## @ karnil

「كارنيل، بزرگّرين شبكه موفقيت ايرانيان مى باشد، كه افرادى زيادى توانسته اند با آن به موفقيت برسند، فاطمه رتبه I ال كنكور كارشناسى، محمد حسين رتبه^\& كنكور كارشناسى، سپيده رتبه راه اندازى توليدى مانتو، امير راه اندازى فروشگاه اينترنتى،كيوان پيوستن به تيم تراكتور سازى تبريز، ميلاد پيوستن به تيه صبا، مهسا تحصيل در ايتاليا، و..... اين موارد گوشه از افرادى بودند كه با كارنيل به موفقيت رسيده اند، شما هم مى توانيد موفقيت خود را با كارنيل شروع كنيد.

براى پيوستن به تيهم كارنيلى هاى موفق روى لينك زير كليكى كنيد.

## www.karnil.com

همحچنين براى ورود به كانال تلگَرام كارنيل روى لينـك زير كليك كنيد.

## https://telegram.me/karnil



## تهيه و تدوين: عبداله كهن سال <br> بهمن ماه 1388

| فهرست |  |
| :---: | :---: |
| صفحه | عنوان |
| 1 | بيشخفّنتار |
| $r$ | زمان حال ساده |
| $\varepsilon$ | زمان حان حال استمراري |
| - | زمـان حال كالـ |
| $\wedge$ |  |
| 9 | زمـان كانشته استانمراري |
| 11 | زمـان كـشّهته كامل |
| Ir | زمانهاي مربوط بـه آينده |
| 1\% | اسم ها |
| 1^ | صفات |
| Y | قید ها |
| Y\& | ضماير فاعلي |
| Y | ضماير هفعولي |
| Yo | ضماير ملكي و صفاير |
| ro | ضماير انـعكاسي |
| r 7 |  |
| rV | ضماير ديگر |
| Y^ | اففال كمكى (معين) |
| rq | جملات شرطي |
| r | افعال مجهول(the passive voice) |
| $\mu$ | عبارت اسمي ( Noun Clause ) |
| \% | \|فعــال دو كالمه إي |
| ro | (Gerund) اسم |
| r | ضمايم برسشي (Question Tags) |
| rV | نقل قول (Reported speech) |
| $\varepsilon$ 。 | It |
| \&1 |  |
| \& $r$ | as well as - too -also نكاتي بيرامون |
| ¢ ${ }^{\mu}$ | حرف تعريف معين) (Definite article) |
| \& 4 | حرف تـريف نـامعين (Indefinite article) |
| \& 1 |  |
| \& 9 | استّرس (stress) در ز |
| or |  |
| 0 ¢ | فهرست (فعال بيقاعده(آثامنظ) |




و...) را فرا كرفت؟" پـاسخ بسيار ساده است." هيج كس نمي داند." در حوزه يادكيري و ياددهي زبان خارجي روشها و شيوه هاي متعددي ( كه اين روشها بيشتر در حوزه
 عوامـل گونـاگوني از قبيل جنسيت، سـن، علاقـه، انگيـزه زبـا فر هنگ، موقعيت اجتماعي، جغر افيايي و ... زبان آموز بستكي دارد. يادكيري زبان راهي نيست كه بتوان يك شبه پيمود. بلكه فر اكيري زبان يك فرايند مستمر است و بايـر بـا بـا بֶشتكار ، صبر وحوصله، تمرين و ممارست و البته با اعتماد به نفس پيش ر رفت. كساني كه در اين مسير عجله كنند زود نااميد شده و دست از تلاش برمي دارند. در نظام آموزش و پֶرورش كشور مـا هدف اصـلي از آموزش زبانهـاي خـارجي مهارتهـاي "خواندن و
 است. با توجه به ارتباطات روز افزون مسنولين آموزش و پپورش بابد به اين امر توجه خاصـي داشتته





 بيفزايند و لغات يادگرفته شُده را در موقعيتهاي كوناكون بـه كـار ببرنـا البته نكات دستوري و مهـارت درك مطب نبز فراموش نشود.

 وجديد نيز توجه لازم را داشتته باشنند تا شايد كره كثشاي كارشان بوده باشند.
"هركز دربي روش ديگران نباشيد بلكه روش و شيوه خاص خود را دنبال كنيد"

براي همه شما آرزوي موفقيت دارم
عبداله كهن سـال
بههن ماه 1388

ساختار

| مفرد |  |
| :--- | :--- |
| I, you | go, play, <br> don't work |
| he, she, it | goes, plays, <br> doesn't work |


| جمع |  |
| :--- | :--- |
| we | go, <br> you <br> they |

حالت سوالي و منفي
1- اگر فاعل جمله جمع ويا اول شخص ودوم شخص مفرد باشد در آن صورت براي سو الي كردن در
 مي شود.
(سوالي) Do they pray every day? Yes, they do
(منفي) Ali and Ahmad don't want to be late.

2- اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد در آن صورت براي سوالي كردن در ابتداي جمله فعل كمكي does
(سوالي) Does your sister do her homework in the evening? No, she doesn't.
(منفي) She doesn't work in the library.
كاربرد

زمـان حـال سـاده يكـي از متداولتـرين زمانهـا در زبـان انگليسـي مـيبانـد كـه بـراي مقاصـد زيـر مورد استفاده قرار ميكيرد:
1- براي بيان عملي كه هميشه تكرار ميشود، مانند يكـ عادت يا رسم:

1. I go to school by bus.
2. We get up at 7 AM.
3. 'Does he smoke?' 'No, he doesn't.'

2- براي بيان حقيقتى كه هميشه يا معمو لا درست است:
4. The earth orbits the sun.
5. I come from Iran.
6. Some animals migrate in winter. (بعضي از حيو انات در زمستان مهاجرت ميكنند.)

نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه
3- براي بيان حقيقتي كه بر اي مدتي (طو لاني) دو ام داشته باشد:

1. I work in a shop.
2. She lives in a small cottage.

$$
\begin{aligned}
& \text { زمـان حـال سـاده اغلب بـا قيدهاي تكـرار مـورد استفاده قرار مـيكيرنــــ مهـترين } \\
& \text { قيدهاي تكرار (frequency adverbs) عبارتند از : } \\
& \text { never rarely sometimes often usually always }
\end{aligned}
$$

1. I usually play football with my friends.
2. I never go shopping.
3. sometimes she plays piano for us.
 در آن صورت به آخر فعل اصلي s يا es اضـافه مي شود. (verb + s) (حند

kisses, washes, watches, does, boxes
2- افعالي كه به y ختم ميشوند و قبل از آن حرف بيصدايي بيايد، y به ies تبديل ميشود :
(try, tries) (hurry, hurries) (fly, flies)

plays, buys, enjoys
برخي از قيدهاي ( نشانه ها) اين زمان عبارتند از :
4. every ( hour, day, week, month, morning, ...)
5. on (Mondays, Sundays, Fridays, ...)

| I | 'm | am |
| :--- | :--- | :--- | coming | doing |
| :--- |
| you <br> we <br> they |
| he <br> she <br> it |
| ite |

حالت سوالي و منفي
در حالت سوالي فعل (am, is, are) be) در اول جمله ودر حالت منفي بعد از آن ( am, is, are) فيد منفي not نوشتّه مي شود.
(سوالي) Is she cleaning her room? Yes, he is.
(منفي) John's parents aren't eating dinner at the moment.
كاربرد
1- براي بيان عملي كه هماكنون جريان دارد:

1. She is watching the TV.
2. He is working at the moment.

2-براي بيان عملي يا موقعيتي كه در حـال حاضـر در حـال وقوع مـيباشد، امـا الزامـأ در همين زمـان
صحبت كردن در حال ر خ دادن نيست :

1. I'm reading an exciting book.
2. He is learning Arabic.
(توجه داشته باشيد كـه مثلا در جملـه اول، شخص گوينده ممكن است در همين لحظـه مشـغول مطالعـه كتاب باشد و يا اينكـه مـكن است منظورش ايـن باشـد كـه مدتي است مشـغول مطالعـه كتـاب است ولـي

هنوز تمام نشده است.)
3- براي بيان قراري تعيين شده در آينده:

1. I am meeting him at the park.
4- براي بيان كار يا شر ايطي موقتي:
2. I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.
(در حـل حاضر در يكـ آپارتمان كوچكـ زندگي ميكنم، اما دارم سعي ميكنم يكـ بهترش را پيدا كنم.)
(come, coming) (take, taking) (write, writing)
ولي در مورد افعالي كه به ee ختم ميشوند، اين قاعده صدق نميكند :
(agree, agreeing) (see, seeing)
2- در افعال يكـ بخشي (يــ هجايي) كه داراي يـــ حرف صـدادار و يـــ حرف بـيصدا مـيباشند، حرف بيصداي آخر تكرار ميشود :
running, stopping, getting
ولي چنانجه حرف بيصداي آخر y يا w باشند، تكرار نميشود:
showing, enjoying
برخي از قيدهاي اين زمان عبارتند از :
now, at the moment, at present, for the time being, ...

زما زمان حال كامل

ساختار

جملات مثبت و منفي :

| I, you, we, they | have ('ve) <br> have not <br> (haven't) | past participle <br> (قسمت سوم فعل) |
| :--- | :--- | :--- |
| he, she, it | has ('s) <br> has not (hasn't) |  |


| :جملات برسشي |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| have | I, you, we, they | past participle |
| has | he, she, it | (قسمت سوم فعل)? |

## حالت منفي

در حالت منفي بعد از have و has قيد منفي not نوشته مي شود.

نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه

1. We've been to Paris.
2. He hasn't lived in Paris.
3. Have you met him yet?

كاربرد
1- براي بيان عملي كه در كنشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:


1. I have studied English since 1990. (از سال 1990به مطالعه انگليسي پֻرداختةام)

2. How long have you lived in Tehran? (جه مدتي در تهران زندگي كردهايد؟)
3. I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگي كردهام)

توجه داشته باثشيد كه در زمان حال كامل، غالبأ از اصطلاحات زماني خاصـي مانند since و .ستفاده ميشود
 از زمان به كار ميرود و به معني »از آن زمان تا كنون《 ميبانثد:
a year seven o'clock
two months
1980
three hours
ten minutes
September
last week

2- براي بيان تجربهاي كه در زماني در زندگي شخصي اتفاق افتاده است. در واقع اين عمل در كنشته روي داده و به هايان رسيده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. اين كه اين عمل يا تجربه پـه موقعي روي داده، مهم نيست:

1. I have never been to England. (من هرگز به انگلستان نرفتّهام)

2. He's written a lot of short stories.(او داستانهاي كوتاه زيادي نوشته است) 3- بر اي بيان عملي كه در كذشته نزديكـ اتفاق افتاده ولـي اثر آن در زمـان حـال مشـاهده مـيشود .در اين حالت از still ، already، yet و just بسيار استفاده ميكنيم:

نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه

از already بيشتر در جملات مثبت و از yet بيشتر در جملات منفي و برسشي استفاده ميشود.

