## فهر ست

صفحه
عنوان

|  | \| 1 فصل اول (Part A: Reading Skills) |
| :---: | :---: |
| $\wedge$................................................... (Chapter 1) | درس اول: برخورد |
| Yo .................................................. (Chapter 2) |  |
| rV ....................................................... (Chapter 3) | درس سوم: پیديدا كردن مرج |
| M1......................................................... (Chapter 4) |  |
| ヶ^ ........................................................ (Chapter 5) | درس ینجه: استنباط مفاهيم از متن |

(Part B: Practice Reading Texts) فصل دوم 49 .............................................................................................................
\r .......................................................................................................................... (Answers)

سَ فصل سوم (Part C: Cloze Tests)


$r 99$ $\qquad$ ضميمه (Conjunctions)
ضVI ........................................................................................



## DEALING WITH UNKNOWN VOCABULARY

بر خورد با لغات ناآشنا

$$
\begin{aligned}
& \text { يكى از دشوارىهاى مطالعشى متن هاى امتحانى و كنكور، وجود لغات ناآشنايی است كه در كتابهاى درسى آنها را }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- اصل اين است كه شما از روى لغت يا عبارت ناآشنا بگَذر يد و سعى كنيد با استفاده از بقيـهى كلمـات، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { صورت چنين سؤالاتى معمولاً اين گونه است: }
\end{aligned}
$$

The word (or phrase ) $\mathbf{X}$ is closest in meaning to ... .
The word (or phrase) $\mathbf{X}$ means ....
The word (or phrase ) X could best be replaced by ... .

## 1 - A Ignoring a new word

$$
\begin{aligned}
& \text { با تمر كز بر بقيه جمله، مفهوم و منظور نويسنده را بفهميد. مثال زير را درنظر بغيريد: }
\end{aligned}
$$

These farmers grow different things such as carrot, lettuce, and tomato.

$$
\begin{aligned}
& \text { اين كشاورزان چيزهاى مختلفى مثل هويج، lettuce و گوجه فرنگى پرورش مىدهند. } \\
& \text { خُب، در جملهى بالا مفهوم كلى جمله چهدقدر به lettuce وابسته است؟ } \\
& \text { هيجّ! چهون lettuce صرفاً يكى مثال از چيزهايیى است كه كشاورزان در مزرعه كشت مى كنند. (lettuce يعنى كاهو) } \\
& \text { مثال ديخرى رو ببينيد: }
\end{aligned}
$$

> Tom and Carol met each other at the party for the first time. They became interested in each other, got to know each other more, and eventually got married.

$$
\begin{aligned}
& \text { eventually ازدواج كردند. } \\
& \text { به نظر شما معنى eventually چهقدر در در ك موضوع متن بالا مؤثر است؟ (eventually يعنى سرانجام). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { درك مناسبى از موضوع متن داشته باشيم. }
\end{aligned}
$$

## 1 - B Guessing meaning from context حدس معنى لغت جديد با استفاده از متن همراه

توجه كنيد: میوان معنى يك لغت جديد را از كلمات و جملات اطر افش (متن همراه = context) متوجه شــد. بــه مــال زيـر

I was delighted when I heard that I had passed the difficult exam.
وقتى شنيدم در آن امتحان سخت قبول شدهام، delighted شدم
از جملهى بالا مى توان فهميد delighted حدوداً به معنى (شادمان، خوشحال)، است. البته شايد نتوان معنى دقيق اين كلمـه
را حدس زد، ولى قطعاً مىتوان فهميد كه حيطهى مغهوم آن چيزى در حــدود (اراحـت، خوشـحال، هيجـانزدهه) و مـوارد

حدود معنى delighted (و نه معنى دقيق آن) براى درك مفهوم جمله كافى است، مگر نه؟
البته گاهی معنى لغت جديد را نمىتو ان از از روى متن همر اهش حدس زد زد:
I was delighted when I heard the news.
وقتى خبر را شنيدم، delighted شدم.


مىزنيم ناراحت، اگر خوب بوده، خوشحال و...)

## ندونمهايى از كاربرد دتن همراه در هدس هعنى لغات هديد

## Defining oعنى كردن

$>$ Edelweiss is the Swiss national flower, but it is also found in North America.
اصولاً وازْى edelweiss براى شما وازْعى ناآشناست، اما نويسنده خودش در جملهى فوق آن را معنى كرده است (معنـى
كردن: define).
معنى بممله: ادل وايس كل ملى سوئيس است اما در آمريكاى شمالى هم يافت مىشود.

