


#  

> متن زير رو بخونين و به قسمتهاى پر رنگش دقت كنيد تا ذهنتون براى بحث /مروز آماده بشه:

Ali: You were talking to a boy. Who was he? What was he saying?
Nima: I ..... I don't know who he was. And I don't remember what he was saying. Ali, do you know why this happened?!
على: د/شتى با پسرى صحبت میکردی. كى بود؟ چه می گفت؟


خب، بحث /مروز ما درباره ترتيب/جز/ى جملات سؤاليه وقتى كه در دل يك جمله ديگَه مىا يند.
اگگه به مثال بالا نگاه كنيد، در جملات سوالى در خط اول، فعل قبل از فاعل قرار گرفته در حالى كه در جملات خطوط بعدى، فاعل قبل از فعل اومده و شكل خبرى به خودش گرفته.

## Noun Clauses <br> جملهوارنههاى اسنمى

اگَر يك جمله سؤالى را بخُواهيم در دل يك جمله ديگَر بياوريم، جمله از حالت سؤالى خارج مىشود و به شكل خبرى در مىآيد:

1 What did he buy?
I don't know what he bought.
سؤالى (فعل قبل از فاعل)
 'سمى (noun clause) میعن. ' ! پيروهاى اسمى هميشه شكل خبرى دارند يعنى فاعل قبل از فعل ذكر مىشود.


بازى مى كند؛ مثال: 1) فاعل

What is important is the amount of food. تيزى كه مهم است مقدار غذاست
بيرو اسمى (فاعل)

مى دانم پچه چیییى مى خواهى.
بيرو اسمى (مغنول)

٪) متمم (بعد از حروف اضافهاى مانند / . . / about / of
او راجع به آنچه نياز داشت صحبت كرد.
بيرو اسمى (بعد از حرف اضافه)
او راجع به آنچچه نياز داشت صحبت كرد.
٪) نقشهاى ديگر (از بحث ما خارج است.)


How is Ali?
Why do they talk to him?
Where does he usually meet her?
When did she sell the car?
Which book don't they want to buy?

He asks me how Ali is.
I don't know why they talk to him.
I wonder where he usually meets her.
I want to know when she sold the car.
He asks me which book they don't want to buy.

$\square$ What is happening there?
I know what is happening there.

1. "What did he say?"

I don't know
2. "Where has she gone?"

I want to know .
3. "Who(m) was he talking to?"

I wonder
4. "Who answered the question?"

I can't remember $\qquad$

1. I don't know what he said. ${ }^{1}$
2. I want to know where she has gone.
3. I wonder who(m) he was talking to. ${ }^{2}$
4. I can't remember who answered the question.

He taught me how to play basketball.

$$
\begin{aligned}
& \text { او به من ياد داد چهطور بسكتبال بازى كنم. } \\
& \text { نمىدانم كجا بايد بروم. }
\end{aligned}
$$

I don't know where to go.
He told me what to say.

فعل + فاعل + -wh (در وسط جمله)

-

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. تجون صورت سؤال كذشته است (did he say) در پاسخ همان فعل كذشته (said) ميآيد. } \\
& \text { 「. فعل wonder يعنى (از خود يرسيدن). }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

to be going to +v. ساختار (am / is / are) going to + شكال سادهى فعل


I am going to help.
You are going to help.
He / She / It is going to help.

ساختار فعل ساده to be going to براى اشاره به زمان آينده به كار میرود؛ همانطور كه مىيينيد در اين ساختار مصدر فعل به كار میرود.
قصد دارد كمك كند.

$$
\begin{aligned}
& \text { قصد دارم كمك كنم. } \\
& \text { قصد دارى كمك كنى. } \\
& \text { We are going to help. } \\
& \text { You are going to help. } \\
& \text { قصد داريم كمك كنيه. } \\
& \text { قصد داريد كمك كنيد. }
\end{aligned}
$$

|  | (1) كاربردهاى اصلى اين ساختار: () قصد و تصميم به انجام كارى (با برنامهر يزى قبلى) |
| :---: | :---: |
| I am going to study French next year. |  |
| Look at the dark clouds! It's going to rain. |  به ابرهاى تيره نگاه كن. مى خواهد باران بيار بارد. |

|| تمرين: با كلمات داده شده و ساختار to be going to جمله بسازيد.