1. I've just had a sandwich. (من تازه يكـ ساندويجج خوردمام)
2. I've already seen the movie. (اين فيلم را قبلا ديدهام) (امهر)
3. The bus hasn't arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسيده است)
4. I still haven't finished my homework. (هنوز تكاليفم را تمام نكردهام)

1- اگر ارتباطي با زمان حـال موجود نيست (مثلاجيز هـايـي كـه مدتها قبل اتفـاق افتـادهاند) از حال كامل استفاده نكنيد

Hafiz was a Persian poet. He wrote many poems.
My father is a writer. He has written many books.
در مثال اول از كنشته ساده استفاده كرديم تا نشان دهيم كه او (حافظ) ديگر شـر نـر نـيـنويسد،
 كرديم.
2- مـا از حال كامل براي ار ائه اطلاعات جديد استفاده ميكنيم .ولي اكر بخواهيم به صحبتمان درباره آن ادامه دهيم، معمو لا از كـشثته ساده استنفاده ميكنيم:
A: "Ben has broken his leg."
B: "Really? How did that happen?"
A: "He fell off a ladder.

ساختار

| I, we, you, <br> he, she,$\ldots$ | worked | (last week) |
| :--- | :--- | :--- |
|  | played | (yesterday) |


| بِسشي |  |  | منفي |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Did | I, we, you, he, she, ... | work...? <br> play...? <br> hear...? | I, we, you, he, she, ... | didn't <br> did not | work... <br> play... <br> hear... |

$$
\begin{aligned}
& \text { در زمان كذشته ساده افعال اصلي به دو دسته كلي تقسيم مي شود. } \\
& \text { 1- افعال اصلي با قاعده مثال: (كه به آخر آنها پپسوند (ed ) اضـافه مي شود. }
\end{aligned}
$$

(play, played) (study, studied) (open , opened)
2- افعال اصلي بي قاعده مثال:
(see, saw) (go, went) (wake up, woke up)

1. We met last week.
2. He left yesterday.
2- بر اي بيان كار هايي كه پشت سر هم در يكـ مـاجر ا يا داستان ميآيند:

I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window...
3- براي بيان عادت يا شر ايطي در كذشته:

1. When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.
2. Every day he walked in the jungle to....

در حالت سو الي و منفي فعل اصلي هميشه بصورت ساده ( مصدر بدون to) نوشته

$$
\begin{aligned}
& \text { (verb + ed) در مورد هجي } \\
& \text { 萑 }
\end{aligned}
$$

loved, hated, used

$$
\begin{aligned}
& \text { ميباشند، حرف بيصداي آخر تكرار ميشود : }
\end{aligned}
$$

stopped, planned, robbed
looked, cooked, seated
2- اگر حرف بيصداي آخر y يا w باشثد نيز تكرار نميشود:
played, rowed, showed
برخي از قيدهاي اين زمان عبارتند از :

1- yesterday
2- last ( night, week, month , year, ...)
3- (tow days, three hours, five weeks, ...) ago
4- in $(1387,1999, \ldots)$

جملات مثبت و منفي:

| I, he, she, <br> it | was <br> wasn't | walking <br> playing <br> fishing |
| :--- | :--- | :--- |
| you, we, <br> they | were <br> weren't |  |


| was <br> wasn't | I, he, she, <br> it | eating? <br> playing? |
| :--- | :--- | :--- |
| were <br> weren't | you, we, <br> they |  |

در حالت سوالي فعل (was, were ) be) در اول جمله و در حالت منفي بعد از آن( was, were) قيد منفي not نوشتّه مي شود. كاربرد

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
از زمان كذشته استمر اري بيشتر براي بيان كار هايي استفاده مـيشود كـه در كـشتـنـ اتفاق افتـاده و مدتي ادامه داشتهاند ولي حدود زماني آنها به طور دقيق مشخص يا يا مهم نيست.

 فعاليتهايي دلالت ميكند كه در ميانه كار هاي طو لانيتر واقع شدهاند.


بطور كلي »گذشته استمراري《 در موارد زير بكار ميرود: 1- براي بيان كاري كه قبل از زمان خاصـي در كـشتـه آغاز شده و احتمـالٌا پـس از آن نيز ادامـه داشتـه

1. 'What were you doing at 6.00 ?' 'I was having breakfast.'
(ساعت 6 چֶكار ميكرديد؟ داشتم صبحانه ميخوردم.)

2- براي بيان كار يا فعاليتي در كذشته كه به وسيله جپزي قطع شده باثد:

1. The phone rang when I was watching TV.
(وقتي داشتم تلويزيون تماشا ميكردم، تلفن زنگـ زد.)
2. While I was driving home, my car broke down.
(هنگاميكه داشتم به خانه بر ميگشتم، ماشينم خراب شد.)

3- براي بيان كار يا فعاليتي به پايان نرسيده در زمان كذشته (در مقايسه با كذشته ساده كه كار هاي كامل شده را بيان ميكند):

1. I was reading a book during the flight. (I didn't finish it)
2. but: I read a book during the flight. (I finished it)
برخي از قيدهاي اين زمان عبارتند از :

## 1- yesterday

2- last ( night, week, month, year, ...)
3- (last night, yesterday, last week, ...) at this time.

| I, you, we, they he, she, it | had ('d) <br> had not (hadn't) | past participle <br> (قسمت سوم فعل) |
| :---: | :---: | :---: |
| جملات بٌرسشي : |  |  |
| had <br> hadn't | I, you, we, they he, she, it | past participle <br> (قسدت سوم فعل)? |


 مقايسه كنيد)


چند مثال ديگر از زمان كنشته كامل:

1. It was the first time he had ever seen a tiger.
2. When I arrived at the cinema, the film had already begun.
3. She didn't want to go to the theatre with the others because she'd seen the play before.

مقايسل بين كنشته كامل و كنشته ساده
به تفاوت مبان جملات زير دقت كنيد:

1. When I arrived home, my wife went out.
2. but: When I arrived home, my wife had gone out.

در زبان انگليسي براي بيان زمان آينده از افعال و حالتهاي مختلفي استفاده ميشود كه آنها را بـه ترتيب اهميت در زير ميبينيد:
will + verb -1

از فعل كمكي will بر اي نشان دادن آينده در جهتهاي زير استفاده ميشود : الف- پيشبيني: براي توصيف چپيزي كه ميدانيم، يا انتظار داريم كه اتفاق بيفتد :

1. It will be rainy tomorrow.(فردا هوا باراني خواهد بود)
2. You will be sick if you eat all those sweets.
(اگر همه آن شيرينيها را بخوري مريض ميشوي)
ب- بيان تصميمي كه درست در همان لحظه گرفته شده است:
3. I will answer the phone. (من تلفن را جواب ميدهم)
4. I'll see you tomorrow. bye! (فردا ميبينمت.خداحافظ) )

طريقه سوالي و منفي كردن اين زمـان
بر اي سو الي كردن اين زمــن فعل كككي will بــه اول جملـه منتقل مي شود ـ ـ و بـراي منفي كردن اين زمان بعد از فعل will كلمه not اضـافه مي شود كه مخفف آن wont مي باشد. (سوالي) Will they play football tomorrow?
No, they wont play football tomorrow.
be + going to + verb -2
الفـ از اين ساختار براي بيان برنامهها و تصميماتي كه از قبل كرفته شدهاند، استفاده ميشود:

1. We're going to paint this room blue.( ما ميخو اهيم اين اتاق را آبي بزنيم)
2. I'm going to be a doctor. ( ميخواهم يكـ دكتر بشوم)
مدركي در زمان حال باشد، استفاده نمود.
3. She's going to have a baby. (Because she's pregnant)
(او قرار است كه يك بپه بدنيا بياورد)
4. It's going to rain. (It's cloudy) (ميخواهد باران ببارد)

> طريقه سوالي و منفي كردن اين زمـان
 منفي كردن اين زمان بعد از فعل be $\operatorname{lot}$ اضلمه He is going to wash his car. (جمله سوالي) Is he going to wash his car?
(جمله منفي) He is not going to wash his car.

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
بعضي اوقات تفاوتي بين will و be going to بر اي يك پيشبيني وجود ندارد.

براي بيـان تصـيمي كـه از قبل كرفتـه شده است از از ساختـار be going to و بيـان تصميمي كه درست در همان لحظه كرفته شده است از will استفاده ميكنيم.

3 - حال استمراري (Present Progressive)
از حال استمراري براي بيان يكـ برنامه يـا يـــ قرار بين افراد در آينده استنفاده مـيشود و معمولا بـه آينده نزديكـ اشاره دارد:

1. I'm meeting my friend this evening.
(امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات ميكنم)
2. They are driving to Scotland at the weekend.
(آنها آخر هفتّه به اسكاتلند ميروند )
be كاهي اوقات تفاوتي نميكند كـه بـراي بيـان يـكـ برنـامـه يـا قرار از حـال استـمراري و يـا از سـاختار استفاده شود، به عنوان مثال:

We're going to see a play tonight.
or: We're seeing a play tonight.
4- راههاي ديعر بيان آينده
راههاي ديگري نيز براي صحبت درباره آينده وجود دارد، به عنوان مثال:
a) Will + be + verb-ing

Next week I'll be talking about how to use a microscope.
(هفته آينده درباره نحوه استفاده از ميكروسكوپ صحبت خواهم كرد )
b) $\mathrm{Be}+$ to + verb

Iranian president is to visit Russia.
(رئيس جمهور ايران از روسيه بازديد ميكند)
c) $\mathrm{Be}+$ about + to + verb

The mayor is about to announce the result of election.
(شهردار به زودي نتايج انتخابات را اعلام خو اهد كرد)
برخي از قيدهاي اين زمان عبارتند از :
tomorrow, next(week, Friday, ...), in (five minutes, two days, ...), ...

