

| عنوان |  |
| :---: | :---: |
|  | درس چهاردهم (Unit 14) |
| حالت مجهول (Passive Voice) ـ شكل مجهول زمانهها (14) (Passive Tenses) .... |  |
| (ف®) |  |
| درس اول (Unit 1) |  |
| ه1 ............................................................................ |  |
| درس دوم (Unit 2) |  |
| or ................................................................. (be , have , do) |  |
| درس سوم (3nit 3 ) |  |
| DF $\qquad$ در معنى توانستن (can , could , be able to) درم ( درم درس چهارم (Unit 4) |  |
|  |  |
|  |  |
| درس پنجم, (Unit (5) |  |
| Q9 .......................................................................................... |  |
|  |  |
| $\Delta V$ $\qquad$ may, might |  |
| درس هفتم (Unit 7) |  |
| در مفهوم درخواست، اجازه، يشيشنهاد، دعوت (can , could , may , will , would) |  |
| درس هشتم (Unit 8) |  |
| 9. $\qquad$ have to \& must درس نهم (Unit 9) |  |
|  |  |
| s) $\qquad$ ought to , should درس دهم (Unit 10) |  |
|  |  |
|  |  |
|  | درس يازدهم (Unit 11) |
| 9 $\qquad$ dare, need, to be supposed to <br> درس دوازدهم (Unit 12)) |  |
|  |  |
| دنبالهاهاى سؤالى (Tag questions (Question tags) ........................ |  |

درس ششم（Unit 6） عبارت و اصطالاحاتى كه پس از آنها فعل با ing میآيد． IIr $\qquad$ （Expressions＋verb + －ing）
 افعالى كه پس از آنها مصدر بدون to به كار مىرود．
$11 \%$ $\qquad$ （verb＋infinitive without to）

درس هشتم（Unit 8）
110 $\qquad$ وجه سببى（Causative Case）

درس نهمه（Unit 9）
118 $\qquad$ افعال حسى（Perception Verbs）
（Unit 10）درس دهم
111 $\qquad$ وجوه وصفى（Peresent \＆past participles）
$\qquad$
درس اول（Unit 1）
اسامى قابل شمارش و غيرقابل شمارش $1 ヶ \mu$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（Countable and Uncountable Nouns）

درس دوم（Unit 2）
$\qquad$ مفرد يا جمع؟（？Singular or Plural）（دم（3）
درس سوم（Unit 3）
Irv $\qquad$ معرفى حروف تعريف（Introduction to Articles）

149 $\qquad$ كاربرد

درس پنجحم（5nit 5）
141 $\qquad$ مواردى كه از حروف تعريف استفاده نمى شود．（No Article）

درس شثشم（Unit 6） كلياتى درباره ساير وابستههای پيشرو
145 $\qquad$ （All／all of ，No／None of ，Most／most of ，etc）

درس هفته（Unit 7）
145 $\qquad$ Both，Either，Neither

درس هشتم（Unit 8）
lis $\qquad$ Some \＆Any
درس نههم（Unit 9）
148 No ，None，Any
درس دهم（Unit 10）
$14 \wedge$ $\qquad$ Much，Many，Little，Few，A lot，Plenty

درس يازدهم（Unit 11）
149 $\qquad$ all，whole，every ，each

درس دوازدهم（Unit 12）
10 。 $\qquad$ other

جملات شرطى و ساختار I wish مת Mns fin

درس اول（Unit 1）
v9 ．．．．．．．．．．．．．．جمات شرطى نوع اوّل（1）（Conditional Sentences Type 1）
درس دوم（Unit 2）
1 。 $\qquad$ جملات شرطى نوع دوم（2）（Conditional Sentences Type）

درس سوم（Unit 3）
جمات شرطى نوع سوم（Conditional Sentences Type（1）．．．．．．．．．．．．．
درس چهارم（Unit 4）
Ar $\qquad$ ساير كلمات شرط（Other Conditional Words）درس（5）

درس پنجمه（5nit（5）
N $\qquad$ ساختار I wish（اى كاش）

ค
درس اول（Unit 1）
91 $\qquad$ نقل قول مستقيم（Direct Speech）
（Unit 2）درس دوم
نقل قول غيرمستقيه：（جمالات خبرى）
91 $\qquad$ ．（Indirect（Reported）Speech：（Statements））