1. She / sell /her car
2. My father/ not buy / a house ${ }^{1}$
3. He / fall / into the hole.
4. Oh, sir. May I leave the classroom? I / sick.
5. She is going to sell her car.
6. My father is not going to buy a house.
7. He is going to fall into the hole.
8. I'm going to be sick.
! توجه: براى اشاره به زمان آينده كاهى از will هم استفاده مىشود. سؤل اين است كه په فرقى بين will و be going to وجود دارد. مثال زير را بينين:

A: The phone is ringing.
B: I'll get it.
ب: من جواب مىددهم.
الف: تلفن زنگً مىزند.
ساختار to be going to تصميهم با برنامه قبلى را نشان مىدهد در حالى كه will به تصميم در كحظه صحبت اشاره مى كند.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

I'm going to sell my car. $\Rightarrow$ I'm not going to sell my car. He is going to play football. $\Rightarrow$ Is he going to play football?

ا. برای منفى كردن اين ساختار بعد از فعل to be كلمهى not مى آوريم. براى سؤالى كردن اين ساختار فعل to be را قبل از فاعل مى الـريم:

# Test Yourself on Grammar چرسششهاى چهارگزينهاى كرامر 



1. What did she see there? He wants to know $\qquad$
1) what did she see there?
2) what she did see there.
3) what she saw there.
4) what saw she there?
2. Why are they so happy? He doesn't know why $\qquad$
1) are they so happy
2) they are so happy
3) so happy they are
4) so happy are they
3. Where have they built their new house? I don't know where
1) they built
2) built they
3) they have built
4) have they built
$\qquad$ their new house.
4. Who types the letters here? Do you know .......... the letters here?
1) who types
2) who he types
3) who does type
4) who does he type
5. What has happened? He wants to know ........... .
1) what has it happened
2) has what happened
6. Which one is correct?
$\begin{array}{ll}\text { 1) I remember what did he say? } & \text { 2) I remember what he said? } \\ \text { 3) I remember what he said. } & \text { 4) I remember what said he. }\end{array}$
7. Which one is correct?
1) Do you know when she comes.
2) Do you know when does she come.
3) Do you know when does she come?
4) Do you know when she comes?
8. Did he ever tell you $\qquad$ with the machine?
1) how he works
2) how does he work
3) how he worked
4) how did he work
9. He $\qquad$ help us with the dishes.
1) goes to
2) going to
3 ) is going
3) is going to
10. As we have decided, we $\qquad$ to our new house next August.
1) have moved
2) would move
3 ) are going to move
3) moved
11. "How many eggs $\qquad$ ?" "I don't know."
1) is she going to boil
2) she going to boil
3) she is going to boil
4) she is going boil
12. Ann has won a lot of money. I've heard she .......... around the world.
1) traveling
2) had traveled
3) to travel
4) is going to travel
13. A: Oh, I want to cook, but there isn't any salt at home.

B: There isn't? I .......... some from the store.

1) will get 2 ) am going to get
2) am getting
3) get
14. A: I've decided to paint this room.
B: What color it?
1) will you paint
2) are you painted
3) do you paint
4) are you going to paint
15. The man can't see where he is going. There is a hole in front of him. He .......... into the hole.
1) falls
2 ) is going to fall
2) will fall
3) has fallen

## Shakespeare پپسشهای برای نوادكان

! اين پرسشها حاوى نكات پيحیدهتر و بعضاً فراتر از كتاب درسى است و فقط مختص دانش آموزان علاقهمندتر و قوىتر است و يادگیرى آنها اجبارى نيست.
16. I want to show you $\qquad$ useful for children.

1) which is book
2 ) is which book
2) which book is
3) book is which
17. I didn't know $\qquad$ . .
1) whose watch you could borrow
2) whose you could borrow watch
3) whose watch could you borrow
4) whose could you borrow watch
18. They wanted to know $\qquad$ to buy.
1) how many she wanted books
2) how many books did she want
3) how many did she want books
4) how many books she wanted
19. She wanted to know why .......... him to the party.
1) I haven't invited
2) I hadn’t invited
3) have I not invited
4) had I not invited
20. Where $\qquad$ is a secret.
1) are you going
2) you going
3) are we going
4) we are going
21. She told me where $\qquad$ that book.
1) buy
2) do I buy
3) that buy
4) to buy
22. "Do you speak Franch?"
He asked me ....................
1) how I speak
2) you spoke
3) if I spoke
4) did you speak
23. "Where do you buy good food?"

He wants to know ................. good food.