اسم در هر زبانى به طور كلى بر ایى ناميدن شخصى يا حيو انى يا جيزى يـا مفهومى بـهـ كـار مـى رودكـهـ كسترددترين اقسام كلمات را نشكيل ميدهيند. بطور كلي در زبان انگليسي ميتوان اسامي را در دو دسته طبقهبندي كرد: (common nouns) اسمهاى عام
(proper nouns) اسمهاى خاص
اسـم عـام اسـمى است كـه شـامل هــه افراد همجنس باشـد مانند: man- city- book- girl كـه شـامل هر دختر، كتاب، شهر و مردى مى شود. اسم خاص اسمى است كه نشان دهنده فرد يا افر ادى مخصوص و و معين باشـد كـه از از آن شخص يـا مكـان و

 مثل هم نيستتند و هيج انسان مشابه به هم كه صد در صد عين هم باشنـند وجود ندارد.
 اسمهاى عام مى تو انند جمع و مفرد داشته باشند. در تقسيم بندي ديگرمى توانيم اسمها را بـه دو دسته تقسيم كنيم. اسـامي قابل شـمـارش و اسـامي غير قابـل شُمارش : اســامي قابـل شـمـارش آن دستـه از اسـامي هستتد كـه مـيتوانتد شمرده شوند. اين بدين معني است كـه ميتواند بيش از يكي از آنها وجود داشته باشد . اسـامي غير قابل شمارش اسـامي هستند كـه قابل شـمردن نيستتند (مانند water يـا آب). ايـن اسـامي تنهـا بصورّت مفرد بكار ميروند و حالت جمع ندارند .

|  |  |
| :--- | :--- |
| the boy | the boys |
| an answer | Some answers |
| that car | those cars |

2- اسامي غير قابل شمارش :

| بسيارى از مواد و | paper, wood, coal, silk, wool, cotton |
| :---: | :---: |
| فلزات | gold, iron, silver, steel |
| مواد غذايى | fish, fruit, sugar, meat, cheese, bread |
| مايعات و كاز ها | water, oil, milk, tea, air, steam, oxygen |
| جيزهاى ديعر | money, music, noise, land, hair, ice, snow |

1- ميتوانتد به دنبال an ane ane ane بيانـن
2- ميتوانتد به دنبال many ، few، these و و those بيايند .
3- ميتو انتد به دنبال يكى عدد (مثلا three ، two و ...) بيايند .

| قابل شمارش | غير قابل شمارش |
| :---: | :---: |
| I have a good job. | (not: ... a good werk.) |
| Those meals were delicious. | (not: ... Those feeds.) |
| I bought two loaves. | (not: ... two breads.) |

اسمهاي غير قابل شمارش :
1- نميتو إنتد با حروف تعريف نامينـين (an a) بكار روند، بلكه بايد بـا some مورد استفاده قرار بكيرند.

2- ميتو انند به دنبال much و little بيايند
3- به راحتي ميتو انند به دنبال اصطلاحاتي از قبيل half the و all the ، most of the بيايند .

| غرر قابل شمارش |  |
| :--- | :--- |
| It's made of wood. | (not: ... made of trees.) |
| There's too much traffic. | (not: ... too much vehicle.) |
| I sold all the furniture. | (not: ... all the table.) |



There is no important news in the newspapers.

نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه
اسمها از نظر تعداد نيز بر دو قسم هستتد: اسم مفرد: Singular و اسم جمع: Plural.

طريقه جمع بستن اسم
بيشتر اسمها قابل شمارش هستند و ميتو انند به صورت جمع در آيند. معمو لأ بـر اي اينكـه يـــ اسـم مفرد به صورت جمع در آيد، يكـ s- به انتهاي آن اضـافه ميكنيم : (cat, cats) (face, faces) (boy, boys)

ولي آن دسته از اسامي كه به Sh S ، Z، X، ch ختم ميشوند، es- ميگيرند:
(bus, buses) (box, boxes) (brush, brushes) (watch, watches)
ies در ضمن اسمهايي كـه به يكـ حرف بيصدا و y ختم ميشوند، y را حذف كرده و به جاي آن ميگذاريم :
(baby, babies) (country, countries) (fly, flies) (try, tries)

ولي چنانجٌه حرف ماقبـل y يكي از حروف صـدادار) (i, a, o, u, e) باشد، كلمـه هنگـام جمع بستن فقط s مي كيرد.
(boy, boys) (valley, valleys)

بسياري از اسمهايي كه به fe يا fe- ختم ميشوند، هنگام جمع اين f- با fe- بله ves- تبديل ميشود :

| مـني | جمع | مفرد |
| :---: | :---: | :---: |
| كوساله( ها) | calves | calf |
| نيمه( ها) | halves | half |
| جاقو (ها) | knives | knife |
| برگ(ه) | leaves | leaf |
| جان(ها) | lives | life |
| قرص(هاب) | loaves | loaf |
| فقساه( ها) | shelves | shelf |
| دزد(ه) | thieves | thief |
| ههسر (ها) | wives | wife |
| كرگـ(ها) | wolves | wolf |

roof

1- بعضي از اسمها راِ با تغيير حروف صدادار آنها، به حالت جمع در ميآوريم :

| معنى | جمع | هفرد |
| :---: | :---: | :---: |
| مرد(ها) | men | man |
| زن(ها) | women | woman |
| موش(ه) | mice | mouse |
| با | feet | foot |
| دندان(ها) | teeth | tooth |
| غاز (ها) | geese | goose |

2- اسم بعضي از حيو انات در حالت جمع هيج تغييري نميكند :

| (آهو (ها) | deer |
| ---: | :--- |
| گوسفد) | sheep |
| (ها) | fish |

و نيز آن دسته از اسامي مليتها كه به ese- يا -sS ختم ميشوند :

| دو جيني | two Chinese | يكـ | a Chinese |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| جند | some Swiss | يكـ سو ييسي | one Swiss |

هـچنيـن آن دسته از اسامي كه بــه إِداد و مقياسها اشــاره ميكننـد، هنگامبكه بعد از يكـ عدد و ... واقع ميشوند :
two hundred three dozen
3- بسياري از اسمهايي كه ريشه خارجي دارند (مثلا لاتين، فرانسه يا يونـاني)، گـاهي حالت جمع خود را حفظ ميكنند :

| معني | جمع | תفرد |
| :---: | :---: | :---: |
| كاكتوس | cacti/cactuses | cactus |
| هشت بِا | octopi/octopuses | octopus |
| برنامه درسي | syllabi/syllabuses | syllabus |
| جالبك | algae | alga |
| كرم حشره | larvae | larva |
| سحابي | nebulae | nebula |
| شاخص، نوان | indices/indexes | index |
| تجزيه، تحليل | analyses | analysis |
| بإيان نامه | theses | thesis |

 حالت دارد؛ يعني اينكه با اسم مفرد يا جمع، مذكر يا مؤنث بطور يكسان بكار ميرود: a young man/woman young men/women
اما تنها موارد استثناء، صفات this و that ميباشند كـه پپيش از اسـامي جمع بـه these و those تبديل ميشوند:
مكان صفات
صفتّها ميتو انند در موقعيتها و جاهاي مختلفي در يكـ جمله ظاهر شوند كه در زير بـه مهمترين اين موقعيت ها اتشاره ميشود : 1- قبل از يكـ اسم :
a good man, an old car, the green carpet
گاهي بيش از يــ صفت، اسمي را توصيف ميكنند :
a good young man, the beautiful green carpet
2- be: بس از فعل

1. You are beautiful.
2. She is fat.
3. The bus is late.

بجز فعلbe ، افعال ديگري نيز مانند: seem, appear, grow, get, smell, taste, feel, look و : ميتو انند قبل از صفت قرار بغيرند become

1. It looks interesting. (جالب به نظر ميرسد.)
2. It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابي ميشود.)

3- پس از the ، كه در اين صورت كلمه اصلي يكـ عبارت اسمي محسوب ميشود :

1. the young جوانان
2. the old بيران
3. the dead مردگان

4-بعد از برخي افعال، يكى صفت ميتو اند به دنبال مفعول بيايد :

| فاعل | فعل | مفعول | صفت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| She | kept | her past | secret. |
| The noise | is driving | me | mad. |
| I | consider | myself | lucky. |
| Her behaviour | made | him | angry. |

 استفاده مي شود.(مقايسه بين دو شئ يا شخص ويا دو گرو هي از اشياو و افراد)

1. My son is as tall as you.
2. This summer is not as hot as last summer.
3. Silver isn't as expensive as gold.

درجه تفضيلي صفات
اگر يك شئ يا شخص (ويا يك گرو هي از اشيا و افراد) نسبت به شي يا شخص دي ديگري (ويا يك كرو هـي از اشيا و افراد) برتري داشتـه باشند در آن صورت از از صفت برتري استنفاده مـي شود.(بر اي مقايسـه بـا صفت برتري از كلمه than استفاده مي شود)
(الف) اگر صفت يك سيلابي باشثد به آخر آن پسوند er اضافه مي شود.
(tall - taller) $\quad($ great - greater $) \quad($ short - shorter $)$

1. the boy is taller than the girl.
2. Mt Sabalan is higher than Mt Sahand.
3. A city is larger than a town.
1- اگر صفت به يك مصوت + صامت ختم شود حرف صـامت تكرار مي شود.
(thin -thinner) (hot - hotter) (big — bigger)
2- اكر صفت به مصوت + مصوت + صامت ختم شود حرف صامت تكرار نمي شود.
(great - greater) (poor - poorer)
3- اكر صفت به حرف e ختم شود فقط حرف r اضافه مي شود.
(large - larger)

بِ) صفت هايي كه دو سيلاب دارند بطور كلي به اول آنها پيشوند more اضافه مي شود. (careful, more careful) (stupid, more stupid) (cautious, more cautious)

صفت هاي دو سيلابي كه به er, y, ow ختم مي شوند به آخرشان er اضـافه مي شود.
(clever, cleverer) (friendly, friendlier) (pretty, prettier) (narrow, narrower)
ج) صفت هايي كه سه سيلاب دارند بطور كلي به اول آنها پپشوند more اضـافه مي شود.

1. This chair's more comfortable than that one.
2. The restaurant is more expensive than the café.
3. I think Iran is more beautiful than Iraq.

 هيشه با the همر اه است)
(الف) اگر صفت يك سيلابي باشثد به آخر آن پسوند est اضافه مي شود.
(great - the greatest) $\quad($ small - the smallest) $\quad$ (old - the oldest)
4. Ali is the oldest student in this class.
5. The Amazon is the longest river in the world.

层
1- اگر صفت به يك مصوت + صامت ختم شود حرف صـامت تكرار مي شود.
(thin - the thinnest) (hot — the hottest) (big — the biggest)
2- اگر صفت به مصوت + مصوت + صامت ختم شود حرف صـامت تكرار نمي شود.
(great - the greatest) (poor - the poorest)
3- اكر صفت به حرف e ختم شود فقط حرف r اضافه مي شود.
(large - the largest)
ب) صفت هايي كه دو سيلاب دارند بطور كلي به اول آنها پيشوند the most اضافه مي شود. (careful, the most careful) (stupid, the most stupid)
(cautious, the most cautious)
صفت هـاي دو سيلابي كـه بـه er, y, ow ختم مـي شوند بـه آخرشـان est اضـافه مـي
(clever - the cleverest) $\quad$ (friendly - the friendliest)
(pretty - the prettiest) (narrow - the narrowest)
ج) صفت هايي كه سه سيلاب دارند بطور كلي به اول آنها پيشوند the most اضـافه مي شود.

1. He bought the most expensive flower in the shop.
2. She is the most intelligent of all the students.
3. This is the most beautiful music I have ever heard.
صفات بي قاعده

| سادن\| | برتري\| |  |
| :--- | :--- | :--- |
| good | better | the best |
| bad | worse | the worst |
| little | less | the least |
| far | farther | the farthest |


 يكـ اسم هميشه ثابـت نيست، امـا جدول زيـر بـه شمـا كمـكـ مـيكنـد تـا نحوهى جـاگيري كلـي آنهـا را يـاد بكيريد :

|  | بيان عقاسه 1 | اندازه 2 | سن 3 | $\text { رنگ } 4$ | $\begin{gathered} 5 \\ \text { مليت } \end{gathered}$ | $6$ <br> جنس |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| a | beautiful |  |  | yellow |  |  | flower |
| that | handsome |  | young |  | Indian |  | nurse |
| those |  | big |  |  |  | wooden | tables |
| an |  |  | old | white | Persian |  | cat |


 ناميده ميشوند انواع قید
قيود اقسام مختلفي دارند كه در اينجا به پنج نوع متداول آنها اشاره ميشود : 1- قيد حالت :
well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...
The children are playing happily.(بپه ها دارند با خوشخالي بازي مي كنند.)
Snails crawl very slowly. (حلزونها خيلي به آرامي مي خزند.)


