

اسمها از جهت تعداد، بر سه قسماند: مغرد و مثنى و جمع ع ما مفرد: اسمى است كه بر يكى نفر حلالت مى كند. مانند: علئى ، المدرسة ، البَيت، التلمييذ، ...

 اسم به دو صورت جمع بسته میشود:

 (العِلمْ المدرَّسة
 مانند:
المؤمن صادق ؟ المؤْمنة $\longleftarrow$ المؤمونات
مثل كِتاب + +انِ $\leftarrow$ كتابابِ

تلميذه + يْنِ $\leftarrow$ تِلْمِيدَيْنْ
در اين مورد فرقى بين اسم مونث و مذكر نمى انـاشد.

اسم اشاره
برای اشاره به يك شخص يا شىء با توجه به جنس، تعداد و فاصلوى آن تا اشاره كنده، اسم اشارْى مناسب انتخاب میشود.
براى اشاره به نزديك: هذا (مغرد مذكر) ، هُنِهٍ (مغرد مؤنث) ، هُذانِ و هُذَيْنِ (مثناى مذكر) ، هاتانِ و هاتين (مثناى مؤنث) و هُولاءٍ (جمع) بكار مى مرود.
 براى ساخت فعل ماضى در هريك از صيغهما، علامت مربوط به آن صيغه را به اصل (ريشه) فعل مىافزاييم:

بنابر اين، براى ساخت فعل ماضى در صيغّى مورد نظر، بايد عامت مربوط به آن صيغه را شناخت.
مثلاًّ: هُو: : او (مذكّر) است كه به جاى (اسم") قرار مى كيرد و از تكرار آن جلو كيرى مى كند. .

ضمير صيغهى مفرد مذكر غايب ((هُو) است. مانند: هُوَ دَخَلَ في الصفِ.

ضمير صيغهى مفرد مؤنث غايب ((هِيَ) است. مانند: هِيَ دَخَلَتْ في الصفِ.

صيغهى مفرد مذكر مخاطب:
علامت اين صيغه (اتَ) است.
ذَهَب + تَ
مثال: هَلْ سِمتِّ صوتَ المعلِّ؟ : آيا صداى معلم را شنيدى؟

صيغهى مغرد مونتث مخاطب:
علامت اين صيغه (اتِ) است.
ذَهَب + تِ مثال: هَلْ خَرَجْتِ مِن المدرسةِ؟: آيا از مدرسه خارج شدى؟

ضمير صيغه مفرد مؤنث مخاطب (أَنتِّ) است. مانند: أَنتِ فَتَحْتِ البابَ: تو در را باز كردى.

صيغهى مثناى مذكر مخاطب:
علامت اين صيغه (اتُما) است.
ذَهَب + تُما ــ مثال: هَلْ قَرَاَ تُما الدرسَ؟: آيا درس را خوانديد؟

صيغهى مثناى مؤنث مخاطب: علامت صيغه و ضمير در اين صيغه مشابه صيغه مثناى مذكر مخر مخاطب است. مثال: أَنْشما شَرِبتُما الْماءً: شما دو زن آب را را نوشيديد.

صيغهى جمع مذكر مخاطب:
علامت اين صيغه (اتُمّ) است.
ذَهَب + تُمْ مثال: هَلْ أَخَدْتُمْ الكتابَ مِن المدرسةٍ؟ : آيا از مدرسه كتابِ كِرْ رفتيد؟

صيغهى جمع مؤنث مخاطب:
علامت اين صيغه (اتنَّ) استِ
ذضهَب + تُنَّ
مثال: هَلْ تر كُتُنَّ الدرسَ؟ : آيا درس را رها كرديد؟



علامت اين صيغه (اتُ) است. ذَهَب + تُّ مثال: نَظَّرْتُ إِلى الأَشُجارٍِ به درختان نِّاه كردم

> صيغه متكلم مع الغير

علامت اين صيغه (انا) است.
ذَهَبَ + نا ــا
مثال: رَأَيْنا المعلمَ في الشارع: معلم را در خيابان ديديم.