1) that where I buy
2) where I buy
3) that where do you buy
4) where do you buy
24. They .......... eat a sandwich for lunch tomorrow.
1) may going to
2) may be going to
3) were going to
4) be going to
25. The letter we wrote $\qquad$ next week.
1 ) is going to send
2) are going to send
3 ) is going to be sent
3) are going to be sent
26. We .......... the train, but then we decided to go by car.
1) are taking
2) were taking
3) are going to take
4) were going to take
پرسشههای كنكورهاى سراسرى و آزاد
27. He wanted to know how old $\qquad$
(V. تبر.ى)
1) does my uncle have
2) my uncle was
3) my uncle had
4) was my uncle
(آزا> رياضى غيرپپ شَّى 0)
28. The manager asked me $\qquad$ in my present job.
1) how long had I been working
2) how long I have been working
3) how long I had been working
4) how long have I been working

## 29. A: Hello, May I speak to Jim, please?

B: Just a moment, I $\qquad$ . him.

1) get
2) will get
3) am getting

30. "Do you remember what ............ ?" "Yes, I do"
1) the teacher says
2) did the teacher say
3) the teacher said
4) does the teacher say
31. Does Mary know whom $\qquad$ at the last party?
(سراسرى انسانى 1^)
1) they met
2) they meet ... .

## 32. I don't know

$\qquad$

1) where they come from
2) where did they come from
$\qquad$ from here to your university?
(1~آزا) تبر.)
33. Can you tell me how far
(آزاد رياضى 11)
1) there is
2) it is
$3)$ is it
3) is there
34. What did you say to your friend when he asked where $\qquad$
(رياضى ساس)
1) did you spent your weekend
2) you had spent your weekend
3) your weekend did you spend
4) had your weekend been spent

## پاسخ پرسشّهایا چֶهار كَزينחایا كَرامر

در اين قسمت، مرورى بر كلمات -wh پرسشى و كاربرد آنها شده است. اين مبحث را بهدقت مطالعه فرماييد.
 يك جمله يرسشى در ابتداى جمله به كار روند.
 قطهعاى از جمله را كه مد نظر كلمه يرسشى مى باشله، حذف مى كنيمه. مثال:
You are going there. $\Rightarrow$ Are you going there? $\Rightarrow$ Where are you going?
He will leave tomorrow. $\Rightarrow$ Will he leave tomorrow? $\Rightarrow$ When will he leave?
البته اگر كلمات -wh از فاعل جمله سؤال كننه، فقط فاعل را برداثته كلمه -wh را جايگزين مى كنيم؛ مثال: Jack saw the car. $\Rightarrow$ Who saw the car?
(فاعل)
اكنون به كلمات پرسشى و معنى آنها دقت كنيد: (چه كسى، كه) who
وقتى مى خواهيم يك انسان ريا را كه نتش فاعه اعلى دارد، مورد سؤال قرار دهيم از who استفاده مى كنيم.

| A: "Who broke the window?" | B: "Jack (فاعل) broke the window." |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | (جه) whom |
|  |  |  |



توجه كنيد با آنكه هجاى آغازين اين كلمه با wh شروع نمى شود ولى آن آن را جزو كلمات -wh حساب مى كنند. داراى كاربردهاى عمده زير است:
A: "How do you go to work?"
B: "By bus."
A: "How are you?"
B: "I'm very well."
الف) پر سش از چگَّونگَى و روش:
ب) پرسش از وضعيت جسمانى يكى نفر
$\qquad$
براى سؤال كردن از مالك يكى چيز يا فرد استفاده مىشود. قابل توجه است كه پس از whose غالباً يك اسم مى آيد كه همان مورد تملك است.

مورد تماكک
B: "It is Jack’s book/his book." .كتاب جك است / كتاب اوست





Y ـ گَزينه (Y) (

$$
\text { به پاسخ سؤال } 1 \text { مر اجعه كنيد. }
$$

\% ـ ـ كزينه (
اگر جمله سؤالى با كلمات -wh فاعلى (يعنى وقتى پس از كلمه -wh ، فعل مى آيد) ساخته شده باشد، هنگام تبديل به پيرو اسمى هيج تغييرى نمى كند.
ع ـ كَزينه (1)
$\left\{\begin{array}{l}\frac{\text { Who types the letters here? }}{\text { فاعلى }} \text { فاعلى } \\ \frac{\text { What will happen next? }}{\text { فاعلى }} \text { فاعلى } \\ \frac{\text { Which one is cheaper? }}{\text { Whose is richer? }}\end{array}\right.$

$$
\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}
\text { I know who types the letters here. } \\
\text { She knows what will happen next. } \\
\text { I know which one is cheaper. } \\
\text { She wants to know whose father is richer. }
\end{array}\right.
$$

به پاسخ سؤ ال بالا مر اجعه كنيد.

ه ـ كزينه (

4ـ
(remember





Slow down, driver! You're going to crash.
كاربرد اصلى to be going to اشاره به تصميم فردى براى انجام كارى در آينده است.

