## absetex)

 درس ا
## Lesson 1 <br> Saving Nature

1 a few /ə; fju:/ (adj, pron.)

I read a few of her books.
چند تا، تعداد كمى
چند تا از كتابهايش را خواندم.


2 alive / ə'laıv/ (adj.)

When I saw him, he was still alive.
وقتى او را ديدم، هنوز زنده بود.


3 among/ə'm^n/ (prep.)
ميانِ، در ميانِ، از جمله

He was relaxed, knowing that he was among friends.

او با دانستن اينكه بين دوستان بود، آرام بود.


4 anymore/,eni'mэ:/ (adv.)
ديگر، بيشازاينها

Those things didn't seem to matter anymore.
آن چیيزها ديگر به نظر مهم نمىآمدند.


5 bear /bear/ (n.)
Grizzly bears are mostly found in North America.
خرسهایگريزلى بيشتردر إِريكاىشمالىبيدامىشوند.


## exercise

a few, among, bears, anymore, alive

1 Polar $\qquad$ live in the Arctic.

2 They lost hope of finding anyone $\qquad$ .
(3) She refused to listen $\qquad$ .

4 Only $\qquad$ people are selected for the job.
(5) Snakes are $\qquad$ the animals most feared by man.

## < براى هر »تعريف" لغت مناسبرا بنويسيد.

6 $\qquad$ : A large, wild mammal with thick fur coat

7 $\qquad$ : Living, not dead

8 $\qquad$ : A small number of

9 $\qquad$ To any further extent

10 $\qquad$ : Being a member of a larger set

## درس الحا واڭگان

6 bird /b3:d/ (n.)

Penguins are flightless birds.
پنگوئنها پֶندههايی هستند كه پرواز نمىكنند.


7 boring /'bo:rm/(adj)
كسالتآور، خستهكننده
Chess is a boring game to me.
شطرنج براى من يك بازى خستهكننده است.


8 build/bild/ (v.)
ساختن، درست كردن، بنا كردن

The birds build their nests in the trees.
پرندمها لانههايشان را در درختان مىسازند.


9 cheetah /'tii:tə/(n.)

Cheetahs are the fastest animals on land.
يوزپِلنگگا سريعترین حيوانات روى خشكى هستند.


## 10 child /tfaild/ (n.)(pl.children)

When I was a child, I didn't eat any vegetables.
وقتى بچهه بودم اصلاً سبزيجات نمى خوردم.


## exercise

boring, cheetahs, birds, children, build
11 The job was very ................. and dull.
12 are mainly found in Africa.

13 The dawn was filled with the sound of $\qquad$ .
(14) Both her $\qquad$ are now happily married.
(15) The road took many years to $\qquad$ .
>براى هر 》تعريف" لغت مناسبرا بنويسيد.
16 : An animal with feathers and wings

17 $\qquad$ : A wild animal of the cat family that can run very fast

18 $\qquad$ : To make something

19 $\qquad$ : Not interesting in anyway

20 $\qquad$ :A boy or girl from the time of birth until he/ she is an adult


## درس ا هاسخ تمرينها

r. endangered . Y الان قوانينى براى حفاظت از گونههاى در معرض خطر وجود دارد.
 :especially ...F
 elephant .f. especially $r \wedge$ endangered $\mu \&$ duck. rq

Earth rv



 free .f F forest. $\omega$. free .fA foot.fs fly .f9 gazelle .fY
high .DI خانه به وسيلهٔ يك حصار بلند احاطه شده است. helf .ar
 group .AF giraffe . . D D high .9. giraffe $\Delta \Lambda \quad$ group.$\Delta$ \& gulf $\Delta 9 \quad$ hope $\Delta V$ (91 . . hunter . 94 (important . FF فكر مى كنم براى او شغلش ممرمتر از همسرش است.

## Lesson 1

درس

## سخن مشاور

هر ساختمان بزرگ، زمانى فقط يك نقشهٔ ساده بوده است. ممهم نيست كه امروز در چه مرحلهاى هستيد. مههم آيندهُ شماست و چچيزى كه به آن خواهيد رسيد. زمان آينده

اگر بخواهيمراجع بهآيندهصحبت كنيم،،ززمان آ يندهاستفادهمى كنيم. زمان آيندهُ ساده

هر گاه بخواهيم بگوييمم عملى در آينده انجام خواهد شد مىتوانيم از زمان (آينده ساده)" كمك بگیيريم.

فعل ساده + will


## درسا इـ گرامر

## نكات

(1) فعل will رامىشود به شكل مخفف lا' نوشت.
e.g I will finish this work tomorrow.
اين كار را فردا تمام خواهم كرد.

I'll finish this work tomorrow.
اين كار را فردا تمام خواهم كرد.
 بياوريم. به عبارت سادهتر بايد جاى will را با فاعل عوض كنيه. فعل ساده + فاعل Willl: ساختار سوالى زمان (آيندئ ساده)"
e.g She will buy that computer.
آيا او آن كامپيوتر را خواهد خريد.