2- قيد مكان :
up, down, there, here, above, below, near, ...
How long have you been waiting here? (شما چه مدتي اينجا منتظر بوده ايد؟) 3- قيد زمـان :
today, yet, still, recently, soon, now, then, ...
You can stay with us until then. (مي توانيد تا آن موقع با ما بمانيد.)
4- قيد مقدار :
very, too, so, quite, much, rather, ...
she is very careful.(او خيلي با دقت است.)
twice, sometimes, often, always, never, ...
Sometimes I write to him. (كاهي به او نامه مينويس)

> جاي قيدها
> سه جا يا مكان اصلي براي اي قيدها وجا وجود دارد :
> 1- در ابتداي عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايي)

| قي | فاعل | عبارت فقى | + ... |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sometimes | she | arrives | late. |

2- در ميانه جمله (مياني) :
الف ) بعد از اولين فعل معين:

| فاعل\| | فعلي عبارت بقيه | فعلين | فعلين | + ... |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| She | has | always | arrived | late. |

ب) بֶس از فعل be:

| فاعل\| | BE | ق... | + |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| She | is | always | late. |

ج) اگر فعل معيني وجود ندارد، قبل از فعل مسندي (قابل صرف):

| فاعل | قيد | فعل مسندي | + ... |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| She | sometimes | arrives | late |

3- در انتهاي عبارت (پاياني):

| فاعل | عبارت فعي | +... | قی |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| She | arrives | late | sometimes. |

در جدول زير متداولترين مكان قيدها در جملات نشان داده شده است:

| مثال | مكان قيد | نوع قيد |
| :---: | :---: | :---: |
| He never drives fast. | بإيانى | حالت |
| We can stay there. | بإيانى | مكان |
| I'll see you tomorrow. | بإياني | زمان |
| This book is rather boring. | مياني | مقدار |
| I have never seen him before. | ميانى | تكرار |

كاهي اوقات ممكن است بيش از يكـ نوع قيد در انتهاي جمله ظاهر شود. در اين صورت
 1- قيـولـا

1. You are driving too fast today. (به ترتيب قيود حالت و زمان)
2. Sit quietly here. (به ترتيب قيود حالت و مكان)

## ساختّار قيد

از لحاظ فرم و ساختار ميتوان قيدها را به سه دسته طبقه بندي كرد: 1- قيدهايي كه با اضافه كردن ly به يكـ صفت ساخته ميشوند، مانند:
(slow $\rightarrow$ slowly) $\quad$ (brave $\rightarrow$ bravely) $\quad$ (quick $\rightarrow$ quickly)
2- قيدهايي كه همان ساختار صفات را دارا هستنتد، يعني هم ميتو انند به صـورت قيد به كـار رونـد و هم به صورت صفت. برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong
3- قيودي كه اصلا ارتباطي با صفات ندارند. مانند:
so, now, very, there, here, too, as, quite

كفنيم كه بسياري از قيدها با اضـافه شدن ly بـه يـكـ صفت سـاخته مـيشوند. امـا هميشـه بـه ايـن سـادگي نيست:
y -1 در انتهاي كلمه به i تبديل ميشود:
gay $\rightarrow$ gaily
e-2 در انتهاي كلمه هچنـان باقي ميماند:
strange $\rightarrow$ strangely
ولي چند اسنثنا وجود دارد :

```
(true }->\mathrm{ truly) (due }->\mathrm{ duly) (whole }->\mathrm{ wholly)
```

3- در صـفاتي كـه بــه able يـا ible ختم مسيشوند، e در انتهـاي كلمـه حذف مـيشـود و y جـاي آن را ميكيرد:
(probable $\rightarrow$ probably) (possible $\rightarrow$ possibly)
4- صفاتي كه به يكى حرف با صدا و يكى L ختم ميشوند، طبق روش معمول ly ميكيرند: (actual $\rightarrow$ actually) $\quad($ general $\rightarrow$ generally)

|  | مفرد | جمع |
| :--- | :--- | :---: |
| اول شخص شوم | I | we |
| سوم شخصص | heo she, it | they |

هـهـه ضماير شخصـي (فاعلي، مفعولي و...) بـه استثنـاء it در مورد انسـان بـه كـار كرفته ميشوند. (they) هم ميتو اند بـه انسان و هم بـه اشياء اشار هو كند . ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته ميشود، حتي اگر در وسط يـــ جملـه بــار كرفته شود :
Am I right?

ضهم

| مفعول\| | $\rightarrow$ | فاع |
| ---: | ---: | :---: |
| me | $\rightarrow$ | I |
| you | $\rightarrow$ | you |
| him | $\rightarrow$ | he |
| her | $\rightarrow$ | she |
| it | $\rightarrow$ | it |
| us | $\rightarrow$ | we |
| them | $\rightarrow$ | they |

 هم ميتو انند قرار بكيرند، مثلا بعد از فعل يا بعد از يكـ حرف اضـافه:

1. Our teacher was angry with us. (معلممان از دست ما عصباني بود.)
2. Give me a ring tomorrow. (فردا به من زنـگ بزن) ()
3. When he comes in, please tell him I phoned.
(هر وقت آمد، لطفأ بـه او بڭوييد كه من زنگـ زدم.)
4. I'm older than you. (من از نو بزركترم)


هنگاميكه از ضماير شخصي به همر اه and إِستفاده ميكنيم، مؤدبانـهتر اين است كه ضماير I و we را بعد از اسامي و ضماير ديگر بكار ببريم : you and I, my father and I, them and us

ههچنين you را بايد قبل از اسامي و ضماير ديگر به كار برد:
you and your wife, you and her
خل> ضماير ملكي و صفات ملكي


| (thev) | (we) | (it) | (she) | (he) | (vou) | (I) |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| their | our | its | her | his | your | my | صفات ملكى |
| theirs | ours | - | hers | his | yours | mine |  |

 ميشوند) ولي ضمير ملكي جانثين صفت ملـكى+اسـ ميشود و ميتو اند به تنهايي به عنوان فاعلـ، مفعول و ... قرار بكيرد (به همين دليل ضمير ناميده ميشود). جند مثال:

1. This is my book. (اين كتاب من است)

This book is mine. (اين كتاب مال من است) (الن )
2. This is her purse. (اين كيف اوست)

This is hers. (اين مال اوست)
3. Are those your pens? No, these are his. (ضمير ملكي)

ضماير انعكاسي
كلماتي كه به self- و selves- ختم ميشوند ضماير انعكاسي ناميده ميشوند و عبارتند إِ :

| مفرد (-self) |  |
| :---: | :---: |
| خودم | myself |
| خودت | yourself |
| خود | himself |
| خود | herself |
| خود | itself |


| (-selves) جمع |  |
| :---: | :---: |
| خودمان | ourselves |
| خودتان | yourselves |
| خودشان | themselves |

توجه داشته باشيد كه در ضماير انعكاسي عمل بـه فاعل جملـه برمـيگردد و در واقع مفعول هــان فاعل است:

## نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

1. He cut himself. (خودش رازخمي كرد)
2. You should be ashamed of yourself. (بايد از خودت خجالت بكثي.)
3. Help yourselves. (از خودتان پذير ايي كنيد.)
4. We blame ourselves. (ما خودمان را مقصر ميدانيم.)
 قرار كرفتن آنها پس از فعل طبق الگو هاي زير مي نواند تغيير كند.


همانگونه كه مشاهده مي شود چنانجه مفعول مستققم بلافاصله بعد از فعـــــــلـ قرار كيرد ، مفعول غير مستقيم همر اه for يا to بكار مي رود ولي چنانچهِ مفعول غير مستقيم بعد از فعل بكار برده شود ، ديحر نيازي به for يا to نخو اهد بود.
Ali bought a book for himself.
Ali bought himself a book.
مفعول مستقيم كلمــه اي است كه فعل مستقيمأ بر روي آن صورت دي گيرد ـ مثـلا در جمله ي بالا خريدن بر روي كتاب صورت كرفته است استفاده از ضماير انعكاسي براي تأكيد
از ضماير انعكاسي ميتوان براي تأكيد روي يكـ اسم، ضمير يا عبارت اسمي استفاده كرد كـه در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار ميگيرند:

1. I can do it myself. (من خودم ميتوانم اين كار را انجام دهم.)
2. We can repair the roof ourselves. (ما ميتوانيم خودمان سقف را تعمير كنيم.)
3. The film itself wasn't very good but I liked the music.
(خود فيلم خيلي خوب نبود ولي از موسيقي آن خوشم آمد.)
خم
چنانجه كلماتي چونwhich-who-whom و . . بعد از يك اسم و در داخـل جمله قرار كيرنـد همگي
 كننده دو جمله مي بَّشند بطوريكه يكي از جملات ، توصيفِ كننده ي اسم جمله ي ديگر مي باشد.

The man teaches English. He came by bus.
The man who came by bus teaches English.
به جمله اي كه بعد از اسم مـي آيد و آن را توصيف مـي كند ، جملـه ي وصفي مـي

در جمله ي وصفي نبايد از ضمير ديگري كه به هرجع ضمير بر مـي گردد استفاده
(غلط) The girl whom I was talking to her is my niece.
(صحيح)The girl whom I was talking to is a my niece.
whom و who براي انسان بكار مي روند يعني اسدـي كه قبل از آنها مي آيد ، اشاره به انسان دارد بـا اين تفاوت كه who حالت فاعلي دارد ( جانشين اسم مي شود ) بنابر اين بعد از آن فعل بكـــــــــار مـي رود . در حاليكه whom حالت مفعولي داشته ( جانشين مفعول مي شود ) بنابر اين بعد از آن فاعل مي آيد . فعل + who + اسم ( اشثاره به انسان )
فاعل + whom + اسم ( اشاره به انسان )

1. The man who is walking is my brother.
2. The man whom you saw there was my brother.

ضhich ضمير موصولي
بـراي اشياء بكار مي رود بدين معني كـه اسدــي كـه قبــل از آن قرار مــي گيرد بـه اشياء بـا Which حيو انات اشاره دارد . which湤 فعل ويا از اسم استفاده كرد .
فعل / فاعل + which + اسم ( اشاره به شيء يا حيوان )

The shirt which he bought is in the room.
He bought the shirt which is in the room.
از that مي توان بجاي سه كلمه ي who-whom و which استفاده كرد .

