## 18Y/Y

$$
\begin{aligned}
& \text { IDN/Y } \\
& \text { Y:تعداد واحد } \\
& \text { الف- منابع مطالهـ } \\
& \text { - جزوءُدرسى (ارسال مىشود) } \\
& \text { ب-ضمانم } \\
& \text { نلار2 } \\
& \text { ع-ارزشيابى } \\
& 1 \text { ـامتحانات } \\
& \text { ماهانةُ اوّل (انتهاى مفتهُ جهارم / } 1 \text { ا ندره) } \\
& \text { ميان ترم (هفتهُهـهم /هץنمره) } \\
& \text { ماهانهُدوّم (انتهاى هفتهُ سيزدمم / } 10 \text { نـرمره) } \\
& \text { بايان ترم (هفتهُ هيجدهم / } \\
& \text { Y } \\
& \text { ندارد }
\end{aligned}
$$

## فهرستمندرجات

| صضه | عنوان |
| :---: | :---: |
| \% | مقّكمد |
| 0 | جلول زمانبندى هفتگى |
| 8 | معرّفى سلسله دروس عرّ |
| 9 | اهداف درس |
| $\wedge$ | روش مطالعه درس |
| 1. | ارزشيابى |
| Ir | نكاتى در مورد كالسهاى عربيّ محلِّ |
| ir | مجموعه قواعد قر |
| 19 | متن جزوهُدسى |

## 

## مقدّمه

حضرت بهاءاللّهُ جلَ اسمسالاعلئ مىفرمايند، قَوُلاهاحلى:



 انضليتاست كه ذكر شد..... ومصجنينمىفرمايند:







 ونيز مىفرمايند:



 مبحنين مىفر مايند:
"تعليم لغت عربى در مدارس بهائيانو تشويق جوانان بسيار بار لاز


 در اكثر دروس دورة معارف، آثار و الواحعر بر بـى و يا آثار فارسى كه جملات مختلفه عربى در آن

به كاررفته وجود دارد كه مشخخصترين آنها مجموعه دروس مطالعه آثار و علوم اسلامىّ مىىباشند. از اينرو دروس عربى بهعنوان يكى از دروس بايه محسوب مـى
 دروس ذيگر دجار مشكل نغریرديد. نكته ديگرى كه توجّه به آن لاز دم است اين است كه در كى صحيح معانى الواح و و آثار عربى تنها با





















## معزفى سلـلهدروسعربّّمعارفعالى

تربيى:T Tموزش برخحى از قواعد صرف و نحو و قواعد قرائت


 موارد استثنايى و غير معمول و قواعدى كه كاربرد جندانى در جـمنات و متون آثار مبار كد ندارند ملّنظر نمىباشدل
 r و بد كار بردن اين تواعد در جهت در كـ بهتر الوأح مبار كه و مـمحنين قرائت صحيح الواح مبار كه با با استفاده از قواعد قرائت.
帛 مطلب الواح مبار كد.

## اهدافدرسعربى



 بررنتى كنيد و تغييرات انجام شده در هر صيغه و علّت آن را اشر ح دهيد




 كه در باب تفعّل،صيغة 9 امر باصيغن „تمستك كردندربنيز آمدهاستا
 صيغهماى مـختلفه صرف كنيد و تغييرات صرفى انجام شده بر روى افعال را بيان كنيد. مئلاُدر مورد




 ظاهر شدهاست.
انجام صحيح تمرينات مر بوط برانى نيل بهاين هدف ضرورى است.

 جملات مختلف تشخيص دهيدو تغييراتى را كه بر هر يكا از آنهاعارض شده و علت آنها رابيان



 دو حرف هnجنس در يكديگر ادغام شدواند.




 بيان كنيد.







 كسره ظاهر مى شود


 ونحوة تأثير آنها رابر اعراب كلمات بيان كنيد.





نواسخ.
تهريناتو توضيحات مربوطه در هفته شانزد دمم آمدهاست.

 مبار كهميباشد. 9 ـ قواعد قرائت كلمات عربى را با بدانيد.

مدف از اين قسمت ياد گيرى قواعد قرائت متون عربى است و شما خواميد خانست كه مثلاًش،






 مفاميم ذكر شود.

روش مطالعه درس

در درس عربى

 ندارند اجتنابس شُود.
روش مطالعهاين درس بهشر حزير مىباشد




 شكل در مورد صرفاسمو مطالب نحوى عمل نماينيدر


















 (كتابا) در هنگام وقف بهصورت (كتابا) بدون تنوين قرائت مىشود. يس ستى كنيد كليه قواعد را

بهخاطر بسباريد و سبس روى كلماتو تر كيبات مختلف تمرين كـي

 جهت قرائت صحيح متون عربى برداشته است است اين تواعد در دو قسمت يكى مر بوط به مفطـع ميانترم
 شـا




 كهاز قرالتتو سعى در در ك مغاهيم آنها خود را محروم نـناييد.

## ارزشيابی








 احتمال وجود دارد كه در آزمون، كلمه (إبرويز"مورد ارزشي






بهگونهاى خواهد بود كها گر دانشجويى مها\% تمرينات جزوه را(بطرو نسبى و بسته به نوع ع تمرين) به











 ماهمانهـا به مر اكز ارسال مال مى گردرد.
 V


 دمم تا ميجدهم خواهد بود.





نكاتى در مورد كلاسهاى عربى محل

1 ـ ــد اين درس توجّه و تاكيد بسيار، بر تشكيل كلاس در مناطق است و بدون تشـكيل اين كلاسها آموزش كامل نخخاهد بود.



F
 مشكلاتو مشضُلات جزوه درسى مى مباشد

 دمند.




 قراثت ضرورى است. اميد كه فراگيرى و كاربرد آنها در بيشرفت هر جر جه بيستر مؤتّر انتد.



$$
\text { ث-ح-ذ-ص-ض-ط-ظ- }-\dot{-}-\boldsymbol{-}
$$

حروفى كهد در فارسي يا برخیى زبانهاى اروبايى بهكار مىروند و در عربى يافتنـى ب-

سَ

 آنها متجانس با آنها باشد ماندئد مان، مُو ، مياني
 ضرورى نيست.


 ابتداى كلماتوقتى كه بر سر آنها الا (حرفت تعريف) قرار مى گيرد از امتمو الزم امور است.


علآثم و قرائت و انواع كتابت آن رادر هفتهُ اوّل و دوّم مطالعه مىنماييد. -
در زبان عربى حرف تعريف (ال) است و ميجگاه (ال) با تنوين در يكـاسم جمع نمى سود.






 r


 F مى گردد.
ب: ممزهدر \& مورد قطع است:





人






هر گاه ضمير ياء متكلمّ به كلمهالى متّصل گُردد كه سكون در آخر آن واجب باشدلد، بين ضمير و


 r


به ضمير ياء متكلّم(لب)





قرار گيرد بهصورت مضموم قرائت مى شود منل: (مالْهُما، ينينُما، مالُُهُم)




-



ضالْين، دابَّ و يا يضر بالِّلِّ...

ا ـ مر گاه اوّلين حرْ



1- حرف لبّن، حرف علة ساكن را گويند مانندبَنـ -بَوْ



 م
 ه - هر گاه دو حرف ساكن همجنس باشند حرف ثا مأى رابه حركتى متحرّك

 اتْخذوا - عَنِ النباء ـ فارجـِ البَصَر ...

1-حرف مذ: حرف عله ساكن راگوريند كه حركت ماقبلس متجانس بآن باشند ماندبا، بو، بي

## تمريناتمربوطبه قوانت

نحوه قرائت كلمات و يا تر كيبات مشخص شده زير را به مـمان شـكل كه در راهنماي درس
مشخص شدهاست بنويسيد.