براى اشاره به نزديك از كلمات هذا و هذِهِ استفاده مىشود. كه به اين كلمات اسم اشاره كفتهمى ايشود. البته ناكفته نمانـد



هُذْهِ مَدْرِسَةٌ
هُذ'ا ج'ا رٌ

اغلب حروف هجاء فارسى و عربى از لحاظ تلفظ فرق چندانى با يكديخر ندارند. مخر در هشت حرف زير كه تلفظ


 كند، بنابر اين لازم است در موقع خواندن نماز و تلاوت قر آن توجه كافى به اين مهمّ داشته باثيمه.

$$
\begin{aligned}
& \text { در زبان عربى براى سؤال كردن در مورد پجيزهاى گوناگون از عبارت زير استفاده مىشود. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ما هاْذِهِ (براى مؤنث) }
\end{aligned}
$$

"هَّهْ) يكى ديگر از كلمات پرسشى است كه به معنى آيا مىباشد و براى پرسشى و سؤال كردن استفاده مىشود و در جواب آن نَعَمْ يا لاْ مى آيد. (بله ، خير)



 تِلْكَ شَجَرَةٌ

ذلِّكَ كنابٌ
يادآورى: هُذهِ و تِلْكَ همراه با كلماتى مى آيند كه در آخر آنها (\#ة) باشد.

براى سؤال در مورد اشخاص از كلملى (م-نْ) استفاده مىشود. اگر بخواهيم سؤال كنيم (او كيست؟)


براى سؤال در مورد مكان چچيزى يا كسى از كلمه ى (آيْنَ) استفاده مىشود

 (امأَّ، خَلْفَ، تَحْتْ، فَوْق، عِنْد، فى و ...)

وقتى مى خواهيم اسمى بر بيش از دو شخص دلالت كند، به آخر آن (واو و نون) (ونَ) يا (ياء و نون) (ين) اضافه
 عالم $\leftarrow$ مجتَهِ

اما اگر اسم داراى " ة ") باشد (موئنث) براى جمع بستن از (ات) استفاده مى كنيم - و حرف ((ة) را پس از اضافه كردن


براى اشاره به چند شخص (سه نفر يا بيشتر) از (هولاء") و (اولِيكَ") (اينها - آنها) استفاده مى كنيم. مانند: هولاء معلمونَ - اولئكى معلمون هولاء معلماتٌ - اولِئك معلماتٌ

جمع مكسرّ: بعضى از اسمها با تغيير شكل مفرد آنها جمع بسته مىشوند كه به آنها جمع مكسّر گويند.


اسم از نظر جنس:
 مثال: رجل - جميل - سعيد
 مثال: إمرأة - عجيبة - مريم - بنت

اسم اشاره:
نزديك:
 مؤنت $\leftarrow$ $\leftarrow$ مذه $\leftarrow$ هذه إمرْأة دور:
مذكر مؤنث $\leftarrow$ تلكى $\leftarrow$ تلكى إمرأة اسم از نظر تعداد:

 جمع


مشنى (تثنيه) ث اسمى كه براى دو شخص يا دو چيز بهكار مىرود و با اضافه كردن عا(مت (الِّ - يُنِّ) به آخر اسم مغرد ساخته میشود.

اسم اشاره نزديك (مثنى):

 حركات و علامتها:

سالم دو قسمت تقسيم مى شود. الف) مذكر: با اضافه كردنت علامت (ونَ - ينَّ) به آخر مفرد مذكر $\leftarrow$ ثمعلمونَ - معلمينَ ب) مؤنث: با اضافه كردن علامت (ات) به آخر مفرد مؤنث مكسر سماعى است. يعنى در اثر شنيدن و تكرار ياد مى گيريم.
 میشود. معلمَ اسم اشاره نزديك براى جمع: مذكر $\leftarrow$ ثولاء $\leftarrow$ ث هولاء مؤنث $\leftarrow$ هولاء $\leftarrow$ ث هولاء معلمات