درس سوم（Unit 3） نقل قول غيرمستقيه：（جمالات پرسشى） （Indirect Speech：（Questions））
（Unit 4）درس چهارم 9v ．．．．．（Indirect Speech：（Imperatives））نقل قول غيرمستقيم：（امرى）

درس پنجمه（4nit 5）
نقل قول دستورات، تقاضا، توصيهها و پيشنهادها १४ ．．．．．（Commands，Requests and Advice in Indirect Speech）


درس اول（Unit 1）
مقدمهاى بر كاربرد فعل ing－دار و مصدر
1.1 $\qquad$ （Introduction to Gerunds \＆Infinitives）
（Unit 2）درس دوم


درس سوم（Unit 3） افعالى كه پس از آنها معنول و سپس مصدر میآيد．
1.9 $\qquad$ （verb＋object＋infinitive）

درس چهارم（Unit 4）
افعالى كه پس از آنها فعل با ing－مى آيد．
1.1
（verb＋verb＋－ing）
（Unit 5）درس پنجمه افعالى كه بعد از آن ها همم مصدر با to و هم فعل با ing میتوان آورد．
11. $\qquad$ （Infinitive or－ing？）

درس هفتم (Unit 7)
INV $\qquad$ (Neither , Either , So , Too) (

درس هشتم (Unit 8)
119 $\qquad$ Still / Yet Anymore / Any longer بحثى درباره درس نهمر (Unit 9) 191 $\qquad$ جمله صفتى (Adjective Clause) (جهن

ربطدهندهها ـ جملات قيدى $\qquad$ คr. 1 $\qquad$
درس اول (Unit 1)
r.r $\qquad$ بيان منظور با (So that) so that (

درس دوم (Unit 2)
Although / Though / Even though , In spite of / Despite / r.я ................................................................................ However

درس سوم (Unit 3)
rov $\qquad$
 (Unit 4) ( درس چهار r.a $\qquad$ جمله قيدى (Adverb clause)

$\qquad$


درس اول (Unit 1) Yiq $\qquad$ حروف اضافه (Prepositions) درس (2) درس دوم (Unit 2) MrV $\qquad$ افعال دو قسمتى (Two - word Verbs)

ترتيب صحيح اجزاى جمله $\qquad$ คัコ K $\qquad$ مقدمه

درس اول (Unit 1)
rus $\qquad$ مكان قيود (Position of Adverbs) درس (د)

درس دوم (Unit 2) ris $\qquad$ چچند نكته (Some notes)

$\qquad$ درس اول (Unit 1)
IQV $\qquad$ ضماير پرسشى (Interrogatives: Wh- words)
(Unit 2) درس دوم
ضماير موصولى و جمات موصولى 19. $\qquad$ (Relative Pronouns \& Relative Clauses)
(Unit 2) A ـ درس دوم
جملات موصولى محلودكننده
190 $\qquad$ (Defining Relative Clauses)
(Unit 2) B - درس دوم
جمات موصولى غيرمحدودكننده
195 $\qquad$ (Non-defining Relative Clauses)
(Unit 2) C - درس دوم
جملات موصولى ربطدهنده
$19 \mu$ $\qquad$ (Connective Relative Clauses)

درس سوم (Unit 3)
وجوه وصفى (فعل ing- دار يا pp) در نقش عبارات توصيفى
190 $\qquad$ (Participle phrases)

درس چهارم (Unit 4)
$19 V$ $\qquad$ جمالات اسمى (Noun Clauses)

صفات و قيود $\qquad$ قردی

درس اول (Unit 1)
IVa $\qquad$ آشنايى با صفات (Introduction to adjectives)

درس دوم (Unit 2)
ivg $\qquad$ توالى صفات (Order of Adjectives) (2)

درس سوم (3nit 3)
IV $\qquad$ آشنايى با قيود (Introduction to Adverbs)

درس چهارم (Unit 4)
1^•.... (Comparison of Adjectives / Adverbs) مقايسه صفات / قيود (
درس پنجمه ( Unit 5)
1Af $\qquad$ So , Such

درس ششم (Unit 6)
1^ब $\qquad$ Too , Enough
$\qquad$


## UNIT 1

## Present Continuous Tense

زمان حال استمرارى

## 

ساختار (A)
I am working.
He / She / It is working.
We / You / They are working.
من در حال كار كردن هستم.