Hypoxia is an illness caused by a shortage of oxygen in the body.

تَوْه: نويسنده براى معنى كردن (defining) يك لغت ناآشنا، در كنارش لغتها و عبارتهاى كليدى زير را مىآورد: is / are / means / refers to / ...

## 2 Restating بيان مجدد

Altitude, or the height above sea level, is a factor that affects your breathing.
معنى جمله: altitude ، يا ارتفاع از سطح دريا، عاملى است كه روى تنغس شما اثر مى گذارد.
عبارت altitude or the height above sea level (ارتفاع از سطح دريا) را مشخص مى كند.

The fox is a nocturnal animal. In other words, it's awake at night and asleep during the day.

$$
\begin{aligned}
& \text { معنْ مجمله: روباه حيوانى nocturnal است. به عبارت ديخر، شبها بيدار و روزها خواب است } \\
& \text { جملهى پس از عبارت nocturnal (شبرو، شببيدار) را روشن مى كند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { معنى هملa: هييو كسى بيماريى است كه توسط كمبود اكسيزّن در بدن ايجاد مىشود } \\
& \text { لذا هييو كسى بيمارى كمبود اكسيزن است. }
\end{aligned}
$$


$>$ or / that is / that is to say / in other words / i.e. / ...
(بعنه عبارت ديگر)") (ينى i.e.

## 3 Using Punctuation استغاده از عاليم نشانـكغارى

> Mrs. Green helps the school a lot. She just gave a big donation - a present of six new computers.

كامييوتر جديد.
عبارتى كه پس از خط تيره (dash) آمده، معناى donation (كمك مالى ) را مشخص مى كند.
$>$ In old times, Egypt was ruled by a pharaoh (king).

$$
\begin{aligned}
& \text { معنْى صمملa: در زمانهاى قديم pharaohها بر مصر حكمروايى مى كردند. } \\
& \text { كلمهى king كه داخل پرانتز (parenthesis) آمده، مغهوم كلى pharaoh (فرعون، حكمرواى مصر) را نشان مىدهد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويرگول (, ) خط تيره (-) پر/نتز ( ) }
\end{aligned}
$$

Everything we know about early humans such as Neanderthals is based on fossils.
معنى چچملa: هر چه ما راجع به انسانهاى اوليه مثل نئاندر تالها مىدانيم، براساس سنگوارههاست.
مفهوم Neanderthals با تو جه به وازْمى كليدى such as (مثل، از جمله) قابل درى است (= انسانهاى اوليه).
Large fish, for example eels, can be seen in this aquarium.
معنى :جملa: ماهى هاى بزرگ مثل eel را مى توان در اين آكواريوم ديل.

توجه كنيد كه عبارت for example نشان میدهد كه eel نوعى ماهى بزر گ است ولـى البتـه نمـى تـوان معنـى دقيـق آن
(مارماهى) را از جمله فهميد.

## 5 Using Contrasts استناده از تضادها

$>$ This flower thrives in dry, poor soil but dies in too wet conditions.

$$
\begin{aligned}
& \text { معنى •جمله: اين گل در خاى خشى و ضعيف thrive مى كند اما در شر ايط خيلى مرطوب مى ميرد. } \\
& \text { مغهوم كلمهى thrive (خوب رشد كردن) را با دقت به كلمهى but و تضادى كه با die (مردن) دارد، مىتوان فهميد. }
\end{aligned}
$$

This snake, unlike a deadly cobra, is benign.
معنْى عمملa: اين مار، برخالف يكى مار كبراى مرگبار، benign است.
وجود عبارت unlike a deadly cobra نشان مىدهد كه benign متضاد deadly است (خوش خيمه، بى نطر: benign).

## 6 Using Referents استفاده از كمات مرجع

The batteries in the ERS-1 will function for 2 years while the satellite is gathering necessary information. معنْ محمله: باترىهاى داخل ERS-1 به مدت دو سال كار مى كنند در حـين ايـنـ كـه ايـن مـاهواره مشـغول جمـع آورى

مهارتهای متن خولئى فصل اول 11
دقت به كلمهى satellite (ماهو اره) و اين كه ERS-1 به Satellite برمى گردد، متنى ERS-1 , مشخص مى كند (= نوعى ماهو اره). $>$ He hated that tuxedo. He wondered why he had to wear those kinds of clothes.