1. The man that is walking is my brother.
2. The school that I went to is in the centre of the city.

ض
ضماير إشـارهاي، شامل: this ، that، these و those.
Is this your T-shirt?
مثّل:
ضماير يرسشي، شامل: who ، what، why، where،when و whatever. مثال:

What time is it?
ضماير دوطرفه، شامل: one another و each other.
They love each other. مثال:

، something، somebody، someone، nothing، nobody، none : وـماير نــمعين، شـامل ، .no one anything ، anybody،anyone
Nobody knew what to do.

افعال كمكى يا معين (auxiliary verbs) معمو لأ قبل از يـــ فعل ديگر (فعل اصلى) در جملـه قرار مىىيرند و كارشان كمكى به فعل اصلى جمله در تشكيل عبارات فعلى مىـباشد. افعال كمكى را مىىتوان به دو دسته تقسيم نمود:

| be(am, is, are ,was, were ,be , been), have, do |  |  |  |  | افعال كمكى اصلى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| will can would could | may might | shall should | have to <br> had to | must ought to used to | \|فعال كمكى وجهى |

ويزڭكيهاى افعال كمكى
الف) افعال كمكي اصلىي
حالت سوم شخص مفرد (s form-)، كذشته سـاده و اسم مفعول (قسـت سوم فعل) آنهـا نـامنظم (بـى قاعده) است:

|  | -S FORM | PAST TENSE | PAST PARTICIPLE |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| be: | is | was / were | been |

ب) افعال كمكى وجهي
1- در حالت سوم شخص مفرد (بر خلاف افعال معمولى) s- نمىگيرند:

1. She can play the piano quite well. (not: She cans-...)
2. He must work harder. (not: He musts-...)

2- در جملات پֶرسشى و منفى، از فعل كمكى ديگرى استفاده نمىكنند :
What would you buy if you won the lottery?
(not: What did you would buy ...)
3- هيجچگاه to بعد از آنها قرار نمىگيرد به استثناى (used to و ought to و (us)
You should phone the police immediately. (not: you should to phone ...)

5- هيچچگاه با همديگر به كار برده نمىشوند :

I might could wash the car.
قابليت هاى مختلف افعال كمكى
1- برای منفى كردن يكى جمله كافى است پپ از فعل كمكى، not اضافه كنيد و يـا از حالت مخفف آن استفاده كنيد:

She will come $\rightarrow$ She will not (won't) come.
2- برای پپسشى كردن يكـ جمله، فعل كمكى را قبل از فاعل جمله قرار دهيد :
She will come $\rightarrow$ Will she come?

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
3ـ كـاهـى مـىتوان فعل اصـلى چس از فعل كمكـى را حذف كرد بـه شـرط آنكـه معنـى آن (بـا توجـه بـه شرايط) واضح باشثد:

1. 'Will she come tonight?' 'No, she can't.' (='she can't come.')
2. 'I've never been to China. Have you?'

بعد از افعال كمكي وجهي هميشه فعل اصلي بصورت مصدر بدون to نوشتـه مـي
! !
شود.

He can ride the bicycle.
He can rides the bicycle.

جملات شرطي
 حاوي if باشد را عبارت شرطي و عبارت ديكر را عبارت اصلي ميناميم.
 ميشود.

| If it rains this evening, | we will get wet. |
| :---: | :---: |
| عبارت شرطي اصلي |  |

عبـارت شـرطي مـينوانـد در انتهـاي جملـه نيز بيايد، ولـي در اين صـورت علامـت ويرگول (,) حذف

| The door opens | if you press this button. |
| :---: | :---: |
| عبارت شرطي |  |

به طور كلي سهd نوع جمله شرطي وجود دارد:

> جملات شرطي نوع اول

از جمـلات شـرطي نـوع اول بـراي بيـان يـــ شـرط (يـا موقعيت) ممكـن و يــــ نتيجـه محتمل در آينده استفاده ميشود.

| if | ساده حال\|ork hard, | will/won't | I will |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| if | I work | pass my exams. |  |

1. If I find your watch, I will tell you. (اگر ساعت شما را پيدا كنم به شما خواهم گفت.)
2. If we leave now, we'll catch the 10.30 train.
(اگر حالا حركت كنيم به قطار ساعت10:30 ميرسيم)

## نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

3. If I see him, I'll tell him the news. (اكر او را ببينم خبر ها را به او خواهم كفت) (اكت)
4. You'll get wet if you don't take an umbrella. (اكر چتر نبري خبس خواهي شدا) (اهرا)

علاوهبر will ميتوان از may ،might ،can ‘must ، should ورو غيره نيز
استفاده كرد كه در اين صورت معني آن كمي فرق خو اهد كرد :

1. If you pull the cat's tail, it may scratch you.
( اكرَ دم گربه را بكثي ممكن است تو را جֶنحَ بزند)
2. You should eat less rice if you want to lose weight.
(اكر ميخواهي وزن كم كني بايد كتتر برنج بخوري)

جملات شرطي نوع دوم
از جملات شرطي نوع دوم براي بيان يكـ شرط يا موقعيت غير واقعي يا غير ممكن و نتيجه محتمل آن
 ميكنيم.

| if |  <br> ساده كنشته | would ('d) <br> would not (wouldn't) |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| if | I had more money, I | would ('d) | buy a new car. |
| if | you lived in England, | would ('d) | soon learn |

جֶند مثال دیگر:

1. If he needed any money, I'd lend it to him. (But he doesn't need it)
(اكر به يول احتياج داشت به او قرض ميدادم)
2. If I had more time, I'd help you. (اكر وقت بيشتري داشتم به شما كمكـ ميكردم)
3. If I were* a rich man, I'd buy an expensive car.
(اگر ثروتمند بودم يكـ ماثشين گرانقيمت ميخريدم)
4. I wouldn't accept the job (even) if they offered it to me.
(اكر آن كار را به من يششنهاد ميكردند قبول نميكردم)
*در اين نوع جملات، اغلب بجاي was از were استفاده ميشود:

If I were living in Tehran, we could meet more often.
جملات شرطي نوع سوم


if + كنشتّه كامل + would have + قسمت سوم فعل (p.p.) + ....

1. If I'd seen you, I would have said hello.(اكر تو را ديده بودم، سلام ميدادم)

## نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه

2. If he had driven more carefully, he wouldn't have been injured.
(اكر با دقت بيشتري رانتدگي كرده بود، مجروح نميشد)
3. If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you. (اكر ميدانستم شما در بيمارستان بستري بوديد ميآمدم و شما را ملاقات ميكردم)
4. I would have gone to see him if I had known that he was ill.
(اكر ميدانستم بيمار بود ميرفتّم و به او سر ميزدم)

1- در اين نوع جملات ميتوان بجاي would از could يا might هم استفاده كرد :
If the weather hadn't been so bad, we could/might have gone out.
would فقط ميتوان در عبـارت اصـلي استفاده كرد و در عبـارت شرطي نبايد آن را بـه كـار

If I had seen you, I would have said hello. (not : 'If I would have seen уャ"')
(the passive voice) (ف大ال مجهول
در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا كنتده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم براي بيان اينكه فاعل جه كاري را انجام دهد استفاده ميكيّم. به اين مثالها توجه

1. The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال كرد)

 عملي نيست (غير عامل) در جاي فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول بر اي بيان اينكه جـه عملي بر روي فاعل اتفاق ميافتند، استفاده ميشود :

2. The cat was chased by the dog. (كربه توسط سگـ دنبال شد)

 را انجام ميدهد نا معلوم يا بياههيت است. مثلا در جمله زير اينكه چهـ كسي اتاق را تميز ميكند بـراي كوينده اههيتي ندارد :
This room is cleaned every day. (اين اتاق هر روز تميز ميشود)

## نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه

ولي اگر بخو اهيم بيان كنيم كه چهه كسي (يا جه چيزی) آن عمل را انجام دإِه است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده كنيم :

## 1. This house was built by my father. (اين خانه توسط پֶرم ساخته شد)

2. This picture was painted by a great painter.
( اين نقاشي نوسط يــ نقاش بزرگ كشيده شده)

ساختار
بطور كلي براي ساخت صيغه مجهول فعل معلوم، فعل to be رإِ به همان زمان فعل معلوم مـيآوريم و اسم مفعول همان فعل را به آن ميافز اييم :

1. معلوم: Somebody cleans this room every day.

مجهول: This room is cleaned every day.
2. معلوم: He bought this car last week.

مجهول: This car was bought last week.
در جدول زير ميتوانيد فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه كنيد :

| مجهول | هعلوم | زمان |
| :---: | :---: | :---: |
| is kept نحعهاري ميشود | keeps نگه ميدارد | حال ساده |
| is being kept در حال نحگهاري شدن است | is keeping دارد نگكه ميدارد | حال استمراري |
| was kept نـگهاري شد | نگه داشت | كنشته ساده |
| was being kept در حال نیگهاري شدن بود | was keeping داشت نگكه ميداشت | كنشته إِستمراري |
| has been kept نگَهاري شده است | has kept نگه داشته است | حال كامل |
| had been kept نگهاري شده بود | had kept نكا داشته بود | كنشته كامل |
| $\begin{gathered} \text { will be kept } \\ \text { نغهاري خواهد } \end{gathered}$ | will keep نگَ خواهد داشت | آينده |
| would be kept نحهاري ميشد | would keep نـكه ميداشت | شرطي |
| would have been kept نحعهاري شده بود | would have kept نكه داشته بودند | شُرطي كامل |


| to be kept نگهاري شدن | to keep نحَ داشتن | مصدر |
| :---: | :---: | :---: |
| to have been kept نگهاري شدن | to have kept نگه داشتن | مصدر حال كامل |
| being kept نگَهاري شدن | keeping نكغهاري | وجه مصدري اسم |

( Noun Clause ) عبارت اسمي
يك عبارت اسمي مجموعه اي از كلمات است كه بجاي يك اسم در جمله بكار مي رود .يك عبارت اسمي و و ...... آغاز مي who - whom - what - where - when - whose - why كلماتي نظير شود كه به آنها كلمات ربط ( قيود ربط ) كفته مي شود .

I don't know where Bob went last night.
بقيه جمل + فعل + فاعل + كلمهربط

عبارات اسمي مي تو انند در نقش فاعل يا مفعول جمله بكار روند .

| به جاي فاعل | به جاي مفعول |
| :---: | :---: |
| His house is beautiful. <br> Where he lives is beautiful. | I don't know the answer. <br> I don't know what the answer is |
| Her speech was very good. <br> What she said was very good. | I know him. <br> I know whom he is. |

چنـانجـه در مثالهـاي بـالا دقت شود ترتيب قرار حرفتن كلمـات در عبـارات اسـمي هماننـد جمـلات مثبت خبري است يعني بعد از كلمات ربط ابتدا فاعل و سپس فعل بكار مي رود .
 آنها فعل بكار مي رود .
I know Ali borrowed my book.
I know who borrowed my book .
يـادآوري : فقط سـه كلمهـ ربط who - what و which و نيز مشنقات آنها مـي توانند چنين حـالتي داشته باششند يعني بجاي فاعل بكار روند
 مي شود بنابراين بعد از آن فعل بكـار ميرود در صـورتيكه whom حالت مفعولي دارد و بجـاي مفعول مي نشيند و بعد از آن فاعل بكار مبرود .

