براى شمردن اسامى غيرقـابل شمـارش، قبل از آنها از واحدهاى قابل شمارش مانند a bottle of، a cup of ، a glass of ....) استفاده مى كنيم. ليست كامل اين واحدهاى قابل شمارش در جدول صفحه بعد آمده است.

## a bottle of

Two, three,
... bottles of
water
two, three,
... cups of
tea, coffee
two, three, water,
... glasses of juice
two, three,
... bags of
rice, sugar
two, three,
... pieces of cake, fruit
two, three,
... slices of banana
two, three, cheese,
... kilos of
rice

## قبل از اسمهاى قابل شمارش، مىتوانيم از اعداد استفاده كنيم.


a
an
two, three, four
eleven, twelve, thirteen
twenty, twenty-one
thirsty, thirty-one
ninety, ninety-one, ninety nine
one hundred, two hundred
one thousand, two thousand
one million, two million
cells
one billion, two billion
چرا بين بعضى از اعداد خط تيره اومده؟
twenty-one, fourty-five, ninety-nine اعداد را مىتوانيم همرچنين قبل از صفتهايى كه همراه با اسم مىآيند بهكار ببريم.

اعداد
a / one
an / one
two, ..., ninety-nine
beautiful
trees
two hundred, ..., ten billion Canadian dollars

## نگارش

ترتيب قرار كرفتن كلمات در جمله به شكل زير است:
قيد زمان + قيد مكان + قيد حالت + مفعول + فعل + فاعل
e.g I cooked the cake carefully in the kitchen last nigh.

ديشب من كيكـ را با دقت در آشپزخانه پختم.

فاعل: كنندئ كار را فاعل مى گويند. فاعل مى تواند بـد به صورت اسم با
ضمير بهكار رود.

آقا اجازه! ما ضماير فاعلى يادمون رفته، حالا چيكار كنيم؟

| ضمير | ترجمه | ضمير | ترجمه |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | من | We | L |
| You | تو | You | شما |
| He She | $\begin{aligned} & \text { او (مؤنث) } \\ & \text { او (مكر } \end{aligned}$ |  | آنها |

## Lesson 2

## درس 「

زمان حال كامل
ساختار خبرى
ساختار خبرى اين زمان به شكل زير است：
＋have／has＋p．p．
e．g I have watched that movie．

فاعل
I
You
He／She
It
We
They
have
worked
آنها كار كردهاند．
（1）براى فاعل سوم شخص（he，she，it）از has استفاده مى كنيم و براى ساير فاعلها have بهكار مىبريم．

I have = I've
You have $=$ You've
He / She / It = He's / She's / It's
We have = We've
They have $=$ They've

## ساختار منفى

براى منفى كردن اين زمان not را بعد از have/has بهكار مىبريم.
فاعل + have/has + not + p.p.
e.g The students have not finished their homework. دانشآموزان تكاليفشان را تمام نكردهاند.
have/has not

> p.p.

معنى
I have not worked من كار نكردهام.
You have not worked تو كار نكردoى
He/she has not worked او كار نكرده است.
It has not worked آن كار نكردهاست
We have not worked ما كار نكردهايم.
You have not worked شما كار نكردهايد.
They have not worked آنها كار نكردهاند.
(hasn't, haven't) رامىشود به شكل مخفف (has not و have not)"
نوشت.

## ساختار سؤالى

براى سؤالى كردن زمان حال كامل كافيست كه have و has , ا در
ابتداى جمله بياوريهم و بعد از آن فاعل را قرار بدهيه.
have/has + فاعل + p.p + . . ?
e.g Have you been in Paris?
آيا در پاريس بودهاى؟

Have/Has
فاعل
p.p?
worked?
آيا من كار كردهام؟
Have
I
you worked?
آيا تو كار كردهای؟
Has he/she worked? آيا او كار كرده است؟
Has
it
worked?
آيا آن كار كرده است؟
Have
we
worked?
آيا ما كار كردهايم؟
Have you worked? آيا شما كار كردهايد؟
Have they worked? آيا آنها كار كردهاند؟

## كاربردهاى زمان حال كامل

(1) براى بيان عملى كه در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه
e.g I have not seen her since I left university.
از زمانى كه دانشگاه را تر ك كردم او را نديدهام.