ما / شما / آنها در حال كار كردن هستيم / هستيد / هستند.

| ديكته:

agree $\rightarrow$ agreeing
مگر وقتى فعل به ee ختم شود.
ب) در افعال يكى بخشى كه يكى حرف صدادار دارند و به يك حرف بىصدا ختم مىشوند آن حرف بىصدا قبل از ing تكرار مىشود.
hit $\rightarrow$ hitting, run $\rightarrow$ running
اما در افعال دو يا چند بخشى كه بخش آخر يكى حرف صدادار دارد و به يک حرف بىصدا ختم مىشود:

- اگر تكيه بر روى سيلاب آخر باشد، حرف بىصدا تكرار مىشود:
begin $\rightarrow$ beginning
prefer $\rightarrow$ preferring
enter $\rightarrow$ entering, visit $\rightarrow$ visiting
carry $\rightarrow$ carrying, study $\rightarrow$ studying
ج) در ديكته افعالى كه به y ختم مىشوند هنگام افزودن ing تغييرى ايجاد نمى گردد.

It is raining now.
Please don't make so much noise. I'm working.
r) عملى كه در حول و حوش زمان حال انجام مىشود ولى نه لزوماً در لحظه صحبت.

I am reading a play by Shakespeare.
Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian.

كاريردها B
( ) عملى كه همين حالا در حال انجام است.
الان دارد باران مى آيد.
لطفاً اينقدر سر و صدا نكن. من دارم كار مى كنم.


## قيود ايت زمات (C)

now, at present, at the present time, for the time being, today, these days, this week.
"You are working hard today." "Yes, I have a lot to do."
What are you doing at the moment?
He is building his house these days.

افعالما كه כر زمان استمراریا استفادة نماشٌوند (D)
اين افعال مفهوم تغيير و پويايى ندارند و بيشتر حالت و وضعيتى را نشان مىدهند.
Seem, sound, appear, notice, observe () افقال حسى و ربطى مقابل:

I am watching TV. He is listening to a tape.
like, love, hate, dislike, prefer, fear, mind, respect, want, wish, desire
agree, believe, forget, know, mean, realize, remember, suppose, understand contain, consist, belong, own, possess
r) افعال ابراز احساسات و عواطف
res
finish, depend, matter, ...

$$
\begin{array}{r}
\text { r }
\end{array}
$$


استمرار بكيرند. به جدول زير توجه كنيد:

| حالت افعال | حالت استمر ارى ندارند | حالت استمرارى دارند |
| :---: | :---: | :---: |
| be | You are selfish بودن |  |
| look | به نظر رسيدن <br> You look handsome today. <br> تو امروز خوشتيپ به نظر مىرسى. | نَاه كردن (با at و و جستوجو كردن (با for He is looking for his keys. او دارد دنبال كليدش مى كردد. |
| smell |  | Why are you smelling the milk? |
| taste |  | Mary is tasting the food. |
| feel | I feel fine. احساس كردن احدوم |  |
| See | I see the stone from the distance. من سنگى را از دوردست مىيينم. | $\square$ <br> I'm seeing the manager tomorrow morning. <br> من فردا قرار است با مدير ملاقات كنم. |
| think | I think you are wrong. <br> من فكر مى كنم شما اشتباه مى كنيد. | فارى به چردن فكر می كنى؟ What are you thinking about? |
| have | داشتن | معانى غير از داشتن (همراه با اسامى ديگَر در اصطلاحات خاص) <br> Tom is having a bath. <br> تام دارد دوش مى يكيرد. <br> I am having lunch. <br> من دارم ناهار مى خور م. |
| hear | I hear the sound of music. <br> من صداى موزيك را مىشنوم. | I've been hearing all about your accident. <br> من (در اين مدت) مرتب درباره تصادف تو اخبارى شنيداما. |

## II EXERCISES

## Put the verb into the correct form.

Example: Please don't make so much noise. I am studying (study)

1. Please be quiet. I $\qquad$ (try) to study.
2. look! It $\qquad$ (snow).
3. Why $\qquad$ (you / look) at me like that? Did I say something wrong?
4. Excuse me, I $\qquad$ (look) for a phone booth. Is there one near here?
5. (at the movies). It's a good movie, isn't it? $\qquad$ (you / enjoy) it?