1. I know who saw you .

من مي شناسم كسي كه شما را ديد
2. I know whom you saw.

من مي شناسم كسي را كهـشما ديديد .

## نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

يـادآوري : در انگليسـي محـاوره اي مـي توان بجـاي whom از who استفاده كرد ـ ولـي در انگليسـي رسمي به همان صورتي كه در بالا بيان شد بكار مي روند.
She knows who(m) they met.
يادآوري : در سال اول دبيرستان با عبار اتي آشنا شديد كه با كلمه ي that شرو ع مي شدند كـه مـي توان آنها را با كلمات ربط تغيير داد

1. I know that Ali is a good student .
2. I know that they are going to school.

I know who is a student.
I know where they are going

در انگلبيسي كاهي بعضي از افعال با يك يا جند حرف اضـافه تركيب شده و افعال جديدي را بوجود مـي آورند .

| turn | جرخيدن | look | نحاه كردن |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| turn on | روشن كردن | look after | مر اقب بودن |
| turn off | خاموش كردن | look for | جستجو كردن |
| turn up | زياد كردن | look forward | جشم براه بودن |


 افعـال دو كلمه اي جدا شدني
چنانجٌه افعال دو كلمه اي شر ايط زير را داشته باشنـد ، مي توان آنها را از يكديگر جدا كرد . الف) متعدي باشند يعني بعد از آنها مفعول بكار رفته باشد .
ب) حرف اضافه ي آنها يكي از حروف اضافه ي over-back-down-up-out-in-off-on باثش .
 اضافه وهم قبل از حرف اضـافه بكــار برد ولي اگر مفعول بشكل ضمبر مفعولي بـاشد ، حتمـأ مـي بايست آنرا فبل از حرف اضـافه بكار برد .

| turn on | روشن كردن | put on | بوشيدن |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| turn off | خاموش كردن | take off | در آوردن |
| turn up | بلند كردن صدا | give back | بر گرداندن |
| turn down | كم كردن صدا | wake up | بيدار كردن |
| pick up | برداشتن | call up | تلفن كردن |

1. He is putting on his shoes.
2. He is putting his shoes on.
3. He is putting them on.

الف )جنانچه افعال دو كلمه اي لازم باشنـد كه در اين صورت بعد از آنها مفعول بكار نمي رود . ب ) يا اينكه حرف اضـافه ي متعاقب فعـل ، غير از حروف اضـافه الـا و حرف اضـافه ي آن بهيجّ وجه جدا نمي شوند و در اين حـالت مفعول چهـ بشكل اسم و چهه بشكل ضـمير بعد از حرف اضأفه قرار مي گيرد .

| look for | جستجو كردن | talk with | صحبت كردن با |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| look after | مر افبت كردن از | talk about | صحبت كردن درباره |
| waite for | منتظر ماندن | think about | فكر كردن درباره |
| listen to | كوش دادن به | look at | نحاه كردن بها |

1. He is looking for his son.
2. He is looking for him.
(Gerund) (اسم مصدر
در انگليسي اسم مصدر را با اضافه كردن ing به انتهاي شكل ساده فعل بوجود مي آورند ـ اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل مي كند . smoking - swimming - speaking - watching
1- موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زير مي باشد :

Learning English is not difficult.
2- به عنوان مفعول جمله كه در اين حالت پس از برخي از افعال بكار ميرود .

I like swimming in the river.
افعالي كه پس از آنها مي توان از اسم مصدر استفاده كرد عبارتند از :
avoid - enjoy - finish - imagine - keep - mind - miss - like - stop - mind dislike - go on , ...
 كرد ـ تتعدادي از اين افعال عبارتند از :
allow - begin - forget - mean - like - prefer - remember - agree

He likes to go / going to the park.
3- پس از حروف اضـافه مانند : ( on - in - at - from - of ) از اسم مصدر استفاده مي شود.

I am tired of sitting here.
4- پس از تركيبات زير از اسم مصدر استفاده مي شود .

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
It's no good - It's no use - can't help - can't stand
It is no good going outside in this rainy day.
اسم مصدر مي تواند به تنهايي يا همر اه يك عبارت بكار رود .

1. Learning is easy.
2. Learning English is easy.
3. Learning English at school is easy.

 ميشوندكه بر اي تأكيد يا تعجب مطألب كفته شده بكار مي رود به جملات زير دقت كنيد:
4. You are a teacher, aren't you?
(شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟)
5. Farhad works hard, doesn't he?
(فر هاد سخت كار ميكند، اينطور نيست؟)
در مثالهاي بالا aren't you و doesn't he ضمايم پֶرسشي هستتن. قواعد ساختن ضمايم بֶرسشي 1- ضمايم پֶرسشي از دو كلمه ساخته ميشوند: يكـ ضمبر فاعلي پپ از پــ فعل كمكي:

| جمله اصلي | بٌرسشي ضميمه + |
| :---: | :---: |
| Tom is a student | , isn't he? |
|  | ضميرفاعلي، فعل كمكي |

2- فاعل آن با فاعل جمله اصلي مطابقت ميكند:

1. Jim plays football, doesn't he?
2. The students will be arriving soon, won't they?
3- فعل كمكي آن با فعل كمكي جمله اصلي مطابقت ميكند، با اين تفاوت كه:
 بپرسشي> مثبت خواهد بود.
3. It wasn't an interesting film, was it?
4. They will finish their job, won't they?
5. You wouldn't tell anyone, would you?

$$
\begin{aligned}
& \text { زمان جمله استفاده ميكنبم: }
\end{aligned}
$$

## نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه

1. She plays the piano, doesn't she?
2. You look well today, don't you?
3. You sold your car, didn't you?

1- جمله ي اصلي و سو ال ضميمه بوسيله كاما از يكديگر جدا مي شوند .
2- چنانجֶه در جمله ي مثبت از I I استفاده شده بانثد در سو ال ضميمه از aren’t I استفاده ميشود.
I am a good student, aren't I ?
(Reported speech) ( نقل قول
هنگاميكه ميخواهيم كفتههاي شخص ديگري را نقل كنيم، ميتو انيم از دو حالت مختلف استفاده كنيم: 1- ميتو انيم كفتههاي شخص مورد نظر را عينأ (واو بهه واو) تكرار كنيم (نقل قول مستقيم):

1. She said, 'It is raining.'

2- يا ميتوانيم از نقل قول غبر مستقبم إستفاده كنيم:
2. She said that it was raining.
در مثال زير به تغييرات ايجاد شده خوب دقت كنيد:

مستقيم: He said, 1 I am going to learn French.'

1- در نقل قول غير مستقيم هميشه ميتو انيم that را حذف كنيم :

1. I told her (that) I wasn't hungry.
2. He said (that) he was feeling ill.

2- يٌ از tell حتمأ بايد نام شخص مخاطب (اسم يـاضمير) ذكر شود ولي پس از say پیزي نميآيّ :

He told her that ...
He said that ...

> TELL SOMEBODY
> SAY SOMEBODY

جدول تغييرات از نقل قول مستقيم به غيرمستقيم در نقل قول غيرمستقيم، فعل اصلي جمله معمو لا زمـان كنشثتـه إِّت و نيز إفعال موجود در بقيه جمله هم بايد به زمان كذشته تبديل شوند. اين تغييرات به شرح زيرند:

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

| $\rightarrow$ | غير مسنتيم | مثّل |
| :---: | :---: | :---: |
| ד | كنشتّه ساده | 'I love you,' he said. $\rightarrow$ He told her that he loved her. |
| $\rightarrow$ | كذشته استمراري | 'I'm talking on the phone,' she said. $\rightarrow$ She said that she was talking on the phone. |
| ד | كنشته كامل | He said, 'The rain has stopped'. $\rightarrow$ He said that the rain had stopped. |
| حال كامل استمراري | كنشته كامل استمراري | He said, 'I've been reading for 3 hours.' $\rightarrow$ He said that he had been reading for 3 hours. |
| ¢ | كخشته كامل | He said, 'I met him in the theatre.' $\rightarrow$ He said he had met him in the theatre. |
| ד | كنشته كامل استمراري | 'I was driving carefully,' he told the police. $\rightarrow$ He told the police he had been driving carefully. |



1- اگر در جملـه نقل قول مستقيم از كذشتـه كامل استفاده شده باشد، در جملـه نقل قول غيرمستقيم تغييري ايجاد نميشود :
Tom said, 'when I arrived, she had gone.' $\rightarrow$ Tom said when he had arrived, she had gone.
2- هميشه مجبور نيستيم كه فعل را در جمله نقل قول غيرمستققم تغيير دهيم. اگر ما چپیزي را نقل قول كنيم كه هچچـيان صحيح ميباشد، ديگر نيازي به تغيير فعل (از زمان حال بـه كنشتـه) نيست. مثلا :
'He loves ice-cream,' his mother said. $\rightarrow$ His mother said that he loves (or loved) ice-cream. (he still loves ice-cream)
در مثال بالا بֶر واضحح است كـه او (he) هوجنـان بـه بستني علاقمند است و دليلِي ندارد اين علاقمندى تغيير كرده باشد

در نقل قول غيرمستقيم افعال كمكي وجهي will، can‘ may و shall بـه would ،could ،might و should

| نقل قول مستقيم | تبديل ميشود بها | نقل قول غيرمستقيم |
| :---: | :---: | :---: |
| WILL, CAN, MAY, SHALL | $\rightarrow$ | WOULD, COULD, MIGHT, SHOULD |

مثال:

1. 'I will sell my car,' he told me.

He told me that he would sell his car.
2. 'I can help you,' he said.

He said he could help me.
3. 'The teacher may be ill,' he said.

He said that the teacher might be ill.
ولي افعيل كمكي ought to ، used to و must در جملات نقل قول غيرمستقيم تغييري نميكنند:

1. I told her that I used to smoke twenty a day.

تغييرات لازم ديعر در نقل قول غيرمستتقيم
 كلمه، از جمله قيدها نيز تغييراتي ايجاد ميشود كه در جدول زير بعضثي از آنها را ميبينيد:

| this | that |
| :---: | :---: |
| these | those |
| here | there |
| now | then |
| today | that day |
| yesterday | the previous day / the day before |
| tomorrow | the next day / the following day |
| next week / year ... | the following week / year ... |
| last week / year ... | the previous week / year ... |

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
1- اشاره به شي انگليسي كاربردهاي متعددي دارد كه به برخي از آنها در زير اشاره مي شود.

There is a car in the street. It is blue.
2- اشاره به زمان
2. It is Monday.
3. It is $\mathbf{2} \mathbf{o}^{\prime}$ clock.
3- اشاره به هوا

It is raining. It is cold.
4- اشاره به مسافت
It is $\mathbf{1 1 0} \mathbf{K m s}$ from here to Tabriz.
5- اشاره به شخص نامشخص
Who is it on the phone?
6- كاربرد در فرمول زير
بقيه جمله + مصدر با to + to is / was + بفت

It is easy to learn English.

