| راهـنـماى تلفظ |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| مصوتهاى مر كب |  |  | مصوتهاى كوتاه |  |  |
| i: | ايـ كشيده | see /si:/ | 3: | ! ! | bird/b3:rd/ |
| I | ايـ كوتاه | did /did/ | $\bigcirc$ | إِكوتاه | about /a'baut/ |
| e | ! | pen /pen/ | eI | إِّ | day /dei/ |
| æ | i | bad /bæd/ | ou | اوُ | go /gou/ |
| a: | آكشيده | arm /a:rm/ | aI | آى | five /farv/ |
| ): | اُكشيده | door /do:r/ | วu | اَوْ | now/nəu/ |
| U | او كوتاه | put /put/ | О1 | اُكْ | boy /boi/ |
| u: | اوكشيده | too /tu:/ | เә | ايير | near /nır/ |
| $\wedge$ | آكوتاه | cup /kıp/ | еә | إِّر | hair /herr/ |
| \%rers |  |  |  |  |  |
| p | پ | pen /pen/ | s | س | so /sou/ |
| b | ب | bad/bæd/ | z | ; | zoo /zu:/ |
| t | ت | ten /ten/ | f | ش | she // i:/ |
| d | , | did /drd/ | 3 | ) | vision /'vizon/ |
| k | $\checkmark$ | cat /kæt/ | h | $\rightarrow$ | he /hi:/ |
| g | 3 | get/get/ | m | $p$ | man /mæn/ |
| t 1 | E | chair /t/ear/ | n | ن | no /nou/ |
| $\mathrm{d}_{3}$ | て | job/d3a:b/ | $\square$ | نگ در بانگ | sing/sim/ |
| f | ف | fat /fæt/ | 1 | $\checkmark$ | leg /leg/ |
| v | 9 | voice /vois/ | r | , | red /red/ |
| ${ }^{\theta}$ | ث (تلفظ عربى) | thin /em/ | j | $\checkmark$ | yes/jes/ |
| ð | ذ (تلفظ عربى) | then /סen/ | w | و (تلفظ عربى) | well /wel/ |



expression/ik'sprefon/n.
I- ييان، گفتن r - عبارت، اصطلاح س- [چهره] حالت
$\oplus$ freedom of expression
آزادى بيان
$\Theta$ The expression in her eyes told me something was wrong.

حالت چهرهاش بهمم مى گَفت يه مشكلى هست.

facial/ferfol/ adj.
$\ominus$ a facial expression
(مربوط به) صورت
حالت چهرهر

ترس، وحشت
fear/fır/n. $\oplus$ They looked at one another in fear.

 firmly /'f3:rmli/ adv.

- قاطعانه، به طور جدى r- محكم، سفت
$\oplus$ I firmly believe that we must do something very soon.


به طور جدى اعتقاد دارم كه خيلى زود بايد يه كارى بكنيم.
$\bullet$ firm


follow /'fa:ləv/ v. ا- دنبــال كردن، به دنبـال ... آمدن r-

- Follow me please. I'll show you the way.




Pre-University $\boldsymbol{\square}$ Lesson 2

- He was always telling jokes and making people laugh.

اون هميشه جوك مى گَت و مردم رو مى خندوند.
lean /li:n/ v.
I ت تكيه دادن r- خم شدن، كج شدن - A man was leaning out of the window.
يه آقايى از پنجره به بيرون خم شده بود.
least/li:st/ det.


- It will take you at least 20 minutes to get there.
حداقل _Y دقيقه طول مى كشه به اونجا برسى.
lecture /"lektfər/ n., v.
ا-سخنرانى r-كنفرانس r-سخنرانىكردن
© lecturer
ا- سخنران 「- استاد دانشگًاه $\Theta$ Tomorrow she will give a lecture at London University.

او فردا در دانشگاه لندن سخنرانى خواهد كرد.
listener /'lisənər/ n.
شنونده
lower /'louər/ v.
ا- پايين آوردن، كم كردن r- پايين آمدن، كم شدن © He had to lower his head to get through the door.
او مجبور بود سرش رو پايين بياره تا از در رد بشه.
main /mem/ adj.
اصلى، عمده، مهم

© mainly
بيشتر، عمدتاً، اساساً
© One of the main reasons I came to England was to study English.
يكى از دلايل اصلى [كه] به انگَليس آمدم انتليسى خواندن بود.
manager /'mænıdзər/n.
مدير،رئيس
© I wish to speak to the manager.
مى خواهم با رئيس صحبت كنم.
manner/'mænər/n.
ا - شيوه، روش r- رفتار، طرز رفتار
© Things had been done in the same manner for centuries.
قرنها بود كه كارها به همين شكل انجام شده بودند.
mathematics /mæo'mætiks/n. (also math/maths)
message /'mesid3/n. © If I'm not there when you phone, leave a message.
وقتى زنـــَى میزنی، اگه اونجا نبودم پيغام بذار.
mirror /'mirər/n.
آينه
- She was looking at herself in the mirror.


(va


## MS

## warning /'wo:rnin/ n .

هشدار، اخطار
© warn هشدار دادن باه، اخطار دادن به
$\oplus$ warnings about the dangers of smoking


## weak/wi:k/ adj

## ضعيف

$\rightarrow$ The branch was too weak to support his weight.

(؟) نمونه سؤالات
21. The officials have sent out a $\qquad$ to all fishermen about the possibility of a big storm hitting the shore within the next 48 hours.
(تَبربى سه)

1) warning
2) concern
3) happening
4) reference
22. The terrible mistake I made in class was an unexpected one; it really $\qquad$ me at the time.
(انسانى سq)
1) embarrassed
2) informed
3) suffered
4) prevented
23. Don't talk to the driver; you may from the road. his attention

1) distract
2) separate
3) attract
4) fail



- This was a complex and difficult task.

اين كار پیپییده و سختى بود.
 conclusion/kən'klu:zən/n.


-     - نتيجهd گرفتن (كه)
$\oplus$ I've come to the conclusion that he's not the right person for the job.

convent /'ka:nvənt/ n.
cylinder/'silindər/ n.
deduction /dr'd $d k$ j $\operatorname{nn} / \mathrm{n}$.

devote /dr'vəvt/ v.
وقف ... كردن، به ... اختصاص دادن فداكَار، از جان گذشته
© She has devoted all her life to the care of homeless people.
او تمام زندگَـىاش را به مراقبــت از افراد بى خانمان اختصاص داده است.




disC /disk/ n. (also disk)
I-[كامپيوتر و غيره]ديسک r-[گرامافون] صفحه






 Y Y 「 「

（ ）درجه؛ مدر ك（تحصيلى）（Y）نمونه
（Y）ابزار، وسيله（
世
 بود براش كاربرد كمى داره．
 ｜ به هر چییى كه درصدد انجام اون بوده، رسيده．
 اون شركت كنى مستلزم كار سخت است






（1）وضع فوقى العاده．（Y）آزمايش