Will she buy that computer?
آيا او آن كامپيوتر را خواهد خريد؟
© (1) با اضافهكردن not به will، زمان آيندئ ساده، منفى خواهد شد. فعل ساده + will + not (آيندة ساده) :ساختار منفى زمان
e.g I will not finish this work today.

امروز اين كار را تمام نخواهم كرد.
国 نكته: "won't" شكل مخفف "will not" است.
I won't finish this work today.

$$
\begin{aligned}
& \text { امروز اين كار را تمام نخواهم كرد. }
\end{aligned}
$$

1- next + (day, week, month, year, ...)
2-soon
3- tomorrow
 idea. V increase 9 A hunter 99
human .99 important 9 V
من مى خواهم به جاى يوكا، ايروبيك انجام دهم.



 instead of .A. jungle .VA injured .vя kill .Va leopard. .VY




 lion.9. longer.A^ like .^я lose . $19 \quad$ living A Y
 بوديه، بزر گ شديهر.
 low .9Y 9r
 بهصورت نوشتارى به خوبى ارتباط برقرار كنيد. mean .9ه منظورت از آن جمله حيست؟ orally .1.* low. 91 nature . $9 \%$ mean 99 mice 9 V

## كاربردهاى زمان آيندهٔ ساده

خُب اين شما و اين هم موقعيتهايى كه مىتوتوانيد در آن از زمان (آيندهٔ ساده) استفاده كنيد: (1)وقتى كهدر همان لحظهصحبتكردن تصميم بهانجام كارىبگًير يم:
e.g A:"Did you phone Jim?"

B: "Oh, no. I'll do it."


الف: به جيم تلفن كردى؟ ب:اوهنه، [همينالان] بها او زنگ میزنم.
(1) پیشبينى بر اساس نظر و عقيدة شخصى را با زمان (آيندهٔ ساده) نشان مىدهيم:
e.g I don't think it will snow tomorrow.
فكر نمىكنم فردا برف ببارد.
be going to زمان آينده با ساختار
يكى ديگر از ساختارهايیى كه با آن مىتوانيمر راجع به آينده حرف بزنيم، ساختار
فعل ساده + am/ is/ are + going to

## درس ا ی گرامر

I am going to work. من قصد دارم كار كنم.
تو قصد دارى كار كنى. .You are going to work مفرد

He/ She/lt is going to work. او قصد دارد كار كند.

We are going to work. ما قصد داريم كار كنيم.
شما قصد داريد كار كنيد. You are going to work جمع
They are going to work. Tآنها قصد دارند كار كنند

## 准

I, am/is/are براى سوالىكردن اين ساختار كافى است كه ابتداى جمله بياوريم.
e.g He is going to study physics.
او قصد دارد فيزيك بخواند.

Is he going to study physics?
آيا او قصد دارد فيزيك بخواند؟
 استفادهكنيه.
e.g He is not going to buy a new car. او قصد ندارد يك ماشين نو بخرد.

درس ا ها پاسخ تمرينها
plain .1-1. كوههاى بلند از بالاى دشت برخاستهاند. :proper . I•r
 چییی حرف مییند. ( آن گياه را دوبار در هفته آب بده، ترجيحاً صبحها. plant . . F F panda . I•Q
proper $.1+1$
plain 1.4
plant $.1 .9 \quad$ pay attention to $.1 . \mathrm{V}$
panda . 11 .
Safe . 111
: پیدا كردن خانئ ما آسان است.
 از از شما در برابر سرطان محافظت كند. right .11ه : تو سه سوال را درست و دو تا را غلط جواب دادى. right .1r. recently .111 safe .118 simple 119 protect. 11 V
.


 :whales . IY H
wild .1r. way IrA type .Irs
whale .Ir9 visitor Irv

غذا دادن و تميزكردن حيوانات است.



## درس ا

bears . alive .Y آنها، اميد پيدا كردن شخصى زنده را از دست دادند.
r.anymore : او ديگر نپّيرفت كه بيش از اين گوش كند. a few .F هارها در ميان حيواناتى هستند كه انسان بيش از ساير حيوانات ازشان مىترسد.
among . 1 -
a few . $\wedge$ bear 9 anymore .9 alive.$V$
boring .11: شغلى بسيار كسلكننده و ملال آور بود.
 TFirds .
. هر دو فرزند او الان با شادى ازدواج كردند.
 child .r. build. 1 . bird .19 boring 19 cheetah IV
died out . Y الدايناسورها ميليونها سال پیش منقرض شدند. common . .Y
 :بچههايك گروهنهنگתودلفينراديدندكهداشتندشنامىكردند. danger.Y $\Delta$ dolphin $\mathrm{r}^{\mathrm{r}}$ destroy . Y common . Y ¢ danger rq die out rV



## واڭْهنامهُ موضوعى

kitty 10
بچه گربه، [زبان كودكانه] يֵشی
dog 8 سگ duck 10 مرغابى، اردك goat 10 بز

گاو ماده 8 cow 8
fish 10 ماهى
gold fish 9
hen 10
bird 10
cattle 8 گله گاو
ميوه، غذا، نوشيدنى
banana 7
milk 7
carrot 7
cheese 7
coconut 7
date 7
cake 7