 حذر س rr) فابتدئ باسمي الابهى







 احتَرْتَتاوراق السدرة

















$$
\begin{aligned}
& \text { or/ ها er }
\end{aligned}
$$

هفتهاولو دوم

علم صرف علمى است كه تغيـيرات اصل كلمه به صيغههاى مـختلفه را بيان مى كند．منظور از



 تصريفي مى گويند．


 نشاندهندةُ اين امر است كه فاعل جمله على و مفعولّآلن حسن است．

تقسيمات كلمه
كلمه در زبان عربى به سه دسته تقسيم مى شود：اسـم ـ فعل－حرن انـ

كتاب _ كتابت _ كاتب - على ـ هو ـ مـم ـ الذلى ـ ا اخراج ـ استنتاج ـ افضل

《宅保
لحرضِ：كلمهانى است كه بهتنهايى معنىّ ندارد و در ضمن تر كيب با كلمات ديگر مفهوم مىيابد مثل：هُلٌ
(آيا)، مِنْ (از )، عَلِّ (بر )، فیى (در)

حركت－سكون－اعراب－تنوين

 كه فتحه داشته باشد مفتوح（تَ میىنامند．
 روى آن باشد مثل（تُ ياتُ）．ساكن مىنامنـند．



حرفو يا حتى بدون تنيير ظاهرى اكِا ريُتُور .





مستر ك مىيباشد.
فرقأعرابوحركتر:اصطلاحات مرفوع، منصوبب، مجرور، مجزوم مختص كلمه، جمله و شبهجملد






متىشودو بر سه قسماست:
1 - تتوين رفع كه علامت دو ضمهاست وِ كت كتابٌ
Y Y ت تنوين نصب كه علامتش
Y-



 رباعى مزيد

 Y

r (



سنجش كلمات




$$
\begin{array}{|l|c|c|}
\hline j & \dot{j} & \dot{u} \\
\dot{y} & \dot{u} & \dot{\omega} \\
\hline
\end{array}
$$

المادر فعل رباعى مجردو اسمهاى جهارحرفى، فاءو وعين و دو


| $\dot{i}$ | $\dot{A}$ | $;$ | $\geq$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\dot{j}$ | $j$ | $\dot{q}$ | $\dot{e}$ |


| $\dot{r}$ | $j$ | $\dot{c}$ | $\dot{j}$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $j$ | $j$ | $\varepsilon$ | $\dot{u}$ |







تصنسيمات فعل از لحاظط زمان


فعل ماضى فعلى است كه بر انجام عمل يا بديد آملمن حالتى در زمان گذشته دلالت مى كند مانند : ذَهَبَ (رفت). نعل ماضى در عربى If صيغه انسبوحُر كت فاهالفعل ولامالغعل آن مميشه فتحه استا اما حركت

 تصريف فعل ماضىي


عار
نعلى است كه بر وقو ع عمل يا حدوث حالتى در زمان آينده يا حال دلالت دارد مئل:(يُذْهُب).

 حر كتاين حروفدر ثلاتى مجرد نتحه است. r ـ ا فاءالفعل را اساكن مى كنيمـ
r -

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

يافتن حركت عين النعل بااستغارهاز از كتاب لغت
برای يافتن حر كت عين الفعل در ماضى و مضار عاز كتاب لغت بايد ابتدا







 است مانند: واگر حرف اولش ساكن باشد همزهاى بر سر آن ممى آيد مانند:


 كتاب لغت مشنخص مىیشود. تبصره: نقط در باب إفعال از انعال نلانى مزيد حر كت همنزه فعلا امر فتحهاستو ودر مصادر ديگر اين
 |امرغايب |مر غايباز صيغنهاى غايبو ومتكلم مضار ع، با افزودن حرف(لِ) مكسور بر سر آنهاو مجزوم كردن نعل مضارع ساختهـ مىشود.




فعل نهى ممانند فعل امر در صيغهماى غايب مضارع، بهصورت نهى غايب درمى آيد مثل:

> لايَجْلِسْ (نبايد بنشيند)


تصريف فعل نهى


نكاتم





 كامل در مبحث نحو بر رسى مىشود.

$$
\begin{aligned}
& \text { امر اماضر نهر غايب } \\
& \text { لا يِنْصُرْنَ }
\end{aligned}
$$

(بايد يارى كند) ( (نبايد يارى كتد)

$$
\begin{aligned}
& \text { أنصُرْنَ } \\
& \text { (يارى كنيد) (يارى نكنيد) }
\end{aligned}
$$




> ابوابثلانم مجرد








1- بابرإفعال غالبا براى تعديه بهكار مىرود. يعنى جون فعل لازمر رابدين باب ببرند متعدى مىشود

1- حغظ كردن ابواب فوف ضرورى نبست.




أ

 نامنگارى بين دو طرف دارد.

 كرد.
, V ـ باب تفاعل هم همانند باب مفاعلة غالباً دلالت بر مشـار كت يعنى فعل دوجانبه دارد مثل تَبادَلَ يا
تُصادَمَ و غير ه.

بيمارى زد ".



 شد.
 إِنَّدَّ يعنى سفيد شد يا يا سياه شد - II

 يَتَفَّلَّلُ غير غير ه.






أ

 نامنگارى بين دو طرف دارد.

 كرد.
, V ـ باب تفاعل هم همانند باب مفاعلة غالباً دلالت بر مشـار كت يعنى فعل دوجانبه دارد مثل تَبادَلَ يا
تُصادَمَ و غير ه.

بيمارى زد ".



 شد.
 إِنَّدَّ يعنى سفيد شد يا يا سياه شد - II

 يَتَفَّلَّلُ غير غير ه.


 انعال.




 كرد يعنى اگگر هر يك از صينها
 ضرورىاست.
اه ـ در ابواب(افنال، تفعيل، مفاعلة) يكـ حرفـو ودر ابواب (تفتل، تفاعل، افتعال، انفعال، انعلال)دو حرفو در باب"استفعال"لسه حرف به حرونا اصلى اضافه شدماند. ابوابر رباعى مجرد



تَزْجَمَ
ابوابربابعى مزيدفيه
فعل رباعى مزيد فيه سهباب


تَ تَتَزْزَلْ
r- $r$ -


حَرْجَمَ إِخَنَجَمَ
 انعال.




 كرد يعنى اگگر هر يك از صينها
 ضرورىاست.
اه ـ در ابواب(افنال، تفعيل، مفاعلة) يكـ حرفـو ودر ابواب (تفتل، تفاعل، افتعال، انفعال، انعلال)دو حرفو در باب"استفعال"لسه حرف به حرونا اصلى اضافه شدماند. ابوابر رباعى مجرد



تَزْجَمَ
ابوابربابعى مزيدفيه
فعل رباعى مزيد فيه سهباب


تَ تَتَزْزَلْ
r- $r$ -


حَرْجَمَ إِخَنَجَمَ

## 



 مزيد فيه يا ثلاثى مجرد كثيرالاستعمال نمىبابنـد.