ـ 9 ـَزينه (ع)
معنى: او قصد دارد در شستن ظرفـها به ما كمك كند.
-1-1 ـ كزينه (
معنى: همانطور كه تصميم گرفتهايمr، قصد داريم آكوست آينده به خانه جديدمان اسبابكشى كنيم.
ساختار to be going to با بردن to be قبل از فاعل، سؤ الى مى شود، و با منغى كردن to be ، منغى مى گردد:

She is going to leave.

معنى: (آنن) پول زيادى برنده شده است. شنيدهام او قصد دارد به سفر دور دنيا برود.
r|
منهوم قصد داشتن به انجام كارى در آينده را هم با will و هم با to be going to مى توان ابر از كرد.
سا ـ كَزينه (1)
تغاوت در اين است كه اگر تصميم قبل از زمانِ صحبت گَرفته شده از to be going to و اگر تصميم در لحظه صحبت گَرفته شده از will استفاده مى شود. مقايسه كنيد: I've decided to buy a car. I’m going to buy a B.M.W. تصميم گرفتهام اتومبيلى بخرم. قصد دارم بـ بـ ام. و و بخرم
A: The phone is ringing. B: Really? I'll answer it.
A : تلفن دارد زنگا مىزند. B: جداًّ؟ من به آن جواب میدهم.
 مثلاً در اين سؤال به معنى جمله دقت كنيد: (آنن مرد نمى بيند كجا دارد مىرود. چالهاى جلوى اوست. داخل چاله خواهد افتاد.ه)

$$
\begin{aligned}
& \text { در اين سؤ ال نيز نغر B در لحظه صحبت تصميم مى گيرد كه برود و معدارى نمك از فروشگاه بخرد. } \\
& \text { معنى: A: مى خواهم آشیزى كنم اما هيجّ نمكى در خانه نداريم. B : نداريبم؟ میروم از فروشگاه بخرم. } \\
& \text { به پاسخ سؤال بالا مراجعه كنيد. } \\
& \text { عا ـ تَزينه ( }
\end{aligned}
$$

```
* how many chairs چ
```


كه which book در اين سؤ ال خود نتش فاعلى دارد، پس از آن فعل (is) آمده است.
معنى: مى خو اهم به تو نشان دهم كدام كتاب بر ایى بچه،ها مفيد است.

I don't know whose book is red.
I don't know whose book you borrowed. نمىدانم كتاب چهه كسى قرمز است.

نمىدانم كتاب چچه كسى را قرض گرفتى.



A: "How much sugar should I buy?"
B: "Just two kilograms."
اولى: چجدر شكر بايد بخرم؟ دومى: فقط دو كيلو.

A: "How much is this book?" B: "2000 tomans." اولى: قيمت اين كتاب چند است؟ دومى: Y Y تومان.
how many
اين تركيب برای پرسش از (تعادا) چیيزى كه قابل شمارش است، به كار میرود. اسم پس از آن بهصورت جمع آورده مىشود. مثال:

A: "How big is your house?"
B: "It has four bedrooms." اولى: خانهات چچقدر بزر گی است؟ دومى: چهار تا تا اتاقخواب دارد.

اين تركيب برای پر رش از (اندازه) چییزى به كار میرود. مثال:

路
-
اين تركيب برای پرسش از (ادفعات انجام كار) به كار مىرود. پاسخ آن يكى از قيود تكر ار و يا دفعات انجام كار مىباشد. مثال:
A: "How often do you go to cinema?" B: "Four times a week." اولى: چیند وقت يكبار به سينما میروى؟
A: "How often do you see him?"
B: "Seldom." اولى: چند وقت يكبار او را مى بينى؟ دومی: دينى: بندرت.
$\qquad$
براى پر سش از (مسافت) از اين وازه استغاده مى كنيم. اين تركيب مىتواند براى پر سش (فاصله) مكانى تا مكان ديگر نيز به كار رود.
A: "How far can you throw the stone?" B: "About 50 meters."
اولى: تا چهه مسافتى میتوانى سنگ را پرتاب كنى؟ دومى: حدود D0 متر.
A: "How far is it from Tehran to Karaj?"
B: "I think it's about 50 kilometers."
اولى: از تهران تا كرج چچقدر راه (چه فاصلهاى) است؟ دومى: فكر مى كنم حدود مه كيلومتر باشد.
$\qquad$ اين تركيب را مى توان برای پرسش از (زمان به طول انجاميدن كارى)" و يا پرسش از (طول چيزى") به كار برد. A: "How long does it take you to get to Karaj?" B: "About half an hour." اولى: چقدر طول مى كشد تا به كرج برسى؟


با اين توضيحات و دقت در اين كه پس از كلمه -wh در پيرو اسمى، اول بايد فاعل بيايد و بعد فعل، گزينه † ث تنها پاسخ صحيح است. معنى: آنها مى خواستند بدانند او مى خواست چهه تعداد كتاب بخرد.