اسم اشاره دور براى جمع: مذكر مؤنث $\leftarrow$ اولئكى $\leftarrow \leftarrow$ اولئكى معلمات

كلمات پرسشى ↔ كلماتى كه در ابتداى جملات پرسشى عربى مى آيد براى پرسش كردن از چجيزى يا كسى يا
 هل هذا كنزٌ كبيرٌ هر گاه اسم بعد از اسم اشاره (مشاراليه) (اله) حاشته باشد مشاراليه و اسم اشاره با هم ترجمه میشود، امّا اگر مشاراليه
 مثال: مَنْ أنتِ؟ أنا معلمةٌ.
 مثال:
مَنْ هى؟؟ هى طالبٌّ.
مَنْ هو؟ هو طالبٌ.

 مثال:
ما هذا؟ هذا قلم. ما هذه؟ هذه هدَّيةٌ.
 نمىیود.
ما هى المسألة؟
ما هو الموضوع؟
ماذا فى الغرفة؟

كلمهى پرسشى (أيْنَ) برای پرسش از جا و مكان كسى يا پجيزى بهكار مىرود و در پاسخ آن از يكى از كلمات (افوق - جنب - خلف - أمام - هنا - هناك - على - تحت - عند - فـى - بين - حول - علىاليمين - علىاليسار،) استفاده

أيْنَ الطّالبُ؟ الطّالبُ فى المدرسة. - الطّالب هناك. - الطّالب خلفالباب. فن ترجمه: ا- مِنْ أيْنَ؟ مثال:
مِنْ أيْنَ انتَ؟ ץ- عليك بـ مثال:
عليى بالشُكر . $\leftarrow ~ ت و ~ ب ا ي د ~ ش ك ر ~ ك ن ى ~ . ~-~ ب ر ~ ت و ~ ل ا ز م ~ ا س ت ~ ك ه ~ ش ك ر ~ ك ن ى . ~ . ~$

كلمهى پرسشى ("אم") بهمعنى ("چند)" براى پرسش از كميّت و تعداد بهكار مىرود. مثال:
كم كتاباً هُنا؟ ثمانية
اعداد
اعداد در عربى صورت اصلى و ترتيبى است: اصلى

واحد - اثنان - ثلاثة - ...
اول - ثانى - ثالث - ...

ضمير $\leftarrow$ كلمهاى است كه به جاى اسم مى آيد تا از تكرار آن جلو كيرى كند.
 در اين درس با ضمير منغصل آشنا مى مشويم.

أنا (من) - أنتَ، أنتِ (تو) - هو، هى (او) - نحن (ما) - أنتم، أنتنَّ، أنتما (شما) - هم، هنَّ، هما (ايشان)

 مثال:
كَّفَ حالك؟؟ أنا بخير . فن ترجمه:
ضمير (هو") و (هى)" میتواند براى غير انسان نيز بهكار روند كه در اينصورت بهمعنى آن است. مثال: ما هى؟ هى نافذة.

ضمير متصل $\leftarrow ض م ي ر ى ~ ك ه ~ ب ه ت ن ه ا ي ى ~ ب ه ك ا ر ~ ن م ى ~ ر و د ، ~ ب ل ك ه ~ ه م ي ش ه ~ ب ه ~ ك ل م ه ~ د ي خ ر ى ~ م ت ص ل ~ م ى ش و د . ~ . ~$ مثال:
ما اسمكِ؟ اسمى فاطمة
 مثال: ذلك كابـى



دو شكل ديگر فعل ماضى مناسب با ضمير (أنا) و (نحن) مىباشد. كه اين دو ضمير و فعل آنها هم براى مذكر و هم براى مؤنث بهكار مىرود. أنا كَتْتُتُ من نو نوشتم.
 مريم: أنا جَكِّنُّ. مريم: نحن جَكِسنا.