## ANSWERS

1. am trying
2. is snowing
3. are you looking
4. am looking
5. Are you enjoying

## UNIT 2 <br> Simple Present Tense زمان حال ساده

## شُكل ساده فعلا＋فاعل



I try $\rightarrow$ he tries, I carry $\rightarrow$ he carries
I obey $\rightarrow$ he obeys, I say $\rightarrow$ he says
مكر وقتى فعل به ee ختم شود.

## اريرده B

（ ）به اعمال عادتى و تكرارى اشاره مى كند．
He smokes．
او سيكار مى كشد.

I go to school every day．
من هر روز به مدرسه میرووم．

همراه قيود تكرار به كار مىبريم．（به قسمت قيود مراجعه كردد．）

「ץ）براى اشاره به قوانين علمى يا وقايع هميشه صادق به كار مىرود．
The earth goes around the sun．
زمين به دور خورشيد مى گرَردد．
In Canada most stores close at 6：00 pm．
در كانادا بيشتر مغازهها ساعت 9 عصر مىندندند．

است (مثلاً رفت و آمد قطارها، شروع فيلم در سينما و ...)؛ مثال:

What time does the film begin？
فيلم كى شروع مىشود؟
قطار ساعت
The football game starts at 8：00．
بازى فوتبال ساعت ^^ شروع مىشود.
 When it stops raining，we will go out．

استغاده كنيه．
در اين موارد از زمان حال كامل (have / has + pp) هم استفاده مى گردد، اما هرگز از will استفاده نمى كنيم.
！！مبحث تكميلى
از زمان حال ساده نمىتوان براى اشاره به برنامهريزى شخصى براى انجام عملى در زمان آينده استفاده كرد．در اين موارد از زمان حال استمرارى استفاده مى كنيه．
We are meeting Ann tomorrow morning．（درست）
We meet Ann tomorrow morning．（غلط）
】】 درباره افعالى كه شكل استمرارى ندارند، بهجاى استمرارى از حال ساده استفاده مىشود.

I am loving you．（غلط）
I love you．（درست）

sometimes , on Mondays (Sundays, ...), often , never , always , once a week, seldom , at times, occasionally , scarcely , rarely , usually , twice a year, three / four / etc times a year , ...
قيود تكرار قبل از فعل اصلى و بعد از فعل كمكى مىآيند.

She usually wakes up at 6 .
I can never lie.
ولى قيود تكرار دو يا چند كلمهاى معمولاً در انتهاى جمله مىآيند.

He goes to school every day.
I go to church on Sundays.

## II EXERCISES

## Put the verb into the correct form.

Example: Does the movie begin (the movie / begin) at 3:30 or 4:30?

1. We ........... (have) a party next Saturday. Would you like to come?
2. I ........... (not / go) away for my vacation next Month because I don't have enough money $\qquad$ (you / go) away?
3. George, is it true that you $\qquad$ (get) married next week?
4. What time $\qquad$ (the next train / leave)?
5. Anna, we (go) to the park. (you / come) with us?

## ANSWERS

1. are having
2. am not going - Are you going
3. are getting
4. does the next train leave
5. are going - Are you coming

## UNIT 3 <br> Simple Past Tense زمان كَشتّه ساده

## قُسمت כوم ف்ل + فاعلا

براى يافتن قسمت دوم يكى فعل، اگر آن فعل باقاعده باشد بها انتهاى آن ed مى افزاييمه و اگر بیقاعده باشد، قسمت دوم آن سـماعى اسـت. (ليسـت افعـال بـىقاعـــه در قسمت ضمائم در پايان كتاب آورده شده است.)
I work $\rightarrow$ I worked (باقاعده)
I go $\rightarrow$ I went (بىقاعده)
I worked. من كار كردم. (مى كردم)
You worked. كار كردى. (مى كردى)

|  | ديكته: |
| :---: | :---: |
| Love $\rightarrow$ loved |  |
| Admit $\rightarrow$ admitted | \ \| قواعدى كه در فصل اوّل درباره تكرار حرف آخر فعل هنكام افزوده شدن ing- داشتيه، درباره ed- هم صادق است. |
| Stop $\rightarrow$ stopped |  |
| Try $\rightarrow$ tried |  |
| Carry $\rightarrow$ carried |  |
| Obey $\rightarrow$ obeyed | \| اما در افعالى كه قبل از l ا حرف صدادار آمده، y تغييرى نمى كند. |

## (B)

( ) عملى كه در كذشته انجام شده است (شروع عمل در كَشته و پايانش نيز در كَذشته بوده است).

I met him yesterday.
I bought this car in paris.