In تمرين: جدول زير را بخوانيد. ابتدا ستون چپ را مطالعه كنيد و دليل نادرستى هر جمله را بخوييد و سپس در ستون راست شكل درست جمله را مطالعه فرماييد.

|  | نادرست |
| :--- | :--- |
| I know who are you. | I know who you are. |
| I know who are you? | I know who you are. |
| I know who you are? | I know who you are. |
| Do you know who I am. | Do you know who I am? |
| Do you know who am I? | Do you know who I am? |

19 ـ گَزينه (Y) قاعاه تطابق زمانى فر/موش نشود:
اگر فعل جمله قبل از -wh گذشته است، فعل جمله بعدى هم بايد به يكى از زمانهاى گذشته باشد: گذشته ساده، گذشـته اسـتمرارى، ماضـى بعيـد، آينـده در
گذشته (مصدر بدون to+...to would/could/might).
-
شده است، اما همانطور كه در پاسخ سؤال اول توضيح داديم، جملهوارههاى اسمى ممكن است در نتش فاعل هم به كار روند كه نمونهاش صورت همين سؤ ال است:
Where we are going is a secret.
اين كه ما كجا داريم مىرويم يکـ راز است.
جملوواره اسمى = فاعل
(ع) ?

Please show me what to do.
لط لطفاً به من نشان بده پ پكار بايد كنم.

She told me how to work with it. او به من گغت چططو با آن كار كنم.
مصدر
همانطور كه مى بينيد، وقتى پس از كلمه -wh مصدر مى آيل، يك مفهوم بايد يا توانستن در معناى جمله مستتر است:
She told me where to buy that book. = She told me where I should buy that book.
او به من گفت آن كتاب را كجا بايد بخرم (يا مىتوانم بخخرم). could buy

## جمعبندى: پس از كلمه Wh- در وسط جمله يا ( ( ) جمله می آيد و يا (Y) مصلر (با to).

اگر جملهى سؤالى با -wh شروع نشود و با فعل كمكى (مثل will can did ،does do و...) آغاز شود، در جمله غيرمستقيم (جملهوارنى اسمى)
ץ
از whether if به معنى (آيا، كه آيا)، استغاده مىشود.
معنى: او از من پرسيد كه آيا فرانسوى صحبت مى كنم.

 + be + going to
may be going to
واضح است كه may (يا هر فعل ناقص يا وجهى ديگرى) مفهوم خاص خود (مثل احتمال) را بر مفهوم ساختار اضافه مىنمايد (مـثلاً may be going to يعنـى ممكـن است در آينده چنين يا چنان شود). معنى: آنها ممكن است فردا براى نهار ساندويجِ بخورند.
to be going to + be + pp
$>$ We are going to send the flower.
مفعول فعل
The flower is going to be sent.
pp

حال در اين سؤ ال فاعل جمله letter است به معنى دقت كنيد: (انامهاى كه ما نوشتيم قرار است هغته بعد فرستاده شود.)

$$
\text { * البته بحث مجهولها رو در درس } 4 \text { كاملاً باز گو مى كنيم. }
$$

צץ ـ گزينه (ع) (was/were going to + ساختار (افعل) به عملى اشاره مى كند كه قرار بود در گذشته انجام شود؛ مثال:

They were going to marry.
آنها قرار بود ازدواج كنند (ولى نكردند.)
معنى: قصل داشتيم با قطار برويم ولى تصميم گرفتيم با اتومبيل برويم.

A: "How old are you?" B: "I am eighteen years old."
معنى: او مى خواست بداند كه عمويم چچند سال داشت (چند ساله بود).

ماضى بعيد هستند، صحيحند. زيرا ماضى نقلى (يا حال كامل: have/has+pp) در زبان انگليسى جزو زمانهاى حال است.
ب ـ گزينهى (Y) به معنى گفتگوى صورت سؤال دقت كنيد:
A سامم، مى توانم با جيم صحبت كنم؟ B : چند لحظه، (الآن) صدايش مى كنم.