فعل ماضى منغى ャ براى اينكه نشان داده شود، فعلى در زمان كَذشته انجام نگرفته از حرف نفى (مام) استغاده
Y ا شكل فعل ماضى بههمين شكل منغى مىشوند.

در اينجا با رنگگها، فصل ها و ايّام هغته آشنا مى شويم.
رنگها ثا أسود (سياه) - أحمر (سرخ) - أزرق (آبى) - أخضر (سبز) - أبيض (سفيد) - أضفر (زرد) رنگگها گاه بهشكل ديگُرى هم به كار میرود كه دانستن علّت آنها فعلاً ضرورنتى ندارد. سَوداء - حَمراء - زَرقاء -

خَضراء - بَيضاء - صَفراء .
فصلها
ايام هفته ب السّبت (شنبه) - الأحد (يكشنبه) - الإثنين (دوشنبه) - الثناثاء (سهشنبه) - الإربعاء (پهارشنبه) - الخميس (ينجشنبه) - الجمعة (جمعه)
 مثال:
نحن فیى أيِّ يوع؟؟ الاربعاء. نحن فى أىيّ فصلِ؟ الصيف.

شما عزيزان در دروس گذشته با كلمات پرسشى نيز آشنا شديد.
ما هذا؟ هذا كتابٌ
ما (پيست) ث براى پرسش از غير انسان به كار مىرود. مشل: ما هذه؟ هذه نافذةٌ
هل (آيا) ك برای پرسش از همهٌ پیز و همهكس به كار مىرود و در پاسخ (هل) بايد از (نعم يا لا) استغاده كنيم. مثل: هل هذا كتابٌ؟

مَنْ هو؟ هو طالبٌ.


نكته: در پاسخ (ايْنَ) معمولًا از كلماتى مثل (فَوْقَّ - تحَت - جنب - خلف -عند - فیى - أمام ...) استفاده مىشود.

طرز ساخت فعل نفى در ماضى

درس اول پايهى هشتم دورهى متوسطهى اول، يادآورى دروس سال گذشته است:
1- اسم اشاره
Y- كـ كلمات پرسشى
rض
Q- ترجمه و فنهماى تر جمهd
9- مترادف و متضاد
$\qquad$

$$
\text { اسم اشاره }>\text { دور }
$$

منفصل متصل ک


فعل ماضى $\leftarrow$ فعل هايى كه بر زمان كَذشته دلالت دارد. مثل كتَبَ $\leftarrow$ ثنوشت فعل ماضى / 1 شكل دارد.

كَتْبَنا

فعل مضارع، فعلى است كه بر زمان حال و آينده حلالت دارد.




فعلزهاى اول شخص و دوم شخص مفرد (فارسى) به زبان عربى: مثال:
من مىنويسم (يكسان براى مذكر و مؤنث)
تو مینويسى (مذكر) (منر)
أنَا اِكْتُبُ

تو مىنويسى (مؤنث)

بيشتر كلمههايىى كه بر آهنگً ( فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ " هستند، فعل ماضى اند و كلمههايىى كه بر آهنگً ( يَفْعَلُ، يَفعِلُ، يَفْعُلُ " مثال: هستن، فعل مضارعاند.


فعل مستقبل يا آينده، يعنى فعلى كه فقط بر زمان آينده دلالت دارد. براى همين در فارسى در ترجمهى آن (اخواه ...)" مى آيد.
 در زبان عربى براى ساخت فعل مستقبل ( ســ ") يا (ا سوف ") به اول فعل مضارع اضافه مى شود. مثال:

ستأَكْتُبُ، سوفَ أَكْتُبُ
ستَتَتْتُب، سوف تَكْتُبُ سَتَكْتُبيِ، سوف تَكَتُبينَ

افثال:


كاربرد (ما):
حرف (ما)" در زبان عربى دو كاربرد دارد:
( ) بر ای منغى كردن فعل ماضى Y ب) به معنى چییست و يكى كلمهى پرسشى است