He always carried an umbrella.
He never drank coffee.

او را ديروز ديدم
اين ماشين را در پاريس خريدم.

「
او هميشه يك چتر با با خود حمل مى كرد.
او هر گز قهوه نمىنوشيد.

He worked in the company for 2 years.
٪) عملى كه در دوره زمانى معينى در كَشته انجام شده و به پايان رسيده است است
 او دو سال در آن شركت كار كرد.
(f) اگر دو عمل در گذشته بافاصله پشت سر هم انجام شوند، هر دو را به زمان گذشته ساده نشان مىدهيه.

When the teacher entered, we stood up. وقتى معلم وارد شد، ما از جايمان برخاستيه.

ه) كَذشته كاذب (اين مورد را در فصلهاى بعد در شرطى نوع دوم، مبحث I wish و موارد مشابه بررسى خواهيم كرد.)

قيود (C
اصولاً هر قيدى كه به عمل تمام شده در كذشته اشاره كند مىتواند با اين زمان بيايد، از جمله:
Yesterday / last + اسم زمان / اسم زمان ago / the other day (حند روز قبل)

Past Continuous Tense زمان كذشتـه استمرارى

We were working.
They were working.

ما در حال كار كردن بوديه.
آنها در حال كار كردن بودند.

He / she / it was working.
You were working.

او (آن) در حال كار كردن بود.
شما در حال كار كردن بوديد. د ديكته: به قواعد ديكته در بخش زمان زان حال استمرارى مراجعه فرماييد.

## Bاربردا B

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) عملى كه در زمان مشخصى در كذشته در حال انجام بوده است. } \\
& \text { او ساعت هشت داشت صبحانه مى خورد. } \\
& \text { من تمام هفته پيش را سخت مشغول مطالعه بودم. }
\end{aligned}
$$



 يا as (هنگًامى كه) استفاده مىشود؛ مثال:
When I arrived, Tom was watching TV.
ماضى استمرارى ماضى ساده
وقتى من رسيدم، تام داشت تلويز يون مىديد.

It was raining when I got up.
Dan burned his hand while / as he was cooking dinner.
وقتى بيدار شدم، داشت باران مى آمد.
وقتى دن داشت شام درست مى كرد، دستش سوخت.

! ! مبحث تكميلى
اكَر دو عمل بهطور همزمان در گَذشته ادامه داشتهاند، هر دو عمل را به زمان گَذشته استمرارى نشان مىدهيه.
While I was cooking lunch, he was studying.
\{When he came in, I went out.
When he came in, I was going out.

$$
\begin{aligned}
& \text { = توجه: توجه: برخى افعال شكل استمرارى ندارند و لذا در اين زمان به كار نمىروند. مرهمرين اين افعال را در بخش زمان حال استمرارى عنوان كردهايم. }
\end{aligned}
$$

I talked to Tom several times. (was talking $\mathrm{d}_{\text {) }}$
من چندين دفعه با تام صحبت كردم.

همان قيود زمان گذشته ساده. در ضمن به ساختارهايى كه در قسمت B (كاربردها) در زمينه استفاده از while ، when يا as اشاره شد، توجه كنيد.

## II EXERCISES

Put the verb into the correct form: past continuous or simple past.
Example: While Tom was cooking (cook) dinner, the phone rang (ring).

1. George $\qquad$ (fall) off the ladder while he $\qquad$ (paint) the ceiling.
2. Last night I $\qquad$ (read) in bed when suddenly I $\qquad$ (hear) a scream.
3. $\qquad$ (you / watch) TV when I called you?
4. I $\qquad$ (break) a plate last night. I $\qquad$ (wash) the dishes when it (slip) $\qquad$ out of my hand.
5. Tom $\qquad$ (take) a picture of me while I $\qquad$ (not / look).
6. We $\qquad$ (not / go) out because it $\qquad$ (rain).
7. I $\qquad$ (see) Carol at the party. She $\qquad$ (wear) a new dress.