در زمان حال مشاهده مىشود.
e.g I can't get in the house. I've lost my keys.
من نمى توانم وارد خانه بشوم. كليدهايم را گیم كرد0ام.


## قيدهاى زمان حال كامل

قيدهاى زير نشانُٔ زمان حال كامل هستند.
since/for/yet/ever
استاد ميشه لطفاً يهكم بيشتر اين قيدها رو توضيح بدين؟

حتماً. سِ شيطنت نكنيد و حواستون به نكتههاى زير باشه.

> |
(Since) (1) به معناى (از، از زمانى كهه) به مبدأ زمان اشاره مى كند.
e.g I have studied chemistry since 1394.


e.g I've lived in Shiraz for 15 years.
من به مدت ها سال در شيراز زندگٍى كردهام.
(yet) (1) به معناى (هنوز)" معمولا در جملات منفى و يا سؤلالى
e.g The bus hasn't arrived yet.

اتوبوس هنوز نرسيده است.
(ever) (e) به معناى (تا به حال) است.
e.g Have they ever traveled to Paris?
آيا آن ها تا به حال به پاريس سفر كردهاند؟

# نگارش 

اسم مصدر
اگر (ing) را به فعل اضافه كنيمه، اسم مصدر (gerund) ساخته
مثلا: playing، walking، swimming و ...
كاربردهاى اسم مصدر
(1) اسم مصدر مىتواند الند در ابتداى جمله به عنوان فاعل بهكار رود: e.g Learning English is easy.

يادگيرى انگَليسى آسان است.
园
ها اگر اسم مصدر در ابتداى جمله به عنوان فاعل بهكار رود رود، فعل بعد از آن بايد به شكل مفرد باشد. يكبار ديگر مثر مثال بالا را بخوا بانيد. همانطور كه مىىبينيد در اين مثال بعد از اسم اسم مصدر، فعل مفرد (is) (is) بهار رفته است (C) اگر فاعل جمله، Y اسم مصدر باشد، بايد از فعل جمع استفاده كنيم.
e.g Cycling and jogging are my favorite sports.

دوحرخهسوارى و آهسته دويدن ورزشهاى مورد علاقهٔ من هستند. (T) اسم مصدر به عنوان مفعول جمله مى تواند بعد از افعال زير بيايد:

## فعل

enjoy
لذت بردن
finish
تمام كردن
give up ترك كردن، رها كردن imagine تصور كردن
keep (on)
ادامه دادن
quit
ترك كردن، رها كردن

e.g I love swimming.

فعل go + ing

براى نشاندادن فعاليتهاى تفريحى، سرگر گرمى و... استفاده مىشود. Go fishing $\rightarrow$ ماهيگيرى كردن
Go sailing $\rightarrow$ قايقراني كردن
Go skiing $\rightarrow$ به اسكى رفتن
Go swimming $\rightarrow$ به شنا رفتن
بعد از حروف اضافه، (اسم مصدر ) به كار مىرود.
e.g I'm interesting in playing football.


من به فوتبال بازى كردن علاقهمند هستمم.

يه چيزى مىگم ولى لطفاً دعوا نكنيد! من حروف اضافه رو يادم رفته!!!

آخه چرا بايد دعوا كنم؟! تا زمانى كه من هستم جاى نگرانى نيست.
حروف اضافئ مههم عبارتند از:
at, by, for, against, after, about, for, on, in, with, without, ...

از ساختار فعل No + ing براى قدغن كردن و يا منع كردن
عملىٍ استفاده مى كنيم.
 كردن ممنوع است.


## Lesson 3



## جملات شرطى نوع اول

جملات شرطى شامل دو قسمت مىباشند:

به عبارتى كه در آن if آمده است، عبارت شرطى و عبارت ديگر را عبارت اصلى مىنامند. به اين مثال دقت كنيد:
e.g If it rains, I won't go out. عبارت اصلى عبارت شرطى

اگر باران ببارد، من بيرون نمىروم.
اينكه اول جمله عبارت شرط بيايد يا عبارت اصلى، چه فرقى مىكنه؟

هيجه فرقى نداره، اما يادتون باشه اگه عبارت شرطى رو اول جمله بياريم بايد قبل از عبارت اصلى كاما بذاريم. دو تا مثال زير رو بخونيد تا بهتر متوجه بشيد.
e.g If it rains, I won't go out.

در اين مثال، عبارت شرطى اول جمله آمده است بنابراين قبل از عبارت اصلى كاما مى آيد.
e.g I won't go out if it rains.