معنى •جمله: او از آن tuxedo تتنغر بود. از خود می ير سيد چرا بايد آن نوع لباسها را بيوشد.
عبارت those kinds of clothes مرجع tuxedo است و لذا tuxedo نوعى لباس است (هرچنـد كه نمى تو ان فهميــد دقيـــاً چهَ نوع لباسى (لباس مردانهى رسمى: tuxedo).

## Using other words in the sentence استفاده از ساير لغات جمله

$>$ He connected all the parts together with deft fingers. His hands were quick and skillful.

$$
\begin{aligned}
& \text { معنى جمله: او همهى بخش ها را با انگشتان deft به هم وصل كرد. دستانش سريع و ماهر بودند. } \\
& \text { يعنى (ززبردست، ماهر). كلمات quick و skillful راهنماى ما هستند. }
\end{aligned}
$$

The plant's hairs kill useful insects, but this problem can be alleviated by controlling the amount of hair.
معنْ •جمله: موهاى آن كياه، حشرات مغيد را مى كشد اما اين مشكل را مى توان با كنترل مقدار مو alleviate كرد. مفهوم alleviate (تخفيف دادن، كم كردن) را با دقت به رابطهاش با problem و مغهوم كلى جمله مىتوان فهميد.

ا- براى حدس بهتر معنى يك لغت نآشنا بهتر است نقش گرامرى آن آن را (اين كه اسم است يا صفت يا قيد يـا يـا فعـل)



مى دانيم به كار نمى كـيندوند.

ادامهى متن آمده است و لذا نبايد خود را محلدود به بررسى تنها چچند كلمهى اطراف آن لغت كنيم.

Exercise Find the choice that is closest in meaning to the underlined word.

1. A musical comedy has a plot with songs and dances connected to it.
1) story
2) map
3) ground
4) building
2. Lasers can be used to create stunning effects.
1) famous
2) excellent
3) confused
4) embarrassed
3. This tree is a hardy one that can live for $\mathbf{1 , 5 0 0}$ years.
1) strong
2) funny
3) white
4) tasty
4. Nitrogen dioxide $\left(\mathrm{NO}_{2}\right)$ is a gas with a brownish hue.
1) color
2) smell
3) thickness
4) steam
5. This disease has many etiologies rather than a single cause known to doctors.
1) beginnings
2) patterns
3) signs
4) causes
6. Parasitic plants are plants that survive by using food produced by host plants rather than by producing their own food. They try to make their way into the food channels of the host plant and get the nutrients that they need from the host plant.
1) give out
2) produce
3) eat
4) go to
7. Edna Ferber was a popular American novelist in the first half of the $20^{\text {th }}$ century. She embarked on her career by working as a newspaper reporter in Wisconsin and soon began
writing novels. Her first novel, The Girl Who Laughed, was published in 1911, when she was only twenty-four years old.
1) invented instruments
2) started her work
3) played well in theater
4) studied as an artist

What we call weather is largely a matter of air movements. Cold air blows from the north, and warm air from the south. Moist air blows in from the ocean, forming clouds and bringing rain. Dry air blows in from the center and brings drought.
8. 1) dry
2) hot
3) cold
4) wet
9. 1) ability
2) ocean
3) dryness
4) success
10. The second half of a man's life is made up of nothing but the habits he has acquired during the first half.

1) bought
2) sold
3) lived
4) got

هإسْ:

 ا- گَزينهى (1) معنی مْمله: كماى موزيكال داستانى دارد كه آهنگیها و رقصهايى متصل به آن هستند.
 (اگِّ



 پپ شکكان داشته باشد.



 شُخلى خْود را با كار به عنوان يكى روزنامهنگار در ويسكانسين آغاز كرد و خیلى زود شروع به نوشتن رمان كـرد. اولـين

 هو ای سرد از شمال مىوزد و هواى گرم از جنوب. هو ایى مرطوب از سمت اقيانوس مىوزد و ابرها را تشكيل مىدهــــــ و باران مى آورد. هواى خشكى از مركز مى وزد و خشكى بـى به همراه مى آورد.