فعل مضارع دوم شخص جمع (فارسى) در زبان عربى: مثال:
ماضى مضارع
أتتم كَتُتُم

أنتما كَتْتُما

فن ترجمه:
1- براى پاسخ به كلمهى پرسشى (الماذ|) به معنى (پحر|) مى توانيم با (الِّنَّ)" و يا (الِّ) استفاده كنيم. مثال:

لماذا تَدْهَبُبُ إلى المسجِدِ؟ لِعبادة. لماذا تَدْهَبين إلى الحديقةِ؟ رِلنَّ الجوُحارٌّ. r- خرف (الاً) فعل مضارع را منغى مى كند. مثال: أنتم لاتَدْهبونَ إلى الحد يقة. (شما به باغ نمىرويد .)

فن ترجمه:
در صورتى كه فعل در ابتداى جمله قرار گيرد و فاعل بعد از آن باشد، فعل هميشه مفرد به كار مى رود حتّى اگر فاعل
 مثال:
يَرْجِعُعُ الطّاباب من المدرسة. يَرْجِعُعُ الطّالبانِ من المدرسة. رَجَعَتْ الطّالبتانِ من المدرسة. دانشا آموزان از مدرسه بر گَشتند.
 تَرْجِعُ النّساء من المسجد.

## كلمهى پر سشى ("متى)":

 مثال:
متى ذهبتِ إلى السوق؟ أمس . متى تذهبينَ إلى السوق؟ غداً.

در جواب (متى) از كلماتى مثل: اليوم - أمس - غد - صباح - عصر - مساء - ليل - قبل ستتين - بعد أُسبوعين - فى الشهر الماضى - فى الشهر القادم و ....... استفاده مىشود.

همانطور كه در پايهى هتتم خوانديد، ترجمهى چجهار فعل عربى در فارسى يك فعل است. مثال:

در مضارع نيز همين حالت وجود دارد و ترجمهى اين جهار فعل عربى دزَ فارسى يك فعل است. مثال:


كلمهى پֶسشى (كيْفَ؟ْ):


لى قَلَّمُمْ قلمى دارم.
عندى قَلَّمٌ قلمى دارم.
مثال:

$$
\begin{aligned}
& \text { أنا كَّبُتُ درسي } \\
& \text { أنتَ كَتْبَتَ درسَتَ }
\end{aligned}
$$

اعداد اصلى (يادآورى):



اعداد ترتيبى:
 با اعداد ترتيبى در زبان عربى آشنا شويد:
 مؤنث: الاولى- الثانية- الثالثة- الرابعة- الخامسة- السادسة- السابعة- الثامنة- التاسعة- العاشرة- الحادية الثادية الـادرة- الثانية عشرة
 در زبان عربى هم، چنين است و بسيارى از كلمات دارای سه حرف اصلى هستند. مثال:

$$
\begin{aligned}
& \text { حروف اصلي اين كلمات: (اش ر ك) } \\
& \text { شريك- مشرك- مشاركة } \\
& \text { توجه: حروفى كه همراه اين حروف اصلى مى آيند، حروف (زائد) ناميده مىشوند. }
\end{aligned}
$$

 امسال با دو وزن فاعل و مفعول آشنا مى شون آنـا مثال: كلماتى ماننل عالم- شاكر- قادر، بر وزن فاعل هستند و كلماتى مانند مقدور- مشكور- معلوم، بر وزن مفعول هستند.
برای به دست آوردن اين وزنها، ابتدا سه حرف اصلى كلمه را به دست مى آوريم. سپس حروف (افعل) را زير اين
 صورت وزن كلمه به دست مى آيد. مثال:


يادآورى دروس سال هفتم و هشتم الدّرس الاول

$$
\text { اسم از نظر جنس }>\text { مذكر } \leftarrow \text { ط طالب }
$$

اسم از نظر تعداد:
(1) مفرد

ب) مشنى (انِ - ـَيْنِ)