در اين مثال، عبارت اصلى اول جمله آمده است، بنابراين احتياجى به كاما نيست.

## ساختار جمله شرطى نوع اول

If + فاعل ،زمان حال + ..., فاعل + will + فعل ساده + ...
... زمان حال + فاعل+ if+ + . . + فعل ساده + will + فاعل

اينساختـار بــيـانكنـــــدئيـكشـرطوريــاموقعيتممكنو يكـنتيجئ محتمل است.
e.g If I find your suglasses, I will tell you.
اگر عينک آفتابى شما را پيدا كنم به شما خواهم گفت.

e.g I'll phone you if I have time.

اگر زمان داشته باشم با تو تماس خواهم گَرفت.
صفت فاعلى و مفعولى

صفت فاعلى
 مى شوند و به شكل (فعل + ing) ساخته مىشود.
e.g The end of the game was exciting.

انتهاى بازى هيجانانگيز بود.
e.g Her idea was interesting.

ايدهاش جالب بود.

## صفت مفعولى

اين صفت به شكل p.p. است و احساس افراد را نسبت به افراد يا چچيزهاى ديگر نشان مىدهد.
e.g We were all surprised.
همهٔ ما شگَفتزده شديم.
e.g I was interested in her idea.

من به ايدهاش علاقهمند شدم.
مصدر به صورت (فعل ساده + to) ساخته مىشود.
to swim - to walk - to play
كاربردها
(1) از مصدر مىتوان به عنوان فاعل استفاده كنيم.
e.g To learn a language can be interesting.

ياد گرفتن يك زبان مىتواند جالب باشد.

چرا؟ اين الان كجاش گيجكننده است؟
توى درس Y هم گفتيم كه اسم مصدر مىتونه در ابتداى جمله، در نقش فاعل بياد. حالا فرقشون چیی؟

نگران نباش! هيج فرقى ندارند. الان ديگه مشكلتون حل شد؟


## ممنونم. مهربون كى بودى تو؟

بهجاى مزه ريختن به ادامهٔ درس دقت كنيد.

بعد از افعال زير مىتوانيم از (مصدر)) استفاده كنيه.
فعل
choose
انتخاب كردن
expect
انتظار داشتن
decide
تصميم گَرفتن
remember
به ياد آوردن
want
خواستن
try
سعى كردن
promise
قول دادن
attempt
تلاش كردن
forget
فراموش كردن
agree
موافق بودن
wait
منتظر ماندن
learn
ياد گرفتن
e.g I want you to listen to him.

از شما مى خواهم كه به (حرف) او كوش دهيد.
园
براى منفى كردن مصدر قبل از آن بايد (not) بهكار ببريه.

## e.g I want you not to listen to him.

از شما مى خواهم كه به (حرف) او گوش ندهيد. بعد از صفت مىتوانيمه، (امصدر با to) بهكار ببريهم.

| فعل | معنى | فعل | معنى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| careful | مراقب، محتاط | amazed | متعجب |
| certain | مطمئن | ashamed | شرمنده |
| glad | خوشحال | fortunate | خوشبخت |
| shoched | شوكه شده | lucky | خوششانس |
| sorry | متأسف | surprised | نعجب |

## Sense Of Appreciation

## معلوم و مجهول

جمله معلوم
جملهاى است كه فاعل نقش مبتدى را بازى مىكند.
e.gl ate a sandwich.

مergل فعل فاعل
جملهُ مجهول
جملهاى است كه مفعول نقش مبتدى را دارد.
e.g A sandwich was eaten

مerg tobe p.p.

## تبديل جملهُ معلوم به مجهول



 بعد از فعل to be از قسمت سوم فعل p.p استفاده مىكنيم.
 چق چֶ بودن؟

افعال to be عبارتند از:
am - is - are - was - were - be - been - being

جملهُ معلوم: Ali broke the window yesterday.



ديروز على پنجره را شكست.

جملd مجهول: The window was broken yesterday.

در جدول زير زمانهاى مختلف به همراه ساختار مجهول آنها ها را آموزش داده شده است؛ بنابراين بهدقت اين جدول را بخخوانيد.
مثال ماختار زمانها
حال ساده

$$
\begin{array}{cr}
\text { am / is / are } & \text { The house is cleaned everyday. } \\
+ \text { p.p. }
\end{array}
$$

The house was cleaned yesterday.