## ANSWERS

| 1. fell - was painting | 2. was reading - heard |
| :--- | :--- |
| 3. Were you watching | 4. broke - was washing - slipped |
| 5. took - wasn't looking | 6. didn't go - was raining |
| 7. saw - was wearing |  |

## Review Test (Units 1-4) آنزون موركى

1. Watch the baby! She $\qquad$ the bed!
1) fell off
2) will fall off
3) has fallen off
4) is going to fall off
2. We $\qquad$ the lake just as the sun $\qquad$
1) reached - rose
2) reached - was rising
3) were reaching - rose
4) were reaching - was rising
3. Be more patient. Five minutes $\qquad$ long to wait.
1) hasn't seemed
2) don't seem
3) doesn't seem
4) haven't seemed
4. We $\qquad$ we $\qquad$ in the wrong direction after walking in the forest for $\mathbf{1 0}$ hours.
1) had thought - headed
2) thought - would head
3) were thinking - headed
4) thought - were heading
5. Please $\qquad$ on working until you $\qquad$ it.
1) keep - finish
2) be keeping - finish
3) keep - will have finished
4) be keeping - will finish
6. As soon as he $\qquad$ I will call you.
1) will go
2) goes
3) have gone
4) had gone
7. While I was walking along the street, I $\qquad$ my best teacher.
1) have seen
2) saw
3) had seen
4) see
8. When students heard the alarm, they $\qquad$ the class immediately.
1) leave
2) will leave
3) left
4) have left
9. A: Why didn't you go to Shiraz last week?

B: Because I $\qquad$ enough money.

1) haven't had
2) hadn't had
3) don't have
4) didn't have
10. I'll come to see my friend before $I$ the city.
1) leave
2) had left
3) will leave
4) left

## پاسخ آزموت مروری

1 ـ گَزينهى (ع) معنى: مواظب كودى باش، دارد از روى تختخواب مىافتد.

به كاربرد دوم زمان گذشته استمرارى مراجعه كنيد.



بعد از ها ساعت راه رفتن در جنگًل فكر كرديم كه در حال حر كت كردن در مسير اشتباه بوديه.

## UNIT 5

## Present Perfect Tense زمان حال كامل (ماضى نقىى)

## Lé + have / has + Pp

اسم مععول (pp) براى افقال باقاعده با افزودن ed- به دست مىآيد و براى افعال بىقاعده سماعى است. (به جدول موجود در ضمائم آخر كتاب مراجعه گردد.)
worked $\rightarrow$ work left $\rightarrow$ leave I have worked.

You have worked.
He / she / it has worked.

من كار كردهام.
تو كار كردهاى. او / آن كار كرده است

We have worked
ما كار كردهايه.
You have worked.
They have worked.
شما كار كردهايد.
آنها كار كردهاند.

مخفف: افقال كمكى have و has میتوانند بهصورت مخفف هم به كار روند:
I have worked $\rightarrow$ I've worked He has worked $\rightarrow$ He's worked

## اهاريردها B

I have lost my key.
Jim has gone to Canada.
( ) عليدم را گملى كه دردام. كذشته انجام شده و اثرش تا زمان حال باقى است (در زمان حال اثرى دارد)؛ مثال:

Hitler died many years ago

Tom has had a bad accident.
Tom had a bad accident.

She has visited shiraz 10 times.
He has read that novel several times.

He has been in the army for two years.
She has always lived here.
We have worked all day.
r) عملى كه در گذشته شروع شده و تا زمان صحبت گوينده ادامه يافته است (شايد هم در آينده ادامه يابد)؛ مثال:

هيتلر سالها يِش مرد.
§§

$$
\begin{aligned}
& \text { تام تصادف بدى كرده است (احتمالاً هنوز در بيمارستان است). }
\end{aligned}
$$

「 او ده بار از شيراز ديدن به عمل آورده است است

او آن رمان را چندين بار خوانده است.

او دو سال است كه در ارتش است (هنوز در ارتش است است)

ما همه طول روز را كار كردهايمه (تا لحظه صحبت گوينده).

$$
\begin{aligned}
& \text { با توجه به اين كه until به زمان حال ساده اشاره دارد، فعل بايد به زمان حال استفاده شود نه آينده. زمان حال ساده، كاربرد چهارم. } \\
& \text { ـ ـ گَزينهى (1) } \\
& \text { زمان حال ساده، كاربرد چهارم. } \\
& \text { § } \\
& \text { به زمان گَذشته استمرارى، كاربرد دوم مراجعه كنيد. } \\
& \text { (Y) گ Y Y } \\
& \text { زمان گذشته ساده، كاربرد چهارم. } \\
& \text { ـ } 1 \text { ـ } \\
& \text { به زمان گذشته ساده، قيد last week توجه شود. } \\
& 9 \\
& \text { زمان حال ساده، كاربرد پهارم. } \\
& \text { •1 ــ گَزينهى (1) }
\end{aligned}
$$

He has just gone out.
¢ ¢ اين زمان همراه با just براى اشاره به عملى كه به تازگى انجام شده است، به كار مىرود؛ مثال:

او همين چند لحظه قبل بيرون رفت.
همانطور كه میعينيد قيد just در اين كاربرد بين فعل كمكى و اصلى مىآيد و معنىاش »چند لحظه قبل، همين حالا« است.
I arrived just now.