## 

## 1-C Word Formation وازهسازی

يكى ديگر از روشهاى فهم معنى يك لغت جديد، توجه به نحوهى ساخته شدن آن كلمه از طريق تركيب كلمات و يا به
كمك يششوندها، پسوندها و ريشههاست. به عنوان مثال مفهوم كلمدى firefighter از روى كلمات سازندهاش مشخص استى است:
آتشنشان
مبارزهكنده آتش
يا معناى كلمهى microbiology از روى پيشوند، ريشه و پسوندش مشخص است:

- microbiology : micro + bio + logy = علم مطالعهى موجودات كوچکى
مطالعه حيات خيلى كو چیک
در اين جا به برخى پيشوندها و پسوندهاى رايج در زبان انگليسى اشاره مى كنم:
:
ا- لزومى ندارد ليستهاى زير را حفظ كنيد، بلكه آنها را هر چحند وقت يكبـار بخو انيــد و هـر بـار بــه كلمـهى

 كلمه را عوض مى كند.

| بيشوند | مفهوم | مثال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| uni- | يك | uniform | يك شكل |
| bi- | دو | bicycle | دوحرخه |
| tri- | سه | tricycle | سهخرخه |
| multi- | چند | multilayer | چحندلايه |
| centi- | صد / يكارصدم | centimeter | سانتى متر |
| kilo- | هزار | kilogram | كيلو كرم |
| pre- | قبل از | pre-reading | قبل از مطالعه |
| post- | بعد | post-war |  |
| inner- | داخلى | innermost | داخلى ترين |
| sub- | زير | subway | قطار زيرزمينى |
| super- | بالا | superman | آبَرانسان |
| trans- | در عرض | Trans-Atlantic | در عرض اقيانوس اطلس |
| tele- | دور | television | تلويزيون |
| re- | دوباره | review | مرور كردن |


| بيشوند | وازه | مثال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| a- | typical | atypical | غيرمعمول |
| ab- | normal | abnormal | غيرعادى |
| dis- | agree | disagree | مخالفت كردن |
| mis- | use | misuse | استفادهى غلط |
| il- | legal | illegal | غيرقانونى |
| im- | polite | impolite | بكادب |
| in- | complete | incomplete | ناكامل |
| ir- | regular | irregular | نامنظم |
| un- | able | unable | ناتوان |


| صسوند | وازه | مثال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -al | try | trial |  |
| -er | teach | teacher | معلم |
| -or | invent | inventor | مخترع |
| -ment | agree | agreement | توافق |
| -tion | create | creation | خلق |
| -ation | inform | information | اطلاعات |
| -sion | discuss | discussion | بحث و بررسى |
| -ure | fail | failure | شكست |
| -y | discover | discovery | كشف |
| -ance | accept | acceptance | قبول |
| -ence | exist | existence | هستى، وجود |
| -ness | kind | kindness | مهربانى |
| -ity | active | activity | فعاليت |
| -ism | human | humanism | انسانكرايى |


| پسوند | ريشه | مثال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -ize (ise) <br> -en <br> -ify <br> -ate | real civil weak hard uni-clar-educ-commun- | realize <br> civilize <br> weaken <br> harden <br> unify <br> clarify <br> educate <br> communicate | فهميدن <br> متمدن كردن <br> ضعيف كردن <br> مححم كردن <br> متحد كردن <br> روشن كردن، توضيح دادن تعليم دادن، تربيت كردن <br> ارتباط برقرار كردن |


| پسوند | وازٌ | مثال |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -y | rain | rainy | بارانى |
| -ful | care | careful | بادقت |
| -less | care | careless | بى بدق |
| -ic | economy | economic | اقتصادى |
| -ical | economy | economical | صرفهجويانه، مقرون بها صرفه |
| -ish | child | childish | بحّه گانه |
| -ous | danger | dangerous | خطرنای |
| -al | emotion | emotional | عاطفى |
| -ary | moment | momentary | لحظهاى |
| -ly | friend | friendly | دوستانه |
| -ive | invent | inventive | خلاق |
| -able | agree | agreeable | مو افق، مطلوب |
| -ible | sense | sensible | معقول |
| -ive | attract | attractive | جذاب |
| -ant | please | pleasant | خوشايند |
| -ent | depend | dependent | وابسته |
| -like | child | childlike | بجه گانه |
| -ing | excite | exciting | مهيج |
| -ed | confuse | confused | كيج شده |



replacement - unsystematically - usefulness - development - productive - dishonesty - prearranged