ديروز خانه تميز شد.
have / has
rال $\quad$ +been + since you left.
كامل
p.p. از زمانى كه رفتى خانه تميز شدهاست.

$$
\begin{aligned}
& \text { مeve tobe p.p قيد زمان } \\
& \text { ديروز پֶنجره شكسته شد. }
\end{aligned}
$$

## سؤالات كوتاه

به آن دسته از سؤالاتى كه در پايان يك جمله مى آيند و معمولاً براى كسـب موافقت بـهكار مىرونـد، سؤالات كوتـاه يا (Tag Questions) مى گوينـد .
به اين مثال ها دقت كنيد:
e.g Ali is happy, isn't he?

على خوشحال است، نيست؟


حالا اين نكات را بخوانيد:
(1) جملهاى كه قبل از سؤال بيان مىشود اگر مثبت باشد، سؤال بهشكل منفى خواهد بود.
e.g She is writing a letter, isn't she?

جملهاى كه قبل از سؤال بيان مىشود اگر منفى باشد، سؤال (1) بهشكل مثبت خواهدبود.
e.g It wasn't cold yesterday, was it?

زمانى كه درخواست مؤدبانهاى داريه از won’t استفاده مىكنيم. .
e.g Open the window please, won't you?

استاد اين جمله " I am late, am not I " درست است؟
خخخخ ... نه. درست آن به شكل زير است:

I am late, aren't I?

## جملهُ ساده

جملهاى است كه يك فعل دارد و يك مفهوم را بيان مىكند. e.g I can speak English.

من مىتوانم انگَليسى صحبت كنم. جملهُ مركب
جملهاى است كه از بيش از دو جملهُ ساده تشكيل شده و با حروف ربط (so, or, but, and) به هم وصل مى شوند.

## e.g I can speak English, but I can'tspeak French.

 من میتوانم انگليسى صحبت كنم اما نمىتوانم فرانسوى صحبت كنم. andاين حرف ربط به معناى (و))، فعاليتها، احساسات و اطلاعات جديدى را به جملهُ اول اضافه مىكند.
e.g We went to the park yesterday, and we had a wonderful time.
 ما ديروز به پارك رفتيم و اوقات عالى داشتيم.

اين حرف ربط به معناى (اماا)، ، تضاد و تفاوت را نشان مىدهد.
e.g We went to the zoo last week, but we did not enjoy it.

ما هفتهٔ گَذشته به باغ وحش رفتيم، اما لذت نبرديم.

اين حرف ربط به معناى ((يا)، ، دو انتخاب را نشان مىدهد.
e.g We can eat our lunch at the restaurant, or we can have it at home.

ما مىتوانيم ناهارمان را در رستوران بخوريم يا مىتوانيم در خانه بخوريم.

اين حرف ربط به معناى ((بنابراين)"، براى بيان نتيجهه بهكار مىرود. e.g That dictionary is expensive, so I can't buy it. آن فرهنگ لغت گران است، بنابراين من نمىتوانم آن را بخرم.

استاد ... من وقتى داشتم مثالها را مى وخواندم فهميدم كه قبل از and و but و or و o و شما از كاما استفاده كرديد اين درسته؟

بله، بايد قبل از and و but و or و so براى ربط دادن دو جمله از كاما استفاده كنيم.

## ضماير موصولى

به who و whom و which و that ضماير موصولى مى ${ }^{\text {wh }}$ ويند. اين ضمايربه معناى (اكه)) هستندو براى ربط دادن دو جمله بهكارمى وروند.
فعل + who + اسم انسان
e.g The girl who talked to me yesterday was my sister.
دخترى كه ديروز با من صحبت مىكرد، خواهرم بود.
whom
فاعل + whom + اسم انسان
e.g The girl whom you saw yesterday was my sister.

$$
\begin{aligned}
& \text { دخترى كه ديروز ديدى خواهرم بود. } \\
& \text { فاعل + which + اسم غير انسان } \\
& \text { فعل + which + اسم غير انسان }
\end{aligned}
$$

e.g This is the dress which she has bought in London.
اين پيراهنى است كه او در لندن خريده است.
e.g The book which is on the table is mine.

كتابى كه روى ميز است مال من است.

that

از ضمير موضولى that مىتوانيم به جاى هر يك از ضماير موصولى who و whom و which استفاده كنيم.
e.g - The girl that talked to me yesterday was my sister.