| EV | T | ki： | 1 | ， | 愛 | 鼠 | 缶感 | 管 |  | 晨 | 等 |  | 69ma |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ |  | 翌 | 5 | 當 | 蚠 | 告 | 郜管 | 管 | 筞资 | 茏 | 第管 |  |  |  | 5 | ？ |
|  | 閣息 | ¢ | 管 | 䆡 | 求 |  |  |  |  | 管 | 蒝 |  | E\％ |  |  |  |
|  |  | 書 | 等 | 些： | 管 |  | 㗊串： | \％ | 帚 | F | 年 |  |  |  | 嵒 8 | \％ |
|  |  | 零： | 旁 | － | 當 |  | 當意： | 家 | 准 | 星 | ， |  |  |  | \％ |  |
|  |  | 喓 | 管 | 盡 | 管 |  | 赏紫 | 点告 | 歪 | 管 | 妥 |  | 覓䨋管 |  | 7 3 |  |
| 厚告 | 缶岳 | 雲 | 管 | 覓： | 㪇 |  |  | F | 管 | E | 晨 |  |  |  | 管 |  |
| － | \％${ }_{5}$ | 3\％ | 年 | 骨 | 㗊 |  | 䆓管 | \％ | 烤 | E | \％ |  |  |  | 采 |  |
| 等复 | 易 | ¢ | 星 | 眬 | c |  |  | 管 | ： | 里 | 乐 |  |  |  | 析 |  |
| T ${ }^{\text {F }}$ | 为寧 |  | ．${ }^{\text {F }}$ | 霉 | 乿 |  |  | 蒝 | 管 | 唇 | 宥 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管 | \％ | 管 | 甞 | 空 | 窑等 | \％ | ： | 屚 | F |  |  |  |  |  |
|  | F ${ }_{\text {F }}$ |  | 晨 | 点 | 罍 | 突 | 霛亚 | 管： | 窝 | 压 | 盛 |  |  |  | 最 |  |
|  | 约 | 㫛品 | F | 舜 | ， | 絔 |  | 厚 | 唇 | 震 | 家 |  |  |  | \％ | \％ix |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  | 管 |  |  |  |  |  |  | \％ |  |


| EV | T | ki： | 1 | ， | 愛 | 鼠 | 缶感 | 管 |  | 晨 | 等 |  | 69ma |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％ |  | 翌 | 5 | 當 | 蚠 | 告 | 郜管 | 管 | 筞资 | 茏 | 第管 |  |  |  | 5 | ？ |
|  | 閣息 | ¢ | 管 | 䆡 | 求 |  |  |  |  | 管 | 蒝 |  | E\％ |  |  |  |
|  |  | 書 | 等 | 些： | 管 |  | 㗊串： | \％ | 帚 | F | 年 |  |  |  | 嵒 8 | \％ |
|  |  | 零： | 旁 | － | 當 |  | 當意： | 家 | 准 | 星 | ， |  |  |  | \％ |  |
|  |  | 喓 | 管 | 盡 | 管 |  | 赏紫 | 点告 | 歪 | 管 | 妥 |  | 覓䨋管 |  | 7 3 |  |
| 厚告 | 缶岳 | 雲 | 管 | 覓： | 㪇 |  |  | F | 管 | E | 晨 |  |  |  | 管 |  |
| － | \％${ }_{5}$ | 3\％ | 年 | 骨 | 㗊 |  | 䆓管 | \％ | 烤 | E | \％ |  |  |  | 采 |  |
| 等复 | 易 | ¢ | 星 | 眬 | c |  |  | 管 | ： | 里 | 乐 |  |  |  | 析 |  |
| T ${ }^{\text {F }}$ | 为寧 |  | ．${ }^{\text {F }}$ | 霉 | 乿 |  |  | 蒝 | 管 | 唇 | 宥 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管 | \％ | 管 | 甞 | 空 | 窑等 | \％ | ： | 屚 | F |  |  |  |  |  |
|  | F ${ }_{\text {F }}$ |  | 晨 | 点 | 罍 | 突 | 霛亚 | 管： | 窝 | 压 | 盛 |  |  |  | 最 |  |
|  | 约 | 㫛品 | F | 舜 | ， | 絔 |  | 厚 | 唇 | 震 | 家 |  |  |  | \％ | \％ix |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  | 管 |  |  |  |  |  |  | \％ |  |

ك





.



فعل به يكـاعتبار به دو تسم تقسيم مى شود: لازم ـ متعدّى


 انجام شُدهاست.



 نـيماند.


 جمله راذكر كنيم معنى آن تمام مى شسود.



دانش ، صفحه
ابواب نلاثئى مزيد إفعال و تفعيل نيز غالبآباعث تعديه افعال لازم مىشوند مثل :

عَلِمَ (دانست) (حاري
 اقسام فعل متعّدّى



فعل متعلى به دو صورت استعمال میشود: 1 ـ فعل معلوم Y






 و فعل نيز بهصورت تمجهر برل درمىى آيد.
 مجهول اسْنُصاص دارد.
 اگگر فسل ماضى متعدى معلومى را بخواميهم مجهول كنيم بايد حرن ماقبل آخِرِ آن (عينالفعل) را مكسور و تمام حروف متحر كى قبل از آن را مضموم كنيم. مثل:



 مضموم مى گردد و قابل تلَّظُ نيست لذا (الف) به (واو) تبديل مى شُود.


تُعَاوِنَ
 تُعاوَنَ

اگر نعل مضار ع متعلى معلومى را بخواميم مجهول كنيم بايد حرف مضارعن آن (حرف اول) وا مضمومو صرغْ ماقبلِ آخِرِّن (عينالقعل) رأمفتوح كنيم مانند:


يَكْرُ


| ضسائر فاعلي | علامت تأنيث | حروف اصلى فعل | شماره |  | صيغن |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| هو مستر | -- | ن ص ر | 1 | مفرد |  | غائب |
| 1 | -- | ن ص | $Y$ | مثنّى | هزكّ |  |
| , | -- | ن ص | $r$ | جما |  |  |
| -- | ت | ن ص ر | $F$ | مفرد | رنّكّ |  |
| 1 | ت | ن ص | $\Delta$ | مثنّى |  |  |
| j | -- | ن ص | 9 | ج- |  |  |
| مٌ | -- | ن صن ر | $\checkmark$ | مفرد |  | مخاطب |
| تُما | -- | ن ص | $\wedge$ | مثنّى | مغلح |  |
| تُمْ | -- | ن ص | 9 | جمـ |  |  |
| ت | -- | ن ص | 10 | مفرد | مونّن |  |
| تُما | -- | ن ص | 11 | مثنّى |  |  |
| تُنَّ | -- | ن صن | Ir | ج- |  |  |
| تُ | -- | ن ص | 17 | - |  | متكلم |
| ن | -- | ن ص ر | If | مـحرالغير |  |  |


 لاز بهصورتاسم ظاهر ذكر شود ديگر ضمير مستتر فاعل آنها نخخوامد بود


تبصره


## تمرينات هفتهُ اوّل و دوّم

تمرين الف
از بين الفعال زير، افعال معلوم و مجهول را تفكيكـنمودهو و هر يكـرادر جد جدول مربوط بدخود قرار دميدو جدول را تكميل كنيد.





جـكول مختصوص افعال معلوم



 1-

فعلهاى لازم و متعدى (مضار ع و ماخهى) رادر جملات زير تشخيص داده و اگر نعلى متعدى












الالسام مينز| الانام (ص




 ( ${ }^{(p a)}$



"

"رノ", "نا " "منهبر"

Lunnmen















## تقسيه بندى افعال <br> قواعد ادغام ، مهموز ، مثال

هفته سوم

فعل از نظر نو ع حروف اصلى بر دو قسم است:
 نباشد. مانند: ذهب، نصر ، جلس

-     - 







 rمعتل گويند مانند: قال ـ نسى - وعد ـ و وقى - قوى

 - 1

 تبصر::اگر فعلى دو حرف اصلى آن از حروف علّه باشد آن رالفيف مى گويند مثل: وحى - قوى完









 صورتمى گیرد. مانند:


در دو حالت فوق ادغام واجب است.
ادغام در كلمات مضاعف بر سه قسماست: الف )ادغام واجب ب) ادغام ممتنع ج) ادغام جايز




مَدَدْتَ ـمَدَدْتُتا ـ يَنْدُدْنَ
ج ) ادغام جايز: در يك كلمه مضاعف اگِ





Y Y با بادغام كهاز مضار ع ادغام شده بنا مى شود مانـد













## قواعدنهموز

افعال مهموز مانند افعال صحيح صرفـمى شورندولى در بارمالى موارد تغيبر اتى در آنها حاصل مى مود كه امتم آنها بقرار زير است:



 r








 همزه حذف شدهاستر ب) فأت باية انانت من الصادقين. كهد در (فأتِ) ممزها اول حذف شده است.