ه) اين زمان را مىتوان همراه با already براى اشاره به عملى كه زودتر از موعد مورد انتظار انجام شده، به كار برد؛ مثال:
"Don't forget to mail the letter".
"I've already mailed it."
»فراموش نكنى نامه را پست كنى."
»آن را قبالً پست كردهام."

قيود (C)


We have lived here since 10 years ago.
We have lived here for 10 years.

ده سال است كه اينجا زندگى مى كنيم. به جدول زير توجه كنيد.

| Since |  | For |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 o'clock | 1977 | two hours | a week |
| monday | christmas | ten minutes | five years |
| may 12 | lunch time | three days | a long time |
| april | we arrived | 6 months | ages |

" since را مىتوان در تركيب زير نيز آورد: توجه: 源

## It is / has been + طول مدت + since + جمله با فعل ماضى نقّى / ماضى ساده

It is / has been 3 years since I saw Bill.
از زمانى كه بيل راديدم سه سال كذشته است.
It / is has been two months since Tom last smoked a cigarette. از وقتى تام آخرين بار سيكار كشيد دو ماه كذشته است.


## (اخيراً) lately ، recently (r

He hasn't been here lately / recently.

I have always lived here.
She has never driven a car.
He hasn't ever been to Africa.

This is the best book I have ever read.
صفت عالى
That is the easiest job I have ever had.
صفت عالى

He has lived here all his life.

He has written 12 books so far.

$$
\begin{aligned}
& \text { من هميشه اينجا زندگى كردهامه. } \\
& \text { او هر گز يك ماشين نرانده است است } \\
& \text { او تا به حال به آفريقا نرفته است. } \\
& \text { ever } \text { رادر جمالتى با ساختار زير مى توان به كار برد: } \\
& \text { اين بهترين كتابى است كه من تا به حال خواندهام. } \\
& \text { آن سادهترين كارى است كه من تا به حال انجام دادهام. } \\
& \text { ( } \\
& \text { او تمام عمرش را اينجا زندگى كرده است است. }
\end{aligned}
$$

until now = up to now = (تا به حال) so far (ه
او تا به حال دوازده كتاب نوشته است.
(ق) already (قبلاً، زودتر از موعد)
اين قيد در جمالات مثبت معمولاً قبل از فعل اصلى مى آيد.
» "كِى مى خواهى كارت را تمام كنى؟؟ "اقبالً تمامش كردمام."

قيد نامشخص before در انتهاى جمله
I have met jack before.
(هنوز) yet ( 1
قيد yet معمولاً در انتهاى جملات منفى يا سؤالى و still (هنوز) همراه ماضى نقلى فقط در جملات منفى قبل از فعل كمكى مى آيد.
He hasn't finished his job yet.
او هنوز كارش را تمام نكرده است.
He still hasn't finished his job.
Has / hasn't he finished his job yet?
آيا هنوز كارش را تمام نكرده است؟
مفهوم yet و still در اينجا معمولاً اين است كه عملى برخلاف انتظار هنوز انجام نشده است.


ه ( ) تر كيباتى مثل during the past 2 years (در طول دو سال كذشته)، in a long time (به مدتى طولانى) ! !

|  | تفاوت has been و و has gone به مثالهالى زير و معانى آنها توجه انـا كنيد: |
| :---: | :---: |
| Betty has gone to Italy. | بتى بها ايتاليا رفته است. (الان يا يا دا در راه اهيتايلا يا يا در إيتالياست. |
| Betty has been to Italy. |  |
| it’s the first time ... وابا همان معنى) و نيز موارد مشابه بايد زمان حال كامل آورد. |  |
|  | مثال: |
| This is the first time I've driven a car. |  |
| It's the second time Mary has lost her passport. |  |

## II EXERCISES

Read the situation and then write an appropriate sentence. Use the verb given.
Example: Tom is looking for his key. He can't find it. (lose) ... He has lost his key. ...