در سال هفتم با فعل ماضى و ضماير و در سال هشتم با فعل مضارع و مستقبل آشنا شديم. يادآورى:
فعل ماضى: فعلى كه بر انجام كار يا روى دادن حالتى در زمان كذشته دلالت دارد. مانند: كَتَبَ $\leftarrow$ نوشت

ضمير: كلمه است كه جانشين اسم مىشود تا از تكرار آن جلو گيرى كند. مانند: أنتَ
هو

مثال در جمله $\leftarrow$ علىٌ

ماضى منغى: براى منغى كردن فعل ماضى از حرف (اما) استغاده مى كنيم. مانند: هى نَظَرتْتْ (او نگاه كرد)

فعل مضارع: فعلى كه بر انجام كار يا روى دادن حالتى در زمان حال يا آيندهى نزديكى دلالت دارد. مانند: يَكْتُبُ

براى منغى كردن فعل مضارع از حرف (الا) استفاده مى كنيم. مانند: هى تَنْظُرُ (او نگاه مى كند. .) ثـ هـى لاتَنْظُرُ (او نگاه نمى كند)

فعل مستقبل: فعلى است كه بر انجام كار يا روى دادن حالتى در زمان آينده دلالت دارد كه با اضافه كردن (اس" يا ("سوف)" به اول فعل مضارع ساخته مىشود. مانند: سوف يَدْهَبُب يا سَيَّهَهَبُ

نكته: تمام افعال ماضى، مضارع، مستقبل 14 شكل دارند كه در سالهاى گذشته خوانديد.

براى شناخت وزن كلمات بايد بدانيم: ا- بسيارى از كلمهها در عربى سه حرف اصلى دار دارند و حروف همراه با حروف اصلى (ريشه) را حروف زائد مى گويند. مثال: ناصر $\leftarrow$ ن ص ر $\leftarrow ~ ح ر و ف ~ ا ص ل ى ~ و ~ ح ر ف ~(ا ل ف) " ~ \leftarrow ~ ح ر ف ~ ز ا ي ٔ د ~$ منصور $\leftarrow$
 مانند: نَصير، انصار، منصور، ناصر انصر ケ- براى شناخت حروف اصن اصلى كلمات مى توان به هم خانوادهمهاى يك كلمه مر اجعه كرد. مثال: راحم - مرحوم - رحيم - أرحم
 م مثال:
ه- معمولاً كلماتى كه بر وزن فاعل هستند به معناى انجامدهنده يا دارندهى حالت است و كلماتى كه بر وزن مغعول هستند به معناى انجام شده است. مثال:
مَعْبود عابد $\leftarrow$ عبادت كننده

فعل امر: فعلى است كه دستور به انجام دادن كار است. فعل امر از فعل مضارع ساخته مى شود. به فعلهاى زير دقت كنيد و تفاوت آنها را بيابيد.

$$
\text { إِذْهَبْ } \leftarrow
$$

$$
\text { تَدَهَبينَ } \leftarrow \text { مى }
$$

نكته: در فعل امر حرف مضارعه يعنى (ت) حذف میشود و به جان آن آن الف مضموم يا مكسور قرار مى يكيرد و آخر فعل نيز مجزوم مىشود ينیى اگر آخر فعل حر كت ضمه دارد سكون میشود و اگر (ن)، دارد حذف میشود.

نكته: الف مضموم يا مكسور ابتداى فعل امر با توجه به حر كت دومين حرف اصيرّ اصلى فعل مضارع، حر كت مى گيرد. اكر
 مثال: تنصر $\leftarrow$ انصر

الدرس الرابع:
در ادامهى فعل امر در اين درس با فعلهاى امر دوم شخص جمع آشنا مى شويد. تذهبان $\leftarrow$ اذمرويد
 تاذهبن $\leftarrow$ اذمرويد