## "صرنمضاعف"







تَتُمُلُّلُنٍ

مَدَدَدْدْتُتُتْ




التقار ساكنين
 ساكن) مىنامند.از آنجا كه در زبان عربی دو حرف ساكن در كنار مـم واقـع نمىشوند"(1) لذا هرگاه دو حرف ساكن با هـم التقاء كنند بهطريقى آن را برطرن مـى سازند. حـال اگر يكى از اين دو حـرف، حرف عله باشد رفـع التقاء ساكنين از طريق حذن سحرن عله مـيباشد. منلأبراى اينكه از فعلّ تبيـع" نعل امر بسازيـم يس از حذن (تاء) و سكون حـرف آخر، كلمه بصورت (بيـع) درمىى آيل كه هر دو


 فتحه خواهلد بود.
(2),

ثُوْ قُ قُ

الف (
خان خَفْ

$$
(-) \checkmark
$$

بِيـن بـن

قواعب اعلX دو ثلاتى مهجّن

- ا مثال - مثال و مهموز

ا - پواو" در مثال واوى از مضار ع معلوم نلاثى مجرد غالباً حذف مى شود مانند:


همان طور كه مىبينيد حذفـ هواوپ در فعل مضار ع حذف آن در فعل امر رانيز باعث مىشود. اما
 اعلالى ندارد و مانند فعل سالم صرف مىشود.

 سا ستته مىشود. وصل $\quad$ وصپ وعظ 1 ـ در اين باب استثنائاتى وجود دارد از جمله در منگام وفغ كلمات.


 تصريف انعال مثال
 ماضى: وَعَدَّ وَ وَعَدْاً وَعَذْتَ وَعَدْتُما وَعَدْتُمْ








تمرينات هفته سوم
تمرينالف:
افنال زير رادر ماضى و مضارع معلوم ومجهول، امر حاضر، نهى حاضر صرف نماييد.

تمرين:




تمرينجا
در جملات زير انعال ههموز و مضاعت را تشخيص داده و در جلول تمرين شماره r قرار داده و جدول
راتكميل نماييد.




الاخرةو الاولي


V





VTr IT



انعال زير رادر ماضى، مضار عو ع، امر حاضر و نهى حاضر صرف نماييد.

الفعال زير رادر جدولِ مشخص شده قرار داده آن را تكميل نماييد.



| \% همرديف | عمرديف | ضمير فاعلى | ريشه | نو ع مبّال | زمان | صيغه | فعل مثال |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| لإِضِّ | وَضْبٌ | انا (مستتر) | ) | واوى | مضارع | IT | آخَّ |
| تمرين و: |  |  |  |  |  |  |  |

الفعال منطبق با شمارهمانى موجود در جدول زير را تعيين كنيد.

| نفى | نهي | امر | مضار ع | ماضى | ريئفُ فعل | شُماره |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 14) | (1) | 12 (1) | -1) | 9 9\% ورَ | ور2 | 1 |
| (1. | (1. | (1r | (9 | ( 4 | وجد | Y |
| $(9$ | (4 | $(1$. | $(1$. | (1r | يسر | $r$ |
| (1) | ( 1 | (9) | (1r | (1r | وسم | $f$ |
| ar | (ir | (v) | (1) | (1f | وصف | $\Delta$ |
|  |  |  |  |  |  | تمرين |

 جلول تمرين شـش قرار داده و جدول را كامل نماييد.




Summminncen














## هفته حهارم

## اسهاز لحاظ حرف آخر، مفرد، شني، جمع <br> مذكر، مؤنّت، منسوب، مصغر

اسم| اسم كلمباى است كه دلالت برمعناى مستقلى بدون قيد زمان مىنمايد ماند على، كتاب.

$$
1 \text { ـ ثلاتى اسـت يا رباعى و يا خماسى و هر يكـ يا مجزّداست يا مزيد فيه }
$$ Y ـ ـ مصدر استو ياغير مصدر

「 ـ ـ جامداست يا مشتق
F F ـ مـذكر است يامؤنتث
ه ـ متصرف است ياغيرمتصرف

V V
1 - مقصور است يا ممدود يا منقوص ياصحيح الآخر (از لحاظ حرف آ آخر )

 منسوب آن بحريَّاست.

 متصرفاست.

## اسمازلهاظ حرفآخر

اسم از لحاظ حرف آخر به 4 دسته تقسيم مىشود:
ا ـ اسمم مقصور Y 'مصطفئ مقصور|اسمى است كه حرف آخرش الفـ باشد مثل: فتين (جوان)، موسي'، عيسى'، عصا،
 اعطاء، ماه، داء، صحراء، بقاء، دعاء

" (شيرين)، جزء، مُزَ (تلخ)، رُطب (تر)، يابس (خشَى)



## اسهاز لعاظ عدد (مغرد، مثتّ، جمابع)

 تمثنى|سمى است كه بر دو جيز دلالت كند مثل: كتابان، شاهدان، طائفتان مثتّى دو علامت دارد:








$$
\begin{aligned}
& \text { هرّاست (مثلاًّمجرور به حرن جز) آن رابا (ينِ) تثنيه مى كنيم مانند: } \\
& \text { رأيتالرجلين }
\end{aligned}
$$


 استبصورت (واو) واگر (ياء) بودهاست به شـكل (ى) برمى گردد مثل:

 جمع بر سه تسماست: ا - جمع مذكر سالم r ا - جمع مؤنت سالم r
 ب: (رَين) مانند مسافِرِينَ
 مذكر سالم نمىتوان بنا كرد. گر جهد دراين باب استتناثاتى وجود دارد مئل ارض (ارضون ـارين ارضين) يا
سنة (سنون - سنين) و عالم (عالَّونَ_ عالَمين)

 جاء المعلمون (فاعل - مرنوع) رأيتُ المعلمين (مفعولن ومنصوب) سِّلَّمتُ على المعلمين (مجرور)



$$
\begin{aligned}
& \text { تبصرْ : ياءاسماء منقوص در جمع مذكر سالم حذف مىشود. }
\end{aligned}
$$



مَرَّةَهمَزات


$$
\text { ضَرْبَةـهـهِرَبات } \quad \text { حَسْرَة-هحَسَرات }
$$



 جمع مكسر مىنامند. مانند:
رُجْلسهرِجال


 1


F
 ه-


-9

(راوى

مذكر - هؤنَث
مذكر كلمهاى اسـت كه بر جنس نر و مؤنّث كلمهأى است كه بر جنس ماده دلالت مى كند و مر
كدام يا حقيقى استو يا مجازى.
مذكر و مؤنَّث حقيقى :اسمايعى هستند كه بر نوع ماده يانو انسان يا حيوان دلالت مى كنند مانند:

$$
\begin{aligned}
& \text { رَجُل - على - مؤمن - ثُور (گَاو نر) (مذكر حقيقى) }
\end{aligned}
$$

 برایى نو ع اجسام بیروح وضـع شدمانل.
مؤنْث مجازى : عين، نار، شمس مذكر مجازى مانتل: كتاب، قلم، قمر

اقسام مؤنث حقيقى و مبازير
هر كدام از اقسام مؤنث حقيقى و مجازى بر دو قسم لفظى و معنوى مىباشد:
 كبرى، فاطمة (مؤنث لفظى حقيقى) صحراء (مؤنث لفظى مجازى) تبصر e: علامتهاى تأنيث سه علامت است:

 ج - الفـ ممدودة (1ه) مانند: صَحراء6 بيضهاء، حَحراء، نَوراء
 گويند مانند:مريمه، زينب (معنوى حقيقى) شمس هـ، ارض (معنوى مجازى)
 هستنل مانند: معاوية، موسىي، عيسى، طلحة، هحمزة
اين اسماء در عين اينكه مؤنث لفظى عستند مذ كر حقيقى نيز مىباشند. تِيصر Y Y : اسامى زير عموماً مؤنت معنوب مجازع مىباشند: ا ـ نام كشورها، شهرما مانند: ايران، عرات، طهران، شيراز

Y Y بعضى از اعضاء زوج بدن مثل: عين، رِجْل، أُذُن، يد



 به مذكر يا مؤنّث بودن آن بیى برد.