1. Sue's hair was dirty. Now it is clean. (wash) She $\qquad$ . .
2. Tom weighed 190 pounds. Now he weighs 170. (lose weight) $\qquad$ ..
3. The car has just stopped because there isn't any more gas in the tank (run out of gas).

## ANSWERS

1. She has washed her hair
2. He has lost weight
3. It has run out of gas

## UNIT 6

## Present Perfect Continuous Tense

زمان حال كامل استمرارى (ماضى نقلى استمرارى)

| Heir + have / has been + ind | ( |
| :---: | :---: |

## ©اربردها B

( ) به عملى اشاره مى كند كه از كَشته شروع شده و تا به حال ادامه يافته است و هنوز هم ادامه دارد.

It has been raining for two hours.
دو ساعت است كه باران مى بارد.
(از دو ساعت پيش باران شروع شده و هنوز ادامه دارد.)


How long have you been studying English?
They've been waiting here for an hour.
I've been watching TV since 2:00.

She has been playing tennis since she was 8 .
How long have you been smoking?

چهه مدت است كه زبان انگَليسى ياد مى گيرى؟ آنها يك ساعت است كه اينجا ايا منتظرند. از ساعت r تلويزيون نگاه مى كنم.
(r) عملى كه از گَشته تا به حال مرتباً تكرار مىشده است. از وقتى هشت سالش بود، تنيس بازى مى كرده استى چند وقت است كه سيكار مى ششى؟
٪) عملى كه از كَشته شروع شده و به تازگى متوقف شده است؛ بهطورى كه هنوز آثار آن باقيست؛ مثال:

You're out of breath. Have you been running?

The ground is wet. It has been raining.
زمين خيس است. داشته باران مىآمده است. (آثار باران هنوز باقيست.)

## II EXERCISES - A

### 7.1. Read the situation and then write a sentence with the present perfect continuous.

Example: Carlos is out of breath, (he / run). He has been running.

1. Jane is very tired. (she / work / hard). $\qquad$ ... .
2. Bob has a black eye, and Bill has a cut lip. (Bob and Bill / fight). $\qquad$
3. George has just come back from the beach. He is very red. (he / lie / in the sun). $\qquad$ .

### 7.2. Ask a question for each situation.

Example: Your friend's hands are covered with grease. (you / work / on the car?) ........... Have you been working on the car? $\qquad$

1. You see a little boy. His eyes are red and watery. (you / cry?) $\qquad$ ..
2. You have just arrived to meet your friend, who is waiting for you. (you / wait / long?) $\qquad$
3. Your friend comes in. Her face and hands are very dirty. (what / you / do?) $\qquad$

## ANSWERS - A

7.1. 1. She has been working hard.
2. Bob and Bill have been fighting.

3 . He has been lying in the sun.
7.2. 1. Have you been crying?
2. Have you been waiting long?
3. What have you been doing?


Ann's clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling.
لباسهاى آن يوشيده از رنگَ است. او مشغول رنیَ كردن سقف بوده است (هنوز دارد رنگى مىزند).

The ceiling was white. Now it's blue. Ann has painted the ceiling. سقف سفيد بود. حالا آبى شده است. آن سقف را رنگ زده است است.
 ماضى نقلى ساده اهميت اصلى در اين است كه عملى انجام شده و به پايان رسيده است و ما نظارهگر نتيجه آن هستيه. مثالهاى ديگر:
(Tom's hands are dirty. He has been fixing the car.
The car is working again now. Tom has fixed it.
YYou've been smoking too much lately. You should smoke less.
Somebody has smoked all my cigarettes. The packet is empty.
| از ماضى نقلى استمرارى بيشتر برای اين منظور استفاده مىشود كه طول مدت انجام يك عمل نشان داده شود؛ در حالى كه از ماضى نقلـى سـاده استـفاده مـى كنـيم تـا بگَييم چهه مقدار از كارى را انجام دادهايه، چند تا كار انجام دادهايم يا اين كه چند دفعه كارى را انجام دادهايمه.
$\{$ Ann has been writing letters all day.
Ann has written ten letters today.
$\{$ How long have you been reading that book?
How many pages of that book have you read?


آن امروز ده نامه نوشته است.
چپه مدت مشغول نوشتن آن كتاب بودهاى؟
چچند صفحه از آن كتاب را خواندهای؟