> باسخْها:

```
replacement = re- + place + -ment جايغزينى 
```



```
usefulness = use + -ful + -ness فايده، كارايى
development = develop + -ment توسعه، پیشرفت
productive = produce + -ive مغيد، حاصلخيز
dishonesty = dis- + honest + -y دروغويى،، عدم صداقت
prearranged = pre- + arrange + -ed از قبل تنظيم شده
```


## 1 - D Additional Tips نكات تكميلى

ا- همهى لغات جديد موجود در يك متن همارزش نيستند. دانستن معنى دقيق برخـى از آنهـا ضـرورى اسـت (مــثلاً



روى آنها كذشت. به متن نمونهى زير توجه كنيد.

II Autism is a developmental disease that is characterized by serious behavioral abnormalities across all primary areas of functioning. It generally makes itself known by the age of two and one-half. It is not a single disease entity but is instead a syndrome made up of patterns and different characteristics.
اگر لغاتى را كه زيرشان خط كشيده شده است، لغات جديــد بــدانيم، مـىتـوانيم آنهـا را بـهـ سـه دسـتهى زيـر

> دستهبندى كنيم:

| دانستن معنى دقيق آن ضرورى است | دانستن حدود معنى آن كافى است | دانستن معنى آن لازم نيست |
| :---: | :---: | :---: |
| autism developmental | characterized syndrome characteristics | primary entity |

[^0]r- لغات مىتو انند يک معنى صريح (denotative meaning) و يک معنى ضمنى (connotative meaning) داشته باشـنـ. معنى صريح همان معنايى است كه لغتنامه ارائه مىدهل و معنى ضمنى معنايیى است كه از متن همراه خاصى كـه در
آن آمده است، استنباط مىشود.

1) The sky was clouded yesterday.
() ديروز آسمان ابرى بود.
2) Anger clouded his judgment.
3) This is a firm apple.
Y) عصبانيت قوهى قضاوت او را مختل كرد.
4) He needs a firm hand to help him.

「 ا اين يك سيب سخت است.
¢ ¢ او به فرد قابل اعتمادى نياز دارد كه به او كمكى كند.
5) He had a heart attack.

ه) او دحچار حملهى قلبى شد.
6) He wanted to be at the heart of the city.
¢) او مى خواست در مر كز (قلب) شهر باشد.
r- گاهى در سؤالات امتحانى، معنى لغتى را از شما مى يرسند كه برايتان آشناست. توجه فرماييد كه شما ممكن اسـت بـا

 خواندن متن همر اه آن لغت جديد و بلون بررسى آن متن خاصى، به سؤال جواب ندهيد.

## When you really want something to happen, the whole universe conspires so your wish comes true.

## درى متن انگليسى به زبان ساده

## Review Test 1

## (Based on Chapter 1)

I Read the following passages and answer the questions that follow. You have 10 minutes to do this.
For years, the only robots around were the stars of space movies. Nowadays, robots are everywhere in everyday life. They assemble cars and trucks. They drive trains. They go into hard-to-reach places like pipes and make repairs. They help doctors perform difficult operations. They even clean houses, explore the bottom of the sea, and roam the surface of Mars.

1. The word "assemble" in line 2 is closest in meaning to $\qquad$ ...
1) send into space
2) put together different parts
3) love very much
4) spend money on buying
2. The word "roam" in line 4 is closest in meaning to
1) travel around
2 ) live and die
2) feel excited
3) talk to

0
3. The word "toxic" in line 1 is closest in meaning to $\qquad$

1) cold
2) perfect
3) hot
4) dangerous

Medical robots let surgeons perform procedures that are too difficult for human hands. These robots can move exactly to the right place and in the right way. Surgeons also use them to perform remote operations. Patients are in other places, sometimes hundreds, or even thousands of miles away. 4. The word "remote" in line 3 is closest in meaning to $\qquad$ ...

1) funny and amusing
2) very harmful physically
3) done from far away
4) causing injury and death

Robot landers have traveled to Mars. They used their observation sensors to scan the ground for a safe place to land. They rolled across the planet's surface on special wheels. They gathered information about soil and rocks. They took pictures and transmitted them back to Earth.
5. The word "roll" can be replaced by $\qquad$ .