## اسم منسوب

اسم منسوب اسسمى است كه بر نسبت به شـخص يا حيوان يا چحيزى دلالت كند. مانند:"بحرى،"،



طبيعى) (ماذة ـ ماذن) (صورة ـ صورىت)

 اسم مصغّر
اسمى است كه برای بيان تحقير شأن يا تقليل كميّتاستفاده مى شود برانى تصغير اسـم ابتدا حرف اول آن را مضمومو حرف دومش را مفتوح مى كنيم و سبس بين حرف دوم وم وسوم حرف ياء ساء ساكنى
 طُفْيّل) (عبد _ عبَبْد)



## تمرينات هفته جهارم

$$
\begin{aligned}
& \text { تمرين 1: } \\
& \text { اسماء مقصور، ممدود، منفوص و صحيحُالآخِّر رادر كلمات زير تعيين كنيد. }
\end{aligned}
$$

در بين كللات زير نوع مذكّر يامؤنت را تعيين نماييد.

> رِجّل - موسئ - عُظمى
> تمرين":
> اسـهاى مفر دذيل رامنتّى كنيد.




:تمرين ه:

ازازسهاى مفرد ذيل جمع مكسّر بسازيد.






ازاز اسماء زير اسم مصغنر بنا كنبد.


از اسماء زير اسم منسوب
 |(I) بيضاء (IF) عادة

تمرين 9
در عبارات زير تعيين كنيد كه كلمات مشخص شده مذكّر هستند يا مؤنّ؟؟ شواهد خود رانيز ذكر

















(لوح حكمت _ مجموعهالواح، صفحات (D0-D)

## اسمـ - اقسام اسمم

## متصرف، غير متصرف-جامد، مشتق






رَجُل كد بهصورتَ رَجُلانِ (دو مرد)، رِجال (مردان)، رُجَيْل درممى آيل.
 اسم متصرف از يكـ نظر بر دو قسم است : جائمد، مشيتق




L-1
دلا'لتمى كند واز ثلاتى مجرد بر
اسم فاعل استى است كه، بر انجاء، دمندة عمل وزن ناعِل بددست مى آيد ماننـ:

 بهدست مى آيد مانند:

 مُنْجَمِدة

$$
\begin{aligned}
& \text { اسمى است كهبر كسى يا جيزى كه عملى بر او واقـع شده يا به او تعلّق گرفته است دلالت كند و } \\
& \text { از نلاتى مجرد بر وزن مَفُْوْل بنا مى شود. } \\
& \text { رَدَ مَرْ مُودو } \\
& \text { مَكُوب } \\
& \text { كتب } \\
& \text { امر مأمُ مأمور } \\
& \text { مأل مسؤول }
\end{aligned}
$$

 بهدست مى آيد مانند:

آَسَسَ مُموَسَس


## 




## r


 عطشان (تشنه)، طاهر (باك) جَيّد (نيكو)، حُرٌ (آزاده)، فِطَن (زير ك)،، صلب(سخت)، رطب(تر)، مشهور اما أز غير ثلاتي مجرد همان صيغههاى اسم فاعل يا اسم مفعول مىباشد بهشرط آنكه معنى ثبوت

رابرساند مانند: مربَعع، ممتاز، منزَّه معتدلة.

اماصفاتي كه بر وزن فَعلان يا آَعْل باشند از اين قاعده مستثنى مى باشند.
 أَبْيَض

سَكران ســـــهـسَكرى (مست) (ت

## P-اس - اسم مبالغه ياصيغن مبالغه

اسمى است كه برایى بيان كثرتو بسيارى صفتى در كسى به كار مىرود مانند تَوَابِ.



عَلَّم (بسيار دانا) صَبور (بسيار شكيبا) ححقود (بسيار كينهتوز) (بسار)

هِكثار (ير گو)
يفضال (بسيار فاضل) (يلار


شُكور (بسيار سباسگزار)
ونطيق (بسيار سخنور)
قِديس (بسيار مقدَس)
عليم (بسيار دانا)
رَحـيم (بسيار مهربان)
تبصره 1 : :اوزان صيغة مبالغه غالباً برايى مذكر و مؤنت يكسان به كار مـىرود. تبصر

هـ - اسمتضضيل (افعل التضيل ياصضت تفضيلم)
اسمى است كه بر برترى وو فزونى صفتى در فرد يا گرومهى نسبت به فرد يا گروه ديگر دلا




 لنگى) ندىتوان مستقيهاً افعلا التفضيل بنا كردا


او سياهتر است.
هُوَ آَتَدَ سواداً
او اشتياقش بيش از سايرين است. هُوَ اكَرَ اشتياقاً من غيره
\&

 مُقْبَل
تبحرهـ ا: در افعال سالم اگر عين الفعل مضارعه مضموم يا مفتوح باشد اسم مكان و زمان بر وزن تَفْعل


واتگر مكسور باشد بر وزن مَفْعِل مىى آيد.


 مَجْرئ، تَزْعَئ

A-اسمرازت
اسمى است كه بر ابزار انجام فعل دلالت مي كند واز افعال نلاتى مجرد و متعدلى بر سه وزنمىی آيد:

 مِفْعالِ : يصنباح (خراغ)، مِفْتاح (كليد)

## تمرينات هفته ينجم

از ريشههاى زير صفت مشّهّه بنا كنيد و در كلمات مشخص شده، صورت موتّ موّن آنها رانيز بنويسيد.

 حُسن (Yr) ثقة (YF) فَناء (YO) قرب (Yو) جَوْدَة

تمرين
از مصادر زير اسم فاعل و اسم مفعول بسازيد.


تمرين
صيغنُ مبالغهاسهاء زير رابنويسيد
 FI)

تمرين
از مصهادر زير اسم زمان يا مكان بسازيد.
 انملاب r r ) انطلاق

تمرين ه:
از ريشههاى زير اسم آلت بسازيد

تمرين 9
مؤنث السماء زير رابنويسيد

تمرين
از ريشههاى زير اسم تفضيل بسازيد.
() كرم Y) (








هو المقتدرُ العليمُمُ الحكيمُ








 امرِالله ربِ العالَّمين. (لوح برهان - مجموعه الواح، صفحات

معرفه، نكره - اقسام معرف

اسماز لحاظ تعريف يا معرفهاست يانكره.



## اقتسام معرفـ



## 1

 مى گويند ماند: على، طهران، مهر آباد، موسى

## -


 اسم سابقالذكر رامر جـع ضمير مىنامند.


 مى خواهد بود. بهاين ضمأثر اصطلاحاَأجايزالاستتار گفته مى شود.




ضصير منغصلمرفوعمى: ضميرى است كه فقطِدر موتع رفع استعمال مىشود يعنى بجاى اسم مرفوع


مىنشيند مانند:اتياكى، ايّاه


## ض

 در صفحه وسץملاحظه كرديد.


 تبصر Y Y : ضماير متصل به فعل اگر به فعل معلوم متصل با باشند فاعل و و اگَ نائب فاعلند و بهممين سبب آنها راخساير متصل مرفو ع مى خخرانند.

ضمايو متصل به هر سه قسم كلمهـ،


## -r ا- اسماء اشاره

اسماشاره:اسمى است كه به اشاره بر شخص يا خيز معينّى دلالت مى كند مانند: هذا، ذلكـ


تبره I : همان طور كه ملاحظه مى كنيد اسماء اشاره به دور با اضافه كردن (ك) به Tاخر اسماء اشاره
به نزديكى ساخته مىشوند.
تِصر بِ : بر سر اسماء اشاره به نزديكـ اكثرأ (ماء) اضافه مىشود.

 تُتَّ به كار میرود و هر سه بهمعناى (آنجا) مى مباشد.