با تو جه به اين كه فرد B در لحظه صحبت تصميم گر فته كه جيم را صدا كند، از will استفاده مى كيبم. زيرا همانطور كه مىدانيــ to be going to بـه قصــدى اشـاره
مى كند كه از قبل راجع به آن تصميمگيرى شده است. .

اولاً: پس از wh-word وسط جملهُ شمله، شكل خبرى دارد.
ثانياً: طبق معنى جمله، فعل بايد به زمان كُششته بيايد.

ثانياً، زمان اين جمله به خاطر last party كذشته است.
ساختار خبرى تنها در گزينهى ا رعايت شده است.
r

ع ع ـ گزينهى (r)
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$


## آموزشا واثرَان Vocabulary Organizer





 حل پرسشهاى چهارززينغاى است كه در ادامه آمده است.

## SESSION 1 بلسه shالعاتى اول

## 1. improve (v)

syn: make better, get better improvement ( n )
بهتر شدن، بهتر كردن
يسشرفت، بهبودى

Iran's economy has improved a lot.
اقتصاد ايران خيلى بهتر شده است.

We plan to improve the roads قصد داريم (وضع) جادهها را بهتر كنيم.
2. choice (n)

ا'نتخاب، حق اتنخاب، گزينه انتخاب كردن
choose (v)
We are faced with a difficult choice.
با يك انتخاب دشوار روبرو شـدهايم.
make a choice
انتخاب كردن
a wide / limited choice
حق انتخاب گسترده / محلدود
3. relax (v)

شر كردن، آرامش يافتن (دادن)، استراحت كردن
relaxed (adj)
relaxation (n) آرام، آسوده

Let your muscles relax.
استراحت، آرامش
عضلاتت را شل كن.

You need to relax after those long hours of work.
پِس از آن ساعات طولانى كار، نياز دارى استراحت كنى.

He looks relaxed

## 4. worry (v)

worried (about)
او به نظر آرام مىرسد.
نُعران بودن، نگران كردن
نُ نُرانِ

Don't worry about the result. We'll win.
نُران نتيجه نباش. ما خواهيم برد.
5. average (adj), (n)
/سم: معدل، ميانگين - صفت: متوسط، معمولى
The average of 4, 6 and 8 is 6 .
ميانگين ث و و 9 و 1 مساوى 9 است.
Your marks are not so good. So your average is low.
an average Iranian
on average
به طور ميانگّين
6. single (adj)

تك، منغرد، مجرد، يكنغره
a single-celled animal جانور تكسلولى
single men مردان مجرد
single rooms اتاقهاى يكنغره
single ticket بليت رفت
7. viewer ( $n$ بينده، تماشاگر ريكر
view (n) منظره، ديدكاه
This sport program has many viewers.
اين برنامه ورزشى بيندـ كان زيادى دارد.
8. effect (n) اثر، نتيجه
affect (v)
اثر كردن بر
Syn ${ }^{1}$ : influence ant: relaxed

The film had a bad effect on her.
آن فيلم تأثير بدى روى او گذاشت.

The film affected her very much. فيلم خيلى روى او اثر كذاشت
ملاحظه مى كنيد كه affect حرف اضافه ندارد.

## 9. continue (v)

/د/مه د/دن (يافتن)
syn: go on, keep on, carry on I will continue my studies in March.
در ماه مارس مطالعاتم را ادامه خواهم داد.

آزما يش (كردن)
10. experiment (n), (V) !
do/carry out/perform/conduct an experiment آزمايش كردن I learned that by experiment. آن موضوع را از طريق آزمايش ياد گرفتم. experiment on / with

11. case (n)

مورد، نمونه
the cases of a disease
موارد (مبتلا به) بيمارى
12. pressure (n)
press (v)
فشار
the pressure of water on the walls
فشار دادن
13. struggle (n), (v)
آسم: كششمكش، تقلا كردن، گاووا، مبارزه، تقلا شلان

The boys were struggling together.
She struggled to save herself from the cold.
او تقازعه مى سر قرد كه خوت
a power struggle

## 14. find out

متوجه شدن، دريافتن
syn: realize
Can you find out who the manager is?
آيا مىتوانى بغهمى رييس كيست؟
! (! out find out را در ساختار حذف كنيم.

## 15. influence (n), (v)

/سم: اثر، تأثير - فعل: اثركردن بر

Parents have an important influence on children.
والد ين تأثير مهمى روى بچههما دارند.