1) move
2) eat
3) sleep
4) treat
■
تمركز كنيد.
ا- گزينهى (Y) معنى: سر هم كردن
ץ- گَزينهى (I) معنى: پرسه زدن
س- گَزينهى (ع) معنى: سمّى
ع- كزينهى (س) معنى: از راه دور
ه- گَزينهى (1) معنى: غلت زدن، حركت كردن با پرخ
[^1]
## 

New Words

Darkness cannot drive out darkness;
only light can. Hatred cannot drive
out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.


## DETAIL QUESTIONS

## سؤالاتى كه از جزئيات متن مىيرٍ سند

$$
\begin{aligned}
& \text { رايجترين نوع سؤ الات درك مطلب، سؤ الاتى هستند كه از جزئيات ذكر شده در متن مىثرسند. به نها نكات زير توجه نماييد: } \\
& \text { ا- صورت چنين سؤ الاتى معمولاً به شكل زير است: }
\end{aligned}
$$

According to the passage, ...
According to the author / writer, ...
It is TRUE / CORRECT that ...
It is FALSE / WRONG that ...
The writer mentions / states that ...

Dا متن زير را بخو انيد و به سؤ الاتش پاسخ دهيد.
What happens if you don't get enough sleep? Randy Gardner, a high school student in the United States, wanted to find out. He designed an experiment on the effects of sleeplessness for a school science project. With doctors watching him carefully, Gardner stayed awake for 264 hours and 12 minutes. That's eleven days and nights without sleep!

What effect did sleeplessness have on Gardner? After 24 hours without sleep, Gardner started having trouble reading and watching television. The words and pictures were too blurry. By the third day, he was having trouble doing things with his hands. By the fourth day, Gardner was hallucinating. For example, when he saw a street sign, he thought it was a person. He also imagined he was a famous football player. Over the next few days, Gardner's speech became so slurred that people couldn't understand him. He also had trouble remembering things. By the eleventh day,

Gardner couldn't pass a counting test. In the middle of the test he simply stopped counting. He couldn't remember what he was doing.

When Gardner finally went to bed, he slept for 14 hours and 45 minutes. The second night he slept for twelve hours, the third night he slept for ten and one-half hours, and by the fourth night, he had returned to his normal sleep schedule.

1. Randy Gardner was a $\qquad$ in the U.S.
1) famous scientist
2) medical doctor
3) 24-year old man
4) student teenager
2. Randy stayed awake for $\qquad$
1) about 3 days
2) more than 11 days
3) 26 hours
4) about 24 hours
3. Randy got back to normal by the $\qquad$ night after the experiment had ended.
1) first
2) second
3) third
4) fourth
4. The word "blurry" in the $2^{\text {nd }}$ paragraph means
1) difficult to say
...........
2) unclear to see
3) sharp and clever
4) hard to write
5. The word "hallucinate" in the $2^{\text {nd }}$ paragraph is closest in meaning to $\qquad$ . .
1) have new ideas for making sth
2) behave like a grown-up person
3) ask questions that are hard to answer
4) see or hear things that don't really exist

هاسخْها:
به كلمهى كليدى Randy Gardner تو جه مىنماييم و پاسخ سؤال را در جملهى دوم پیدا مـى كنــيم
ا- گزَينهى (غ)
.(high school student)

مى يابيم (eleven days and nights).

(by the fourth night)

He had trouble reading and watching television. او در مطالعه و تماشاى تلويزيون مشكل داشت.
برداشت مى كنيم كه blurry يعنى (ناواضح، سخت براى ديلن).
ه- گَزينهى (ع) لغت hallucinate يعنى (توهم داشتن). به دو جملهى بعد از آن تو جه كنيد:

When he saw a street sign, he thought it was a person.
وقتى تابلوى راهنمايى رانند گى را مىديد، فكر مى كرد آدم است.

He also imagined he was a famous football player. هـمپینين تصور میکرد فوتباليست مشهورى است.

$$
\begin{aligned}
& \text { جايگذارى كنيد تا بيينيد كداميك معناى بهترى به جمله مىدهد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع- گَزينهى (世) اين سؤ ال و سؤ ال بعل به هدف مرور مطالب فصل اول طرح شدهاند. }
\end{aligned}
$$


[^0]:    
    
    

[^1]:    ا. به همين دليل معنى متنهاى آزمون انتهاى فصل را ننوشتهام. متن با معنى و پاسخ تشريحى تا دلتان بخواهد در صفحات بعلى داريم. نگران