## TY

 مانند الكّى در اهو الذى خلتى السموات و الارض، (او كسى است كه آسمانهاو زممين را آفريد)

اسم موصول بر دو قسم است: موصول مختص و موصول مسُتر كـي

مى شود ولى موصول مختص برایى هر كدام لفظ خاصّى دارد.
| إسم موصول مختصي


اشخاص و وماه، برایى اشياء استعمال مى شود مانند:

هؤلاء من يناجون الله وقت السحر:(اينها كسانى هستند كه خداوند رادر وقت سحر مناجاتمى كتند) للكّ ما في السمواتو ما في الأرض:(آنحه در آسمانهاو زمين استاز آن خداونداست)
 4
معزف به اضافه اسمى است كه بهوسيله اضافه شدن بها اسم معرفهاى معرفه شده باشد مثلاً: كتابٌ ،
 اضافه شدهاست.
 كلمه الحان به كلمه قدس اضافه شده استولى چحون (قدس) نكره است يس (الحان) معرفه نمىشود.

در عبارات زير موصول و صله را تعيين كنيد.












## تمرين

در مكانهاى خالى اسم موصول مناسب را قرار دهيد.





 $\qquad$




, فقى الفرقان

جملات زير راباضماير مناسبتكيميل كنيد




 .


 تمرينه:






$$
\begin{aligned}
& \text { تمرين } \\
& \text { در جملُّ زير اسماء اشاره رابر طبت كلمات داده شده تغيير دهيد و جمله را تكميل كنيد. } \\
& \text { هذا تلميذً يَكُتُبُ درسَه } \\
& \text {..... ......... تلميذُ } \\
& \text {..... ..... تلميذتان .... }
\end{aligned}
$$

تمرينمه:
براى هر يكـ از اسماء زير ضمير مناسب بنويسيد.
محت - عاشقون - ورقة - ورقات
مثال :عاشقون انتم -هم -نحن
قواعد اعلال در افعال ثلاثى مجرد
 عينالفعل آنها يكى از حروف علّه مىيباشد كهـ وجود اين حروف باعث ايجاد تغيـيـراتى (اعلال) بههنگام تصريف آنهامى گرددر. برايى بررسى اعهلال در اجوف نـخسـت چند قاعده كهـ در افعال اجوف كـاربرد فراوان داردرا بررسى مى كنيم.
 علّه به حرف ماقبل منتقل مى شودو حرف علّه ساكن مى گردد. (اعلال بها اسكان)


 حرف ماقبل منتقل مىشود (اعلال بهاسكان) و سبس حرف عله تبديل به الف مىى مود (اعلال به قلب)


به قلب)

 حرف علّه حذف مىشـود (اعلال به حذف) مانند:


حال با توجه به موارد فوق ملاحظه مىشود كهاعلال اجوف در ماضى، مضـار ع و امر بهشرح زير مى باشد:

اجوف در ماضى در دومر مرحله اعلال مىسود: الف) در تمام صيغهها ب ) از صيغة شُشم بهبعل الف :در تمام صيغهمها

خَزَفَــــــــــانَ در تمام If 1 صيغنة ماضى حرف علّه تلب بها الف مىشود.


بنا بر اين صيغة اول ماضيى بر وزن (فال) خخواهد بود. ب :از صيغه شُشم بهبعل
از صيغن شُشم بهبعد حرف عله به التقاء ساكنين حذف مى شود مانند: باغنَ -ــهبِنَن

 مضموم باشد فاءالفعل نيز مضموم ولى اگر عين الفعل مضار ع مكسور يا مفتوح باشد فاءالالفعل مكسور خواهد بود.




اجوف در مضار ع در دو مر حله اعلال مىشود:
الف:در تمامصيغنها
در هر سه شكَلِ (يَفْعْل، يَفْعِلُ، يَفْعَلْ) حر كت حرِ


يَخان (يَفْعَل)
يَبـيُ (يفْعِلْ)
مثل:
ب:در دو جمـمعؤنث
در دو جمـع مؤنت غايب و مخاطب، حرف عله (واو، ياه، الف) به التقاء ساكنين حذف مىشود.



اجوفـومهموز

 كه كتابت اين افعال و قواعد مر بوطه خود بحث كاملى را مى طلبدولى از لحاظ قواعد اعلالى اين گونه

افعال با ديگر افعال اجوف تفاوتى ندارند. جاء (آمد) - جِنْنَ (آمدند زنان) - جْيُ (بيا) ـ جيئوا (بياييد) ـ جاعوا (آمدند) تَجيئُ (مى آيى تو يكـ مرد) ـ يَجِّنْنَ (آن زنان مى آيند) ـ يَجيئونَ (آن مردان مى آيند) "تصريف افعال اجوف"










# تمرينات هفته هشتم 

## تمرين 1 :

افعال زير رادر ماضى، مضار ع، امر، نهى حاض حاضر صرف كنيد.
 :تمرين افعال زير رادر جدول تعيين شده قرار دميد و جلول را كامل نماييد.




تمرين
جلدول زير را مانند نمونه داده شده تكميل نماييد.



> r ـ
> r



(VA

 1 ـ صام Y
r r ـ ـ ـ
 مثال : مى :صامت، صارت، خافت
:تمرين
در جملات زير جاى خالى رابا كلمات مناسب بر كنيد.
 ......... المؤمنتان
(Y المؤمنة

( ) المؤمنات ..........
......... أنا
......... نحن (V
^انتِ .
4) انتَّ . 4 ........


......... () أنها
.........
.........


......... النا (1)







 سلطانِهِ الذى آحاط العالمين.


افعال ناقص در فعل ماضى كلا"به دو شكل و هيأت تصريف و اعلالا مى شوندند:


 قلب اعلال بهحذف هم بهجهت التقاء ساكنين دارد.


 دارد.



فعل مضارع

 بهصورت (ى) و اگر مضمومالعين باشد بهصورت (و) نوشته مى شود.


## مضارع مجزوم در افعال ناقص




 تبصره! : بس از حذف حرف عله، حركت حرف ماقبل متناسب با حرف حذف شده تعيين مىشود بعاين ترتيب:

" تصريف افعال ناقص"













اعلال در اسمهاى مشتق ثلاثي مجرد
1 ـ اسم فاعل و اسم مفعول در مثالي :
در افعال مثال هيجَ اعلالِي در اسم فاعل و اسم مفعول ثلاتى مجرد صوردت نمى گيرد. وَعَدَ اسمْفاعلِ واعد اسم مفعول مَوْعود يَسُرُ اسمَفاعلِ ياسِر اسمر مفعولِ مَيْشُور

Y ـ ـ اسم فاعل و اسم مفعول در اجون:
الفـد در اسم فاعل افعال اجوف، حرف علّه تبديل به همزه مىشود.


(")

"
الفي) در اسـم فاعلِ ناقص واوى حرف علَّه به (ى) تبديل مى شود و نهايتأ بر وزن هفاعيى| استعمـال
مى المود. الراجو
بي) در مفرد مذكر و جمـع مذكر ، اسم فاعل افعال ناقص، حرف علَّ حذف مى شود.

داعِئِـهـهـا
رامِيُونَ-ـهـهرامُونَ
رامئِـــرام


1 ـ مقول در احل تَمْوُول بر وزن مفعرل بودهاست.



توجه: وجود מاللهبهاين مفهوم است كهاين اسمدارايى تنوين نمىباشد.

ج ) اسم مفعول افعال ثلاثى مجرد ناقص واوى بر وزن مَفْعُزِّمى آيد مانند:


د ) اسم مفعول افعال ثلاتى مجرد ناقص يايى بر وزن تَفْعِيٌّ مَى آيد. هَدىن ســهعْهْدِيًّ
"تصريف اسم ناعل و مفعول افعال ناقص")


- F
 ادغام و بهصورت (ياء) مشدّد تلفظ مى شود مثل:
 ه ـ ـ افعل التفضيل
الف ) افعل التفضيل از افعال اجوف استثنائاً بدون تغيير بر همان وزن أَفْعل مىى آيل. سود اسود
 الفو مقصوره (ى') مىشود. حلوـــاَحْلى


 خَيْرُ الناسِ من يَنْفَعُ الناس

شُرُ الناسِ المفسدُ
كه در اصل آَخْيَر واَشَزَ بودهاستا
9
برای بناء اسماء فوق از ريشهه هاي معتلهابتدا شُكل اصلى كلمه را (قبل از اعلال) مـىنويسيـم و



سبس هماند افعال معتل تغييرات لازم رادر آنهامىدهميم.