- The girl that you saw yesterday was my sister.
- This is the dress that she has bought in London.
- The book that is on the table is mine.


## جملات شرطى نوع دوم

از اين جملات براى بيان يك موقعيت يا شرطى استفاده میكنيم ديم كه

 جواب شرط زمان جمله نيزگذشتهاستاست. به ساختارهاى زيرتوجه كنيد:

## would

If + فعل ساده + could might
would
رمان گذشتئ ساده + فاعل+ if + فعل ساده + could + ثاعلُ might

## e.g. If I had more time, I would help my friend.

اگر وقت بيشترى داشتم به دوستم كمك مىكردم.

- I would buy a new house if I had more money.
اگر پول بيشترى داشتم يك خانه مىخريدم.
were l was ازت استفاده مى كنيم.
e.g If I were you, I would buy a new car.

اگر جاى تو بودم يك ماشين جديد مىخريدم.

پاراگراف
يك پاراگراف گروهى از جملات است كه دربارهُ يك موضوع هستند. يک پاراگراف مىتواند به ما اطلاعات بدهد، راجعبه عقيدهاى صحبت كند، چیيزى را براى ما توضيح بدهد يا يک داست استان كوتاه بگوييد. هر جمله در پاراگراف راجعبه يكى موضوع يكسان است.
 بايد يك پاراگراف جديد شروع كنيد. پاراگرافها شكل خاصى دارند. در هر پاراگراف جملات یکى بعد از ديگَى مى آيند. در يک پاراگراف هر جمله با حرف بزرگ شروع مى شود و با نقطه، علامت سؤال يا علامت تعجب به پايان مىرسد.

## جملهُ موضوعى (topic sentence)

 در ابتدای پاراگراف مى آيد به توضيح موضوع مى يردازند و وا ايدهاى راجعبه موضوع هستند.

## هميشه جملهٔ اول إاراكراف، جملئه موضوعى است؟

معمولاً، نه هميشه. يادتان باشد جملةٔ موضوعى میتواند آخرين جملهٔ متن باشد يا هر جاى ديحر پاراراءراف.

## Personality

مجهول افعال كمكى
در درس ا با ساختار مجهول آشنا شديد. در اين درس قرار است

افعال كمكى + be + p.p.
e.g. The bill must be played before leaving the restaurant.
صورتحساب بايد قبل ازتركرستوران پرداخته شود.

- Water can be converted into ice in cold weather.
آب مىتواند در هواى سرد به يخ تبديل شود.
- People should be informed of this danger.
- He may be taught.

احتمال دارد او آموزش داده شود.


## كذشتئ كامل

## ساختار خبرى

e.g I had sent an email on October, $7^{\text {th }}$.
من ايميل را در تاريخ V اكتبر فرستاده بودم.
فاعل + had not + p.p. + ...
e.g I had not had a day off for weeks.
هفتههاست كه به مرخصى نرفته بودم.

> ساختار سؤالى

Had + فاعل +p.p. + ...?
e.g Had Ali lived in Paris before he studied art there?
آيا على قبل از خواندن هنر، در پاريس زندگى كرده بود؟

## ساختارهاى مخفف

had را مىتوان به صورت مخفف (d'd و had not را مكىتوانيم به صورت مخفف (hadn't) بنويسيم.
e.g. I'd sent an email on October $7^{\text {th }}$.

- I hadn't had a day off for weeks.


## نشانههاي اين زمان رو مىشه لطفاً بكين؟

## حتماً، مهمترين نشانههاى اين زمان عبارتنداز:

 when - before - after - becauseهب براى بيان عملى در گذشته كه قبل از عمل ديگر رخ داده است از كَشتؤُ كامل استفاده مىكنيم.
e.g I had done my homework before my father arrived.

من قبل از آن كه پدرم برسد، تكاليفم را انجام داده بودم.
جملةٔ پشتيبانى (supporting sentence) و جملهُ نتيجه گيرى
(concluding sentence)
 درس با جملات پشتيبانى و نتيجهيكيرى آشنا مى شويد.
 © ايدهٔ جملئ موضوعى را توصيف كند. © هلايل مى آورند. © ) مثالها مى آورند.

 جمله ايدهُ جملهُ موضوعى را تكرار مىكند.