حيوانات
bear 10
خرس
dolphin 10
دلفين
elephant 10
فيل
gazelle 10
giraffe 10
زرافه
leopard 10
پلنگ
horse 8
اسب
lion 10
mice 10
mouse 10
ماهى قرمز
مرغ
پرنده
panda 10
پپ
tiger 10 ببر
whale 10 نهنگ وال wolf 10 گرگ zebra 10 گورخر
cheetah 10 يوزیلنگی چییتا
ant 10
مورحه
camel 10
شتر
shark 10

## 

| شغلها |  | $\text { egg } 7$ <br> honey 7 | تخم مرغ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| receptionist 9 | متصدىپֶيرش |  | عسل |
|  | پذيرشگر | orange 7 | پرتقال |
| researcher 10 | م 0 محقق | kebab 7 | كباب |
| scientist 10 | دانشمند | pineapple 7 | آناناس |
| translator 10 | مترجم | quince 7 \% | [ميوه] بِه، درخ |
| poet 10 | شاعر | jelly 7 | رله |
| baker 7 | نانوا | rice 7 | برنج |
| doctor 7 | دكتر، پزشك | nuts 9 | آجيل |
| dentist 78 | دندانی\% دِّ | salad 7 | سالاد |
| employee 9 | كارمند | spaghetti 7 | اسپֶ |
| engineer 7 | مهندس | ice-cream 7 | بستنى |
| cook 7 | آشپز | junk food 10 | هلههوله، |
| florist 7 | گلفروش |  | غذاى ناسالم |
| housewife 7 | خانه دار | tea 7 | چای |
| zookeeper 8 | مسئول/ | juice 7 | آبميوه |
|  | نگهبان باغ وحش | tomato 7 | گوجه فرنگى |
| librarian 10 | كتابدار | yoghurt 7 | ماست |
| nurse 798 | پرستار | zucchini 7 | كدو |
| mechanic 7 | مكانيك |  |  |
| driver 7 | راننده |  |  |
| farmer 7 | كشاورز |  |  |

## وارْنامهٔ الفبايي صـ ضميمه (3) مهروهاه

## واڭْنامهٔ الفبايى

age 10

## سن A

alike 10 مثل هم، شبيه هم
alive 10
زنده
همه
all 8
all right 8
خوب، عالى
among 10
ميانِ، در ميانِ، از جَمِله
abilities 8

> توانايىها
above 10 بالا
abroad 10 در خارج r. به خارج از كشور
 از عرض "َـ از از اين سو به آن سو
ancient 10 animals 8 another 8

باستانی،قديمى حيوانات ديگرى any 10 ا. دررجملههاىمنفی] هيجاج r. [در جملههاى مثبت] هر

ديگر، بيشازاينها 10 anymore appearance 7 ظاهر، پوشش ظاهرى
area 10 ا. منطقه r.ناحيه around 10 اطراف، دور as 10 چون، برای اينكه
Asian 8 آسيايي
ask the information desk 9 سؤال كردن از بخش (ميز) اطلاعات at home 8 در خانه
at the beginning 8 در ابتدا
act in movies 8
نقش بازى كردن در فيلم
action 10 اعمل، اقدامr. كار
activities 8 فعاليتها actually 8 در حقيقت address 7 آدرس، نشانى r. نشانی دادن adverb 10 دستور زبان] قيد 10 advice 8 نصيحت جند تا، تعداد كمى 10 ج 10 ج Africa 8 آفريقا
African 8 آفريقايى
afternoon 8 بعدازظهر
again 8 دوباره
against 10 اليه r. د. در بَرابر r. مخالفِ
below 8
belt 7
be quiet! 8
best 10
between 8
big 8
billion 10
birthday 7
black eye 9 سياهی چشمّ 9 كبودى چشم
blanket 7
bleeding 9
blood 10
board the plane 9
سوار شدن به هوايیما
book a room 9
رزرو كردن اتاق
 booklet 10 دفترچه، كتابچچه
boring 10
both 10
boulevard 8
Brazilian 8
bread 7
كمربند
ساكتباش! بهترين

بين بزرگ ميليارد تولّد

پايین، زير $\quad$ attack 10
attend 9
attract 10

جذب، جاذبه 10 attraction
attractive 10 جذاب
Australian 8 استراليايي
Avicenna 8 ابوعلى سينا، ابنسينا
$\square$
в
(be) back 8
برگشتن
bacteria 10
باكترىها
baggage 9
چمدان
baggage reclaim 9
تسمه نقالـهٔ حمل چمدان
(در فرودگاه، رامآهن و...)
كيك پختن
be interested in 10
علاقهمند بودن به
behave 10
رفتار كردن
behavior 10 رفتار، عمل
belief 10
ا. باور
r. عقيدهـ
believe 10
ا. باور داشتن
r. عقيده داشتن ب. ايمان داشتن