## تمرينات هفته دهمو ويازدهم

：تمرين

 تمرين
افعال زير رادر جلول داده شده قرار دميد و مانند نمونه جدول را تكميل نماييد．

 ـ قَضْوُ

| شمرديف $r$ | مهرديف 1 | فاعلي |  | اعلال | از اعلال | زمان فعل |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| آدهُوا | تَّدُوْنِ | تُمْ | دعو | ندارد | دَعْوْتُمْ | ماضي | 9 | دعوتم |

：تمرين
افعال منطبق با شمارههاى موجود در جدلول زير را تشخيص داده جدول را اكامل كنيد．

| نفـى | نهي（ضمير） | امر（ضمير） | مضار ع（ضمير） | ｜ماضى（ضمير） | ريشهُ فعل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | （9） （ $_{\text {（ }}$ | （9） | （r | （\％） | 二十⿱⿰㇒一大口 |
| （1F | （9） | （V | （ ${ }^{( }$ | （1F | － |
| （0） | （V | （9） | （ 0 | （ 1 | 二 |
| $(9$ | $(4$ | （ir | （9） | （V） | 二 |
| $(9$ | （1． | （9） | （10 | （r | 二） |
| $(1$. | （1r | （10） | （1r | （9） | 二 |
| （1r | （ ${ }^{1}$ | （ir | （Ir | （F） | － |
| （1F | （V） | （A） | （1） | （ ${ }^{(1)}$ |  |
| $(1)$ | （1．） | （V） | （9） | （1） | 人 |
| （r） | （1） | （1） | （ ${ }^{\text {c }}$ | （1） | T） |
| （r） | （1．） | （11） | $(1)$ | （4 | 2 ${ }^{\text {（10 }}$ |
| （ + | （4） | （19） | （9） | （ 0 | 2，（11） |

از ريشههای زير اسم فاعل و اسم مفعول بسازيد. سبس مفرد، تثنيه و جمـع سالم آنها رادر مذكّر و مؤنٌث صرف كنيد.



: تمرين
از مصادر زير اسم مكان يا ياسم زمان بسازيد.


تمرين
از ريشفهاى زير اسم تفضيل بسازيد.
تمرين 9:

در جمملات زير افعال ناقص را تعيين و آنها رادر جلول تمرين شمارهُ Y قرار دهيلد و جلول را تكميل
















(مناجات لقاء)

هفته دوازدهمه و سيزدهم


اسماز لحاظ اعراب به دو نوع تقسيم مى شوود: معربو مبنى
اسحمبرب:|سمى است كه ايا تغيير موقعيت آن در جمله اعراب آن تغيير كند مثل المعلم در: جاء المعلمُ - رأيتُ المعلمَ ـ سَلَّمُعْ على المعلمِ
 مذا كتابٌ (مبتدا، محلاًّمرفوع) - اشتريت هذا الكتاب (منعول، محلا" منصوب)

اقسام اسهمبنىي

Y Y







 مى
الف ) اسماء افعالى كه معنى ماضى دارند مانند شتَانِو و هيهاتَ (هر دو بممغن دور است) كه مترادف با (بَعْدَ) مى اباشد.



عَجِّْ)، دونَكَ (بگِير = خُذْ)، صَهُ (خاموش باش =أُشْخُت)

عمل اسماء فعل رادر نحو خواهبـم ديد.
اقسام اسم معرب
اسم معرب بر دو قسم است : اسم منصرف ، اسم غير منصرف
 مى شود.


رأيت رجلا"
 در حالت جزّى (وقتى كه بنا به دليلى بايد مجرور شود
 ذهبثُ الى طهرانَ






اققام اسمغيرمنصرف
اسم غيرمنصرف بطور كلى به دو دسته تقسيم مى شود: الف :غيرمنصرف به يكى علت ب: غيرمنصرف بهد دو علت الف : السمهايى كه برای غيرمنصرف بودن فقط نياز به يك سبب دارند كه مشهورترين آنها عبارتند از:

 جزء حروف اصلى كلمه است منصرف هستند.





 r ـ

 ه هـ ـ صفت بودنو بر وزن فعلان بودن مثل: عطشنان، سكران



در كلمات ذيل اقسام اسم "ُعرُب يا مبَنْن را تشخيص داده سبس جدول زير را تكميل نماييد.


_ حَدباء آَحْمَر


تم
اسماء غير منصرف و كلماتِمبنىّ رادر جملات زير مشخص كنيد








در تمرينات زير اسماء غير منصرف را مسخخص كنيد و بگوييد هرا با كسره مجرور شدهاند؟










 (V) _VY لوح قناع - مجموعهالواح ، صفحات (ل)

علمزنحو - جماله اسميه
مبتدا، خبر ، اقسام اعو اب

تعريغ علم نحو:نحو علمى است كه از نحوهُ ساختن جمله و ارتباط كلمات با يكديگر و تغيير حر كت حرف آخر آنها از لحاظ معرب و مبنى بودن بحث مى كند. موضو ع علم نحو كلمه و كلام است. بهاين ترتيب كه كلمه از نظر چگگونگیى حر كت آخرش در جمله مورد گفتگو است و كلام نيز از نظر كيفيت تشكيل يافتنش مورد بحث علم نحو مى باشد. جمله اسميه، جمله فعليه

هر جمله يا اسميه است يا فعليه.
جمله اسميه:جملهاى است كه با اسم شرو ع مى شود و از مبتداو خبر تشكيل مىشود مانند: الكتابُ صديقٌ ـ انتم تتلونَ الكتاب
جمله فعليه:جملهأى است كه با فعل شُرو ع مى شُود دانند: جاء التلميذ ــ ذهب عليٌّ ـ ينصُرُ عليٌ محمداً مبتدك، خبر

 مرفو ع است.
 انواع خبر

خبر به سه صورت بیىتواند در آيد:




 جار و مجرور مى توإند -خبر واققع شود مانند.(لتلميذُ فِى المَمُّرسة) كه منظور اين اسـ ت كه على در ملدرسه
 در اين موارد شبهجمله نيز گغته مى شود.



وقوع فعل صَلًّيُت (زمان نماز خواندن) را بيان كرده است.


 تبصرهُ موارد جايز است كه مبتدا نككره بيايد كه مهـمترين آنها وقتى است كه خبر، جار و و مجرور يا ظرف
 نكره واتـع شده است زيرا خبر جار و مجرور مىباشد و بر مبتـدا مقذّم گرديله است.

 يا "أنى قلوبِّم مرض" مباحث فوق در ترم آينلـه بطور كامل بررسى خوامند شد.
 قامَ) و شبهجمله (مِنَ المدرسة، تحتَ السيفِ) نمىتوانـد مبتدا واقـع شوند. اقسام اع ابراب
اصل اين است كه رفـع و نصبب و ججز اسماءو ورفـع و نصبب و جزم افعال با ضمهو و فتحه و كسره و
 اعراب كلمات به ه قسمت تقسيم مى شوند: () اعراب به حر كات Y)اعرابب به حروف F) إعراب به حذف F) اعراب تقليرى () اعراب محلى 1 - اعراب به حوكات
اعرابب به حر كت، اين است كه بهوسيله حركـت در آخخر كلهه ظامر شود. در اين نوع اعرالب
 سكون (-n ) نشان داده مىشود. مانند:

 كه اين نو ع اعرابب نيز جز ء أعراب به حر كات قرار مىیگيرد.

 (السموات) بااينكه مفعولّبه و منصوباسترلى آنى كسرهمى گيرد.اين نيز جز مىباشد.