يكي از كاربردهاي it استفاده در فرمول زير مي باشند كه نشان دهنده يك امر كلي و عمومي مي باشد .
بقيه جمله + مصدر با to t t is / was + بفت

1. It is important to learn a foreign language.
2. It is dangerous to swim in the river.
3. It was difficult to climb a tall tree.

$$
\begin{aligned}
& \text { چنانجه بخو اهيد شخص خاصي را مورد نظر قرار دهيد از فرمول زير استفاده مي كنيد . } \\
& \text { It + is / was + ( } \text { + + to for + بقعول + بقيه جمله + مصدر با }
\end{aligned}
$$

1. It is necessary for you to come on time.
2. It was easy for Ali to speak English.

نكات دستوري زيان انگليسي دوره متوسطه

به معنـي مقداري يـا تعدادي صفت مقدار مـي باشد و مـي توانـد قبل از اسـهـاي قابـل شـمارش جـمع و هوچنين قبل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار رود .

1. I have some books.
2. I have some money. any اغلب در جمــلات مثبت بـكار مي رود و معـادل آن در جمـلات منفي و سـوالي كلمـه ي
 قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار رود .
3. There are some pens on the table.
4. There are not any pens on the table.
5. Are there any pens on the table?

ي no را قـرار دهيم . no نيز هــــانند some و any هم قبل از اسمهاي قابــــل شمـارش جمـع و هـ قبــــلـ از اسمهاي غبر قابل شمـارش بكار مي رود . تذكرno : 2 در جملات مثبت بكار مي رود ولي به جمله دفهوم منفي مي بخشد .
6. There are not any pens on the table.

There are no pens on the table.
2. I did not drink any milk.

I drank no milk.
كلمات مركبي كه با no any - some واخته مي شوند نيزاز قو انين فوق بيروي ! ! توجه مي كنند.
somebody - someone - something
anybody - anyone - anything
nobody - no one - nothing

1. I see somebody in the library.
2. She didn't eat anything.
3. You will say nothing.
 معمولا قبل از افعال اصلي و بعد از افعال كككي به كار ميرود.
4. He speaks French and he also writes it.
5. She was rich and she was also selfish.

ترجيحأ هنگاميكه فعل مورد تأكيد است از also قبل از آن استفاده ميشود.
I can also swim.

$$
\begin{aligned}
& \text { در جمله فوق اشاره مي شود كه علاوه بر فعاليت هاي ديگر قادر به شنا كردن هم هستم. } \\
& \text { دو كلمه too و as well بيشتر در پايان عبارت بكار مي روند. }
\end{aligned}
$$

I've read the book and I've seen the film as well/too.
چنانجهه بخوا هيم فاعل را مورد تأكيد قرار دهيم بلافاصله بعد از آن از too استفاده مي شود.

I, too, can swim.
سه كلمه too - also و as well در جملات مثبت بكار ميروند و در جملات منفي مـي
توان از not ... either يا neither ... nor در جملات مثبت ولي با مفهوم منفي استفاده كرد.

1. They haven't phoned and they haven't written either.
2. I don't want to go either.
3. Neither you nor I know what happened.
4. We like neither the American design nor the European one.
چنان كه اشاره شد با تغيير موقعيت too معني جمله تغيير مي كند.

She, too, understands English.
She understands English, too.
جمله اول بدين معناست كه او هم مانند ديگران انگليسي را مي فهمد در حاليكه جملـه دوم بدان معناست كه او علاوه بر زبان هاي ديگر، انگليسي را هم مي فهـد.
 ميتوان شخص يا چيز مورد نظر را ذكر كرد.

1. Are they coming as well?
2. He gave me money as well as advice.
(Definite article) حرف تعريف معين
بـه طور كلي بايد بدانيم حرف تعريف the همـانطور كـه از اسم آن برمـيآيد يك حرف معرفه سـاز (شناختساز) است

اسم معرفه (known )در مقابل اسم نكره (unknown) قرار دارد. اسـم معرف اسـي است كـه براي


 معرفه. (يسري را در در پارك ديدم. پِسر فوتبال بازی ميكرد.) پپسر نكره است و پسر معرفه است. در زبان فارسي علامـت نكره (ناشناسـا) يك در اول و ي در آخر است. علامت معرفه نداشنتن علامت است! مقايسه كنيد: مردي و مردـ كتابي و كتاب.
 شمارش و غير قابل شمارش به يكـ صورت بكار مـيرود. در جدول زيـر بـه تفـاوت بين the و a دقت كنيد:

|  | قابل شمارش مفرد | قابل شمارش جمع | غير قابل شمارش |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| معين | the cat | the cats | the water |
| نـامين | a cat | cats | water |

(the) موارد كاربرد حرف تعريف معين
1- وقتي كه قبلا به جيزي إِـاره كرده بانثيم:
We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
(برْنده عجييي در باغ وحش ديديم. آن رٌ رنده آبي بود!)
2- وقتي كـه هم كوينده و هم شنونده ميدانند كه درباره جֶه صحبت ميشود، حتي اگر قبلا بـه آن
اشارهاي نشده باثشد:
'Where's the dog? 'It's in the garden.'
(سگت (يا سگه) كجاست؟ در باغپه است.)
3- وقتي كه به جيز هايي اثاره ميكنيم كه ميدانيم تتها يكي از آن وجود دارد:
the sun, the earth, the moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole
4- قبل از اسمي كه به واسطه كلماتي كه بعد از آن ميآيند شناخته ميشود:

1. The hotel where I stayed was excellent.
(هتلي كه در آن اقامت داشتم عالي بود.)
2. The man sitting over there is my husband.
(مردّي كه آنجا نشستّه است شو هر من است.)
3. The car that I bought last week has broken down.
(است هنته قبل خريدم خراب شده ماثشيني كه) 5- فبل از صفات عالي، اعداد ترتيبي، only و:same

## نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

the highest mountain, the first time, the last chapter, the same colour, the only child
6- همر اه با صفات بر اي اشاره به يكى گروه يا طبقه از مردم:


7- يشش از اسامي كتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها :
"the Forty-Second Street Library", "the Louvre", "the Statler Hotel"
8- يبش از بعضي از قسمتهاي روز :
"in the morning", "in the afternoon", "in the evening"
توجه: حرف تعريف the تتها قبل از اين بخشهاي روز استفاده ميشود. بـراي كلمـاتي مثل night يـا midnight يا noon از the استفاده نميكنيم. "at noon", "at night", "at midnight"

تنها برخي از اسامي ملتها داراي يـى صفت مانند English و Spanish هستتد. براي بقيـه ملاتها از يـــ اسم كهـ بـه s- ختم ميشود، استفاده ميكنيم، مانند the Iranians وtians

9- بــه هــر اه برخـي از اسـامي جغر افــيايي مانند رشته كو ههـا، مجمـعالجز اير هـا، درياهـا، اوقيانوسـها،
رودخانهها و:...

| رشته كوههاي آند | the Andes |  |
| :---: | :---: | :---: |
| (اوقيانوس هند | the Indian Ocean |  |
| خلج فارس | the Persian Gulf |  |
| جزاير قناري | the Canary Islands |  |
| درياي سرخ | the Red Sea |  |
| كانال سوئز | the Suez Canal |  |
| رودخانه تامز | the (River) Thames |  |
| صحراي آفريقا | the Sahara (Desert) |  |

(the) حذف حرف تعريف معين
در موارد زير حرف تعريف the مورد استفاده قرار نميكيرد:
1- به همر اه اسم افراد:
Ann, James, Brian Jackson

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
ولي آنجا كه اسامي افراد بصورت جمع ميآيد از the استفاده ميكنيم: the Johnson's خانو اده جانسون, the Smiths خانو اده اسميت

2 - قبل از اسم مكانها، البته به جز مواردي كه در بالا به آنها اِشاره شد. به عنوان مثال:

| قارهها | Asia, Africa, Europe, North America |
| :---: | :---: |
| كشورها | Brazil, Japan, Pakistan |
| جزيرهها (و نـه مجمعالجزايرها) | Sicily, Bermuda, Kish |
| شهر ها | London, Tehran, Cairo |
| كو هها (و نـهرشتهكو هها) | Everest, Alborz, Kilimanjaro |


the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates
 وKingdom the Czech Republic, the United Kingdom

Farsi, English, French, Arabic
4- به همر اه اسم و عدههاي غذايي مانند صبحانه و :...
breakfast, dinner, lunch
5- در مورد جاهـيي مانند school ، church‘ hospital، court‘ prison‘ work‘ sea، bed و .. اكر منظور ما كلي بأثد، در اينصورت از the استفاده نميشود:
I go to school by bus.
من با اتوبوس به مدرسه ميروم. (》مدرسهه> به طور كلي و نه يكـ مدرسه خاص)
 حرف تعريف a قبل از يك حرف بيصدا بكار ميرود:
a car, a man, a bus, a house
حرف تعريف an قبل از يك حرف صدادار (a,e,i,o,u) بكار ميرود:
an apple, an actor, an animal, an old man

1- در كلماتي مانندو honour ، hour، honest ... حرف h تلفظنميشود (غير ملفوظ)، بنابراين همر اه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده فرار ميكيرد : an hour, an honourable man
2- كلماتي مانند European ، union، university، unit، useful و ... بـا اينكه بـا
 بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استّفاده قرار ميكيرند :
a university, a useful book
تتها قبل از اسامي مفرد قابل شمارش ميآيند : an La
a book, a happy boy, a famous actor
براي اسامي جمع، بجاي an an ، يا از some استفاده ميكنيم و يا اصـلا هيج كلمهاي را بكار نميبريم :
It's a cat. It's a dog. And it's a monkey. but: These are all animals.
a horse, some horses

> موارد كاربرد حروف تعريف نـامعين (an an)

به همان جيز دوباره اشاره ميشود، بايد از the استفاده كرد:

1. I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn't fit me.
(ديروز يكـ بيراهن نو خريدم. ولي هصسرم فكر ميكند كه آن بيّراهن اندازه من نيست.)
2. Once I had a really big dog. But the dog wasn't very useful, so I gave the dog to a friend.
(زماني يکـ سگى خيلي بزرگَ داشتث. اما آن سگـ خيلي مفيد نبود، براي هيين سگـرا به يكـ دوست دادم.)
 يا »يكـ"، را ميدهد (در مقايسه با ... three, two,
3. I'd like an apple and two oranges.

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
2. Yesterday I bought three pencils and a notebook.