Does the sun influence our lives?
آيا خورشيد بر زندگى ما تأثير مى گذارد؟؟

16. member ( $n$ )
a member of the family
يك عضو خانواده
17. observe (v)
() ملاحظه و مشاهله كردن 「) رعا يت كردن
observation (n)
مشاهده، ملاحظه syn: watch carefully
They observed how birds flew in the sky.
آنها مشاهده كردند كه پرند گان چطور در آسمان پرواز مى كنند.
observe the rules
قوانين را رعايت كردن

He will publish his observations soon.

$$
\begin{aligned}
& \text { او به زودى اطالعات و مطالعات گردآورى شدهاش را چاپ مى كند. } \\
& \text { در حالت جمع observations يعنى (مشاهدات، اطا(عات گردآورى شده)،. }
\end{aligned}
$$

18. eyesight ( $n$ )
good eyesight
bad/poor eyesight
بينابينايى بيى خوبى و قوى
"! توجه: اسم sight يعنى (بينايی، جاى ديدنى، منظره).
19. certain (adj)

I'm certain of what I do.
() مطمئن r r) حتمى r) خاص

For certain reasons I decided to leave school.
براى دلايل خاص تصميم گرفتم مدرسه را ترك كنم.
for certain / sure بهطور حتم make certain اطمينان حاصل كردن

20. weak (adj)

ضعيف، خغيف
ant: strong
Her legs felt weak.
weak marks in maths نمرات ضعيف در رياضى

21. harmful (to) (adj)
syn: damaging
ant: harmless
مضر، آسيبرسان

Smoking is harmful to your health.
سيگار كشيدن براى سلامتت مضر است.
! توجه: يسوند ful به اسم اضافه میشود و صفت مى سازد؛ مثال:
ne ful $\rightarrow$ صe
care + -ful $\rightarrow$ careful دقيق، باتوجه
harm + -ful $\rightarrow$ harmful
power + -ful $\rightarrow$ powerful قوى، قدرتمند
color + -ful $\rightarrow$ colorful رنگارنگ و نورانى
22. behave (v)

رفتار كردن
behavior (n)
رفتار
He behaved like a gentleman.
behave well towards $\mathrm{sb}=$ treat sb well $=$ او مثل آقاهاى محترم رفتار كرد.
23. spend (v)

با كسى خوب رفتار كردن

1) spend sth on sth

ヶ) spend sth (on / in) doing sth

He spent his energy (in) designing that car.
او انرزى خود را صرف طراحى آن ماشين كرد.
I spend too little on clothes. من پول كمى صرف پوشاك می كنم.
24. front (n)

جلو، جبهه
The front of the car was pretty.
جلوى ماشين زيبا بود.
يتنى جلوى چیزی / كسى.
. A

The bus stopped in front of the library．
25．get away（from）
يستاد．
اتوبوس جلوى كتابخانه ايستا

فرار كردن（از）
He managed to get away from the prison．
او موفق شد از زندان فرار كند．
SESSION 2


26．period（n）دوره زمانی، مدتزمان
The work must be completed in a two－month period．
كار بايد در يک مدت زمان دو ماهه تمام شود.

27．successfully（adv．）
successful（adj．）
با موفقيت
موفق، موفقيتآميز
موفقيت
success（n．）
succeed（in）（v．）
موفق شدن（در）
28．skill（n）
مهارت
syn：ability
skilful（adj）ماهر
He shows great skill at playing ping－pong．
او مهارت بالايیى در بازى پينگپيونگ نشان مىدهد.

29．remember（v）
به ياد د／شتن، به ياد آوردن
ant：forget
I don＇t remember his name．
( ا) قمش ثابت وا بهخاطر نمى آورم.

30．fix（v）

Fix the shelf to the wall．
با دكتر قرار ملاقات تعيين كردم.

31．cross（v）
تقاطع كردن، /ز طرفى به طرف ديگر رفتن
cross the street
از عرض خيابان رد شدن
32．program（n），（v）
syn：plan What＇s the program for tomorrow？

برنامه（ريزّى كردن）

33．therefore（adv）
برنامه فردا چچيست؟
بنابر／ين
syn：so ，thus
34．decide（V）
decision（n）
35．explain（v）
explanation（n）
تصميم
تصميم
توضيح د／دن
توضيح
explain something to somebody
give an explanation
تيزى را براى كسى توضيح دادن

36．famous（adj）
He is famous for his accent．
37．future（n），（adj）
توضيح دادن
مشهور
او بهخاطر لهجهاش معروف است．
آينده، آتى
in future در آينده
his future wife
همسر آينده او
38．interesting（adj）
interested in doing sth علاقةهند به انجام كارى

39．function（n），（v）
كار（كردن）، عملكرد، نتش
Many children can＇t function well in large classes．
كودكان بسيارى نمى توانند در كالاسهاى بزرگ خوب عمل كنند.