## ,r









 تبحراه حروفانجام مىيذيرد.






 r- r جزم ونصبشان به حذف نون است مانتد:

F
اگر اسم معرب بهعلتى نتو اند اعراب ظاهرى ياأعرابب به حروف بگيرد اعراب آن تقديرى است

> كه اين امر در سه حالت رخ ميدهد:
 در تمام مثالهاىي فوق جون الف مفصوره (ئ) در موسين نـىتيواند قبول حر كت كند رنع و نصبو جز

 ظاهرى)
 .

 مى گیرند ماند , هذالهر در مثالهاى زير:



 مىشود.

## تمرينات هفتّهُجهاردهم

## تمرين 1

ذر جملات زير مبتداو خبر راتعيين كنيدو در صورتى كه خبرٌ جمله يا شِبِجمله است نوع !آن را بنويسيد.






 للّذين أنكرواحقِّك














 مَعهه من احجّاءالله (ص 199)

در جملات زير اقسام اعراب رادر كلمات بيدا كرده بهشرح زير نوع آنها رابيان كنيد:
الف ) اعراب به حروف (تنتيه ـ جمـع مذكر سالم ــ ـ اسماء خمسه)

ج ) اعراب به حذف (حذف نون در مضار ع - حذف حرف علّه در ناقص)
 هـ ) اعراب محلّى (از انواع مختلف)
























## جمله فعليه - فاعل - نادب فاعل - مغعولّ به

هفته یانزدهم

جملهُ فغليّ جمملهاي است كه با فعل شروع شود مثل: جاء عليٌ
 دلالت كند مانند: جاء محمدٌ كه محمد فاعل و مرفور ع است


 فاعل اين فعل است و مرجـع اين ضمير مستر پاعلى، مى باشد.


ضْميربارز ضميرى است كه به لفظ در آيد و نوشته شود مثل (تُ) در نصرتُ كه فاعل مىباشدل

 يارى كن) لذا مفهوم (تو) يا (انت) در آن مستتر (ينهان)است.

## مطابقة فعل وفاعن

اگر فاعل اسم ظاهر باشد فعل از لحاظ افرادو تثنيه و جمـع با آن مطابقت ندارد يعنى براى فاعلِ






 در جملة سوم مر جـع ضمير بارز (و)، المعلمون ميبّباشد كه هر هو دو جمع و مذكر هستنلد. نانبي
نائبـ فاعل اسم مرنوعى است كه بس از فعل مجهول ذكر و آن فعل به آن نسبـت داده مى بشود


احكام نائب فاعل همانند احكام فاعل است يعنى:
1 ـ تقذمش بر فعل متتنع است.
Y Y Y
T F
 - ه هـمانند فاعل، ناتب فاعل هم مرفوع است. منعولْبه
مفعولِّبه اسمى است كه فعل فاعل بر او واتع شده است. مفعولٌ به منصوب است مانند: قرأُُّ الكتابَبَ كه الكتاب مفعول و منصوب است
عاملِ كه باعث نصب مفعولٌ به مىشود نعل (يا شبهفعل) است اما در بعضى موارد ايـن عامل



 حذفش جايز است.

 Y ت ت r


وامثال آن بهمناسبت جمله.
تحذير صورتهاى مختلفى دارد كه مهترين آنها سه سُكل است است






















تمرينات هفتهُّانزذ دهم

تمرينا:
حر جممات زير نوع افعال (لازم، متعنّى، معلوم يا مجهول)و مـجنين فاعل، نائب فاعلو مفعولّ به را. در صورتوتوجود تعيين كنيد.

 صاحَتِ الصخرةُوَوبَكْثُ عيويُ العارفين




السمواتِو الارضينَ


قبَّ الجامد
ترئبا
در جملات زير نائب فاعل رامفعولّ به قرار دهيدو آنجه راكه لازم است تغيير دميد.


تمرينr





-1) المجتهد يَنُجَحُو والكسلُيُرِسبُ فى الامتحان






تمرينبا:
 كنيد. گر هر يكـاز اين مواردضمير هستندنو عضمير (مستتر يابارز) و مرجع آن را ا(اگكر مرجع آن







 (VA

 (マ9)








$$
\begin{aligned}
& \text { در جمله وجود دارد) بنويسيد و در نهايت جدول مربو }
\end{aligned}
$$

| مفعولّهِ |  | فاعل |  |  | فعل | تمرين |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| مرجع ضهير | اسمظاهر | T- مرج ضمبر | ضبرو نوع آن | اسمرظاهر |  |  |
|  |  |  |  |  | يمشّى، | 1 |
|  |  |  |  |  | تمشى | 1 |
|  |  |  |  |  | تعالى | $r$ |
|  |  |  |  |  | تمشى | $r$ |
|  |  |  |  |  | كتب | $r$ |
|  |  |  |  |  | حضر | $r$ |
|  |  |  |  |  | ادعوا | $F$ |
|  |  |  |  |  | اقبل | F |
|  |  |  |  |  | سِّ | F |
|  |  |  |  |  | جعلو1 | $F$ |
|  |  |  |  |  | تزول | $F$ |
|  |  |  |  |  | لايزول | $F$ |
|  |  |  |  |  | يظهر | $F$ |
|  |  |  |  |  | اراد | 4 |
|  |  |  |  |  | نسألر | $\Delta$ |
|  |  |  |  |  | جعل | $\Delta$ |
|  |  |  |  |  | ترى | 9 |
|  |  |  |  |  | ور2 | 9 |
|  |  |  |  |  | بكت | 9 |
|  |  |  |  |  | الذكر | $\checkmark$ |
|  |  |  |  |  | انزل | $V$ |
|  |  |  |  |  | تعالي | $V$ |
|  |  |  |  |  | ذ | $V$ |
|  |  |  |  |  | يلعبون | $v$ |
|  |  |  |  |  | احاطت | $\wedge$ |
|  |  |  |  |  | اتبعت | $\wedge$ |
|  |  |  |  |  | منعت | $\wedge$ |
|  |  |  |  |  | ) | 9 |


|  | $4{ }^{\text {a }}$, |  |  | H |  | 51.0 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | --1 |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | + 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ) |
|  |  |  |  |  |  | \%, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | $\dot{+1 r}$ |
|  |  |  |  |  |  | Seail |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | beied if |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - ${ }^{\text {W }}$ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T, ind w |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 㕸112 |









 (rV_r^(لوح تيخ،صفحات)
 در اينصورت مبتدار رااسم آن فعل و خبر را اخبر آن فعل مى گويند مانند:

 ظَلً (در تمام روز بود)، بات (در تمام شب بود)، صار (شد ـــــر گرديد)، دام (ماند)
(افعال فوق متصرف مستند يعنى در ماضى، مضار ع، ، امر تصريف مى مشوند.
 اين افعال غير متصرف هبتند. فعل ليس ففط در ماضى تصريف مى شود. وجه تسميه افعال ناقصه



 اسم افعال ناقصه در بـسيارى موارد شبيه فاعل در افعال تاتمهاست مثل :

$$
1 \text { ـ تفذّمش بربانَرممتنع است يعنى هميشه بعد از كانْمى آيد. }
$$



 اسم معناى آنها كامل نمى شود و نياز به تخبر دارند. مثل: كاد الجهلُ يُضْتُحِلُّ



خبر دلالت مى كنتد مانند:



- خبر در تمام افعال مقاربه فعل مضار ع میا


حروف مشبهة بالفعل

 اللهُ عليمّ
 تبصر:1: :اگر سنبر اين حروف ظرفـ يا جار و مـجرور (شبهجمله ) و اسـم آنهانكرد، باشد سنبر بر المم مقذّم مىشود مثل: ان فى الصف تلميذاً


 مى مُود مثلـ إِنَّ عالمٌ
עاء نغ, جنسيو






 بيسترى دارد
مانند:لا كنز انفـُ منالعلم (هيتِ گُنجى سودمندتر از ملم نـيست)