3-در اصطلاحات عددي خاص:

| دوم يكـ | a half |
| :---: | :---: |
| سوم يكـ | a third |
| هشنتر يكـ | an eighth |
| جفت يكـ | a couple |
| دوجين يكـ | a dozen |
| صدتا | a hundred |
| هز ارتا | a thousand |
| ميليون يكـ | a million |

4 - هنگام اشاره به يكـ عنصر خاص از يكـ كروه يا طبقه:
الف. همر اه با اسامي شغلها:

1. She's a doctor.
2. My father is a teacher.
3. Are you an engineer?

ب. همر اه با مليتها و مذاهب:

1. I'm an Iranian.
2. You are a Chinese.
3. She is a Catholic.

5- مراه با كلمات و اصطلاحات مربوط بـه مقدار و كميت:

| $\mathbf{a}$ lot (of) | a few (of) |
| :--- | :--- |
| $\mathbf{a}$ (great) deal (of) | $\mathbf{a}$ little (of) |
| $\mathbf{a}$ number (of) | $\mathbf{a}$ bit (of) |

6- همر اه با اسامي مفرد قابل شمارش و پيش از كلمات: what و such

1. What a beautiful day! (جه روز زيبايي!)
2. What a strange friend you have! (عجب دوست عجيبي داري!)
3. Such a pity! (جه حيف شد!)
 قو اعد تلفظ آنها تغيير نايڭذير است و براي انواع مختلف كلمات يكسان است. كاربرد پیايانهه
پیایانه S چچهار كاربرد مختلف دارد:

| تلفظ |  |  | كاربردها |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| صداي /-IZ | صدابي/-Z | صداي /-/- |  |
| voice » voices | day » days | act » acts | اسامي جمع |
| James » James's | Ann » Ann's | Mark » Mark's | حالت ملكي |
| teach » teaches | lead» leads | like » likes | افعالل سوم شخص مفرد |
| --- | she is » she's | it is » it's | حالت مخف: is و |

نحوه تلفظ پايانهـ

/-IZ/-/ ميدهد:
refuses, passes, judges, watches, garages, wishes.
2- پّ از حروف صدادار و نيز كلماتي كه بها يكي از صداهاي /n/
/، /ا// و /r/ ختم ميشوند، پايانه S صداي /Z-/ ميدهد:
boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.
cups, cats, walks, laughs, tenths.

كاربرد پֶاییانه

پايانه ed براي ساختن زمان كـشته ساده و نيز قسمت سوم افعال با قاعده به كار ميرود:

| تلفظ |  |  | كاربرد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| صداي /-t/ | صداي /d-d | /-Id/ صداي |  |
| work » worked help » helped | fill » filled need » needed | need » needed <br> want » wanted | حالتهاي كنشته افعال |

1- پس از يكـ /d/ يا /t/، هايانه ed صداي /dd-/ ميدهد:
landed, started, visited, demanded

 tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

3- پس از بقيه حروف بيصدا، يعني/ developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.
(stress) در زبان انگگليسي
 حروف بزرگً استفاده ميشود. به عنوان مثال به كلمههاي زير دقت كنيد: magazine /,maega'zi:n/

## letter /'letar/

در كلمـه اول اسـترس روي سـيلاب (يـا بخـش) سـوم (zine-) و در كلمــه دوم روي سـيلاب اول (-let) قرار دارد.
هر كلمه انگليسي كه داراي دو يا چند سيلاب باشد، حتمأ دار اي يكـ سيلاب استرس دار نيز ميباشد:
'yellow (= YEL + low)
sham'poo (= sham + POO)
com'puter ( $=$ com $+\mathbf{P U}+$ ter )
ا. معمولا تكيه هر كلمه روي ريشه كلمه است. غالبأ در اسمها جون ريشه كلمـه در بخش اول مـي باشد تكيه روي بخش اول است. 'doctor 'paper
2. معمولا در فعل ها چون ريشه كلمه در بخش دوم است تكيه روپ بخش دوم است.
be'gin en'joy
3. اكثر پسوندها مانند (ful - ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تكيه ندارند.
'watches - 'worked - 'broken - 'playing - 'actor - 'teacher - 'biggest - 'kindness - 'useful
4. اكثر پيشوندها مانند (be - re - pre - mis - in - un - im) تكيه ندارند.

Im'possible - un'happy - in'fact - mis'take - re'port - pre'tend - be'fore
5. در كلماتي كه با tele شروع مي شوند تكيه روي tele مي باثند. 'telephone 'television 6. در اسامي روز هاي هفته، اسامي فصل ها تكيه روي بخش اول است.
'Sunday
'summer 'holiday

| 'dictionary | infor'mation | conver'sation |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

fif 'teen six'teen
9. در كلماتي كه به nese ختم مي شوند تكيه روي nese مي باثد.

Chin'ese Japan'ese
10. در اعدادي كه به ty ختم مي شوند تكيه روي قسمت اول است.
'forty 'fifty
11. در اسمهاي مربوط به روابط خويشاوندي تكيه روي بخش اول است.
'mother

$$
\text { 'brother } \quad \text { 'sister } \quad \text { 'brother - in - law }
$$

12. در اسامي مركب (noun + noun) تكيه روي بخش اول است.
'classroom 'football
13. در تركيب (adjective + noun ) استرس روي اسم قرار دارد .
green 'house cheap 'skates
14. هر گاه بخشي از كلمه صداي إ كوتاه /a/ بدهد آن بخش از كلمه داراي تكيه نيست و تكيه روي بخش ديگر است.
a'gain a'bout
15. ضـمائر، حـروف تعريـف، حـروف اضـافه و افعـال Modal و كلمـات مخفف دار اي تكيـه ضـعيف هستنذ.

It's 'good
16. در تركيباتي كه با good شروع مي شود مانند good bye استرس روي كلمه بعدي است. good 'bye good 'morning
17. در ضماير انعكاسي استرس روي كلمه self قرار دارد.
my'self your'self
18. در دو بخشي هاي مختوم به ow استنرس روي بخش اول قرار دارد.
'borrow 'yellow
19. در بعضي از كلمات با تغيير استترس اسم به فعل تبديل مي شود.
'import(noun)
'present(noun)
im'port(verb)
pre'sent(verb)

بسياري از كلمات در زبان انگليسي به دو صورت اسم و فعل (هر دو) به كار ميروند. تلفظ بسياري از

 همواره روي سيلاب دوم (prise-) قرار دارد.

## نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

اما بعضي از اين كلمات دو حـالتي، اسـم و فعل هر كدام - از لحـا متفاوت دارند. مهونرين اين كلمات در جدول زير آورده شدهاند:

| محنى | فعل | اسم |
| :---: | :---: | :---: |
| رهبري - رهبري كردن | con'duct | 'conduct |
| زد و خورد- زد و خورد | con'flict | 'conflict |
| كاهش ـ كاهش يافتن | de'crease | 'decrease |
| رقابت - رقابت كردن | con'test | 'contest |
| فرق - فرق داشتن | con'trast | 'contrast |
| نگهبان - نغهجاني كردن | e'scort | 'escort |
| صدور - صادر كردن | ex'port | 'export |
| ورود - وارد كردن | im'port | 'import |
| افز ايش - افز ايش يافتن | in'crease | 'increase |
| نو هين - نو هين كردن | in'sult | 'insult |
| اجازه - اجازه دادن | per'mit | 'permit |
| هدبه - هدبه دادن | pre'sent | 'present |
| بيشرفت - بيشرفت كردن | pro'gress | 'progress |
| اعتر اض ـ اعتراض كردن | pro'test | 'protest |
| شورش ـ شورش كردن | re'bel | 'rebel |
| ثبت - ثبت كردن | re'cord | 'record |
| مظنون - مظنون بودن | sus'pect | 'suspect |
| انتقال ـ انتقال دادن | trans'fer | 'transfer |
| حمل و نقل - حمل كردن | trans'port | 'transport |
|  | up'set | 'upset |

(08) تفاوتهاى انگليسى آمريكايى و انگليسى بريتاتيايى

آيـا انگليسـي آمريكـايي (English American) و انگليسـي بريتانيـيايي (British English) دو زبـان
 خيليها آنها را تتها حالتهاي مختلفي از يكـ زبان ميدانند.
 وجود دارد. البته بايد بدانيد كه اين تفاوتها جزئي بوده و در اثر اثر يكپـارچـهـ شدن دنيـاي امـروز ايـن تفاوتهـا روز به روز كمتر ميشوند.
در ادامه با برخي از تفاوتهاي ميان اين دو نسخه از زبان انگليسي آشنا ميشويد.

1- املاي كلمات
 حاليكه آمريكاييها بيشتر سعي ميكنند كلمات را رهمانطور كه تلفظميكيكنند بنويسند. علاوه بر اين، آنها حروفي را كه مورد نياز نيست حذّف ميكنند. به مثالهاي زير دقت كنيد:

| American English | British English |
| :---: | :---: |
| color | colour |
| center | centre |
| honor | honour |
| analyze | analyse |
| check | cheque |
| tire | tyre |
| favor | favour |

اگر چه هر دو نسخهي آمريكايي و بريتانيايي زبان انگليسي صحيح هستند، اما املاي آمريكـايي معمولا لا سادهتر است. بنابر اين بهتر است بطور كلي آز املاي آمريكايي استفاده كنيد، مگر اينكـه بخوا اهيد براي خو انندكان بريتانيايي چچيزي بنويسيد.

2- تثلفظ

 آمريكُايي و انگليسي بريتانياييي اشاره ميكنيم:
 star آن بيايد تلفظ ميشود، مانند British ،Iran و bring.
 و seduce) را بصورت /du:s-/ تلفظ كنند. در انگليسي بريتاننيايي اين اغلب كمـي متفـاوت است: /-dju:s/

نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه
 انگليسي آمريكايي درست مثل »fax) تلفظ ميشود - حرف t تلفظ نميشود. 4ـ كـاهي حروف صـدادار در انگليسـي بريتانيـيايي حذف مـيشـوند. بعنـوان مثال در هيچيكـ از كلمـات

5- گاهي استرس كلمه در هر كدام از دو نسخه آمريكايي و بريتانيايي تفاوت دارد:
advertisement:
American English: /ædvar'taizmant/
British English: /aed'va:tismant/

3- لغت
در جدول زیر چند كلمه متداول بريتانيايي بهمر اه معادل آمريكايي آن ارائه شده است:

| معني فارسي | American English | British English |
| :---: | :---: | :---: |
| آسانسور | elevator | lift |
| شلوار | pants | trousers |
| كاميون | truck | lorry |
| بنزين | gasoline | petrol |
| هترو | subway | underground |
| آنتن | antenna | aerial |
| پֶاكـكن | eraser | rubber |
| آهارتمان | apartment | flat |
| جارختي | closet | wardrobe |
| صف | line | queue |
| بيادهرو | sidewalk | pavement |

 نيست، از ذكر آنها خودداري شده است.


نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه


نكات دستوري زبان انگاليسي دوره متوسطه


نكات دستوري زبان انگليسي دوره متوسطه

| بيدار كردن، بيدار شدن | wake | woke | woken |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| پֻشيدن، بر تن داشتن | wear | Wore | worn |
| بيروز شدن، بردن | win | Won | Won |
| نوشنن | write | wrote | written |

## sources:

www.zabanamoozan.com
www.davari55.blogfa.com
some other internet sites
and grammar books

در كانال تلكَرام كارنيل هر روز انگَيزه خود را شارٌ كنيد ©)

## https://telegram.me/karnil

## @karnil