40．conversation（n）
گغتگو، مكالمه
syn：dialog（ue）
41．kind（n），（adj）

syn：type，sort（n）
42．careful（with／about）（adj）
دقيق، با توجه
ant：careless
بیدقت
43．colorful（adj）
رنگارنگ
44．glad（adj）خوشحال（كننده）
syn：happy

suggestion（n）
بيشنهاد
He was tired so I suggested that he stay home and rest．
او خسته بود بنابراين من پيشنهاد دادم در خانه بماند و استراحت كند.

His behavior suggests that he＇s ill．
رفتارش نشان مىدهد كه بيمار است．
46．offer（n），（V）رائه كردن، تعارف（كردن）، پيشنهاد（د／دن）
offer a drink
نوشيدنى تعارف كردن
47．channel（n）
كانال، محر／
48．hurry（n），（v）
عجله（كردن）
Hurry up！
عجله كن！（بجنب！）
to be in a hurry
عجله داشتن
49．assignment（n）


She is in Iraq on an assignment for Ettela＇at．
او به عنوان مأموريتى براى روزنامةٔ اطاعات در عراق است.

50．editor（n）
سردبير، وير／ستار، تدوينگر

## SESSION 3 هِلس shالعاتى سوه

52. fact (n)
syn: reality
in fact در واقع، در حقيقت = actually
53. timetable (n)
54. expression (n)
55. rest ( $n$ ), (v)
() /ستراحت (كردن) r) بقيه
syn: relax
take a rest
He spent the rest of his time painting.
بقيه وقتش را صرف نقاشى كرد.
56. present (n), (adj)
57. report (n), (V)
/سم: هديه ـ صغت: حاضر

گز/رش (د/دن) منظور از school report همان („كارنامه)، است.
58. departure (n) خروج، ترك، عزيمت
ant: arrival
اين كلمه را در تمرين E تمرينات مرورى ابتداى كتاب مى بينيد.
59. cost (n), (V)
اسم: هزينه، مخارج
فعل: هزينه برد/ثتن، قيمت د/ثتن
cost of living
How much does it cost?
60. arrival (n)
arrive at / in
arrival of the plane at the airport
61. bridge (n)

مخارج زندگى
جقلدر قيمت دارد؟
ورود، رسيلن
رسيدن به ورود هوايّيما به فرودگاه
62. compare (V)
comparison (n)
in comparison with / to
compare sth with / to sth
63. probably (adv)
syn: perhaps, maybe
He said he couldn't come. He is probably busy.
او كفت كه نمىتواند بيايد. احتمالاً سرش شلوغ است.
64. wonderful (adj)
wonder (v)
wonderful weather
65. bright (adj)
syn: light, clever
66. practice (n), (v)
عالى، شخڭت/نگيز، فوق/العاده

از خود پرسيدن، در تعجب بودن
هواى عالى
() درخشان، پپنور r) باهوش
() تمرين (كردن) r) عمرل 'جرا

Playing the piano well requires a lot of practice.

|  | خوب نواختن بيانو نياز به تمرين زياد دارد. |
| :---: | :---: |
| in practice | در عمل، هنغام اجرا |
| 67. allow (V) | /جازه د/دن |
| syn: let, permit |  |

allow sb in
68. stay (V)

يعنى كسى را به داخل راه دادن
ماندن، باقى ماندن
We stayed to see what would happen.
69. research ( $n$ ), (v)
ما ماند يـم تا ببينيم چهه اتفاقى مى افتد.

تحقيق (كردن)
researcher (n)
محقق
They are doing research on / into that illness.
(آنها دارند درباره آن بيمارى تحقيق مى كنند.
70. simply (adv)
simply dressed
I did that simply because I loved to
آن كار را كردم فقط چون دوست داشتم (آن كار را بكنم).
71. recently (adv)

اخيراً syn: lately, newly
recently معمولاً با زمانهاى ماضى نقلى و ماضى ساده به كار مىرود.
72. power (n)
نيرو، قدرت
powerful (adj) قوى = strong
73. theology (n)

79. math (n)
80. geometry (n)

هنلدسه
81. physical education (n)
82. almost (adv)

It's almost over.
83. among (prep)
84. at all (adv)
85. dentist (n)
86. how often
87. mark (n)
88. at work (exp.)
89. pick (v)

تقر يباً كار تمام است.
بين، ميان
اصلاً، ابداً
دندانيزشـك
هرچچند وقت يك بار؟
نمره، علامت
سركار
چحی
90. set (n)
91. skill (n)
92. usual (adj)

دستگاه
مهارت
عادى، معمول