نكته: قبلا در فعل امر متوجه شديد كه آخر فعل امر مجزوم است يعنى اگر ضمه است تبديل به سكون و اگر (انه) است حذف میشود. لازم است بدانيد در جمع مونث هيجّ كاه (ان) حذف نمى انشود. مثال: تشكرن ک اشكرن فعل نهى : فعلى كه بازداشتن از انجا انجام كارى را طلب مى كند. فعل نهى مانند امر از فعل مضارع ساخته مىشود. بـه فعلهاى زير دقت كنيد و تفاوت آنها را را بيابيد.

$$
\text { لاتذهبى } \leftarrow \text { ثنرو } \leftarrow
$$

تذهب $\leftarrow$ ثمىروى
تذهبين $\leftarrow$ ־مىروى

نكته: آخر فعل نهى نيز فعل امر مجزوم مىشود يعنى اگر آخر كلمه حركت ضمه داشت سكون مىشود و اگر (ن) داشت حذف مىشود.

نكته: فعل نهى را با نفى نبايد اشتباه كرفت فعل مضارع منغى (نغى) مجزوم نمىشود ولى نهى مجزوم مىشود.

## الدرس السادس:

در ادامهى فعل نهى در اين درس با فعلهماى نهى دوم شخص جمع آشنا مىشويد. لاتذهبا

تذههبان $\leftarrow$ ثمىرويد
تلذهبون $\leftarrow$ تمىرويد
تلذهبن $\leftarrow$ میرويد

نكته: همانطور كه در فعل امر متوجه شديد حرف (ان) از آخر فعل جمع مونث حذف نمىشود. در فعل نهى نيز همين قاعده وجود دارد.


 موصوف صفت موصوف صفت

نكته: موصوف و صفت در تعداد (مفرد و مثنى و جمع بودن)، حر كت آخر كلمه، جنس (مذكر و مؤنث بودن)، الـ يا تنوين داشتن از هم ثيروى مى كنند. مثال:

المعِلْمُةُ الْمجتهِهةُ

المعلَماتَ الْمجتهـداتِ

المعِلّمُ الْمـجتهُ
المعلّمان الْمجتهـهان المعلمونَ الْمجتهِهونَ

نكته: در صورتى كه تركيب وصفى همراه ضمير باشد در عربى ضمير به موصوف مى چسبد ولى در ترجمهى فارسى ضمير به صفت اضافه مىشود. مثال: بتتى العزيزة

تر كيب اضافى (مضاف و مضافاليه): مضاف: اسمى كه به اسم بعد از خودش نسبت داده مىشود كه به اسم بعد از خودش مضافاليه مى گويند. مثال:
 مضاف مضافاليه مضاف مضافاليه ماضى استمرارى: نشاندهنده كارى است كه در كذشتنه چچند بار تكرار شده است. در عربى كان + فعل مضارع ماضى استمرارى است. مثال: كان يَدْهب

ساعتشمارى: ساعتشمارى عربى تا اندازهاى شبيه فارسى است. براى ساعتشمارى سه حالت وجود دارد. ساعت كامل، مانده به ...، كذشته از از ... مثال: السّاعة الرّابعة تماماً (ساعت چهار تمام) - السّاعةُ الرّابعة إلاّ ربعاً (ساعت يكى ربع به پههار) - الساعةُ الرّابعة و الرّبع (ساعت چهار و ربع) - السنّاعة التّاسعة و النّصف (ساعت 9 و نيم)

فر اتر از كتاب: در زبان عربى به •Y دقيقه (ثلث) كفته مىشود. مثال: السنّاعة التّاسعة إلاّ ثلثاً (ساعت بيست دقيقه به نه)

در سال گذشته با اعداد اصلى و ترتيبى تا Y آشنا شديد در اين درس بار ديگر تكرار مىشود.

اعداد اصلى: واحد، إثنان، تَلاثة، أرْبعة، خَمْسة، سِتة، سَبْعة، تُمانية، تِسْعَة، عشرَة، أَحَدَ عَشَر، إثنا عَشَر
اعداد ترتيبى:

مذكر مؤنث

