Lesson

## Personality

## 1 a bit (adv.) (pro.)

كمى
At first, I was a bit confused.
در ابتدا كمى گيج بودم.

## 2 affirmative (adj)

اظهارنظر مثبت، بله
An affirmative answer
پاسخ مثبت

3 also (adv.)

## همحنين

 He sings beautifully and also plays the flute and the piano. او بهزيبايیى آواز مى خواند و همچحنين فلوت و پیيانو مىنوازد.
## (4) always (adv.)

هميشه
Always lock your bicycle to something secure.
قفل كنـه دوچرخهات را به چیيز محكمى

5 answer (n.) (v.) پاسخ, پاسخ دادن You don't have to give them an answer now.
تو مجبورنيستى حالابهآنها چاسخبدهى.

> ديكتُ ناقص كلمات را كامل كنيد.
1 a s er
(2) af irma ve
(3) w ys
< با استفاده از كلمههاى دادهشده جاهاى خالى را رֶر كنيد. (يى كلمه اضافى است.)
abit, answer, also

4 My friend was called Helen.
5 I feel better now.
>با توجه به تعريف كلمهٔ مناسب بنويسيد.
6 In addition to something else that you have mentioned.
در هر قسمت گزينهٔ درست را انتخاب كنيد.
(2) The students answered this question in the
a) correctly
b) affirmative
c) not exactly
d) obviously

B I've wanted to go to Paris.
a) actually
b) not
c) always
d) absolutely

## 66 school (n.)

مدرسه
I'll see you after school.
بعد از مدرسه مى بينمت.

## 67 selfish

(adj.)
خودخواه
Some people are vey selfish.
بعضى از مردم خيلى خودخواه هستند.


## 68 serious (adj.)

His voice suddenly became more serious.

ناگْان صدايش جدّىتر شد.


## 69 shy (adj.)

She was very shy with strangers.
او نزد غريبههها خيلى خجالتى بود.


## 70 soldier (n.)

 سربازEvery government needs brave soldiers.

هردولتى به سربازهاى شجاع نياز دارد.

< كلمات بههمريخته را مرتب كنيد.
106 sleifhs
107 sloiedr
108 shoocl
> در هر قسمت گزينهُ درست را انتخاب كنيد.
109 How can you be so ?
a) soldier
b) crying
c) selfish
d) like

110 I was very when I was younger.
a) shy
b) clear
c) hide
d) junk
> براى هر تصوير واثءٔ مناسب بنويسيد.


111


112
جاى خالى را با دانش خود پر كنيد.

113 Iranian are very brave.

56 passport (n.) پاسپورت، گذرنامه You cannot travel to foreign countries without a passport.

$$
\begin{aligned}
& \text { شمـا بـدون گذرنـامه نمىتوانيد بـه } \\
& \text { كشورهاى خارجى سفر كنيد. }
\end{aligned}
$$



57 pay toll (v.) يرداخت كردن عوارض Do you like to pay the toll in cash? مايل هستيدعوارض رانقد پرداخت كنيد؟


## 58 Persian (adj.)

فارسى، ايرانى

In my eyes it was a Persian carpet.
به نظرم آن فرش ايرانى بود.


## 59 personality

 شخصيتThey are the best friends, although they have different personalities. آنها شخصيتهاى متفاوتى دارند، اگرحه بهترين دوستها(براى همم ) هستند.


## What is a phrase?

## -Definition:

A phinase is a amall group of words that adds meaning to a word.

A phraneis not a sentence because it is not a complete idea with a subject and a predicate.
> ديكتهٔ ناقص كلمات را كامل كنيد.
pas p rt
100 Per i n
101 per onal ty
>ستونAرابه ستونBB وصل كنيد. (در ستونB يكتصويراضافىاست.)

| A |
| ---: |
| 502 pay toll |
|  |
| 103 passport |


> در هر قسمت گزينهُ درست را انتخاب كنيد.
104 The book is full of
a) Persian
b) phrases
c) payment
d) packing

103 You need a $\quad$ to travel to foreign countries.
a) passport
b) card
c) newspaper
d) friend

جاهاى خالى را با دانش خود پر كنيد.
(103) European believe that carpet is the best in the world.
(107) You can $\quad$ in cash.

Lesson 6

## Health and Injuries

1 accident $(\mathrm{n}$ )
تصادف
I had an accident yesterday.
من ديروز تصادف كردم.

## (2) advice ( n )

She gave me some advice.
او مرا كمى نصيحت كرد.
(3) ankle ( n. )

قوزک پا
My ankle hurts.
قوزكِ پا پیم درد مىكند. .

## ADVICE

(4) answer (n.) (v.) پاسخ، جواب دادن What was the answer to question 4 ?
پاسخ سؤال f چچه بود؟

## 5 anyone (pro.) هر كسى كسى

Does anyone want a cup of tea?
آيا كسى يک فنجان چاى مى خواهد؟


(1) an le
2 an one
3 advi e
> جاى خالى را با دانش خود پر كنيد.
4. could win tonight.
(5) These are important questions, and we want to them.

6 The joint between your foot and your leg is called

> در هر قسمت گزينهُ درست را انتخاب كنيد.

7 Over 70,000 people are seriously injured every year in road
a) accidents
b) affirmative
c) amazing
d) obviously

8 Sara slipped on the stairs and twisted her
a) actually
b) around
c) advice
d) ankle
Grammar


## Lesson 1

## درس

## to be فعلههاى

فعلهاى to be، در زبان انگًليسى شامل am , is , are در زمان حال و د was ,were سروكار داريم كه بعد از فاعل قرار مى گيرند. فعلهاى to be ضماير فاعلى مثال

| I | am | I am a student. |
| :---: | :---: | :---: |
| You | are | You are a student. |
| He |  | He is a student. |
| She | is | She is a student. |
| We |  | We are students. |
| You | are | You are students. |
| They |  | They are students. |

اكر بخواهيم فعلهاى to be را بهصورت اختصارى بنويسيم به شكل زير عمل مىكنيه:

I am $\longrightarrow I^{\prime} m$
You are $\longrightarrow$ You're
We are $\longrightarrow$ We're

She is $\longrightarrow$ She's
He is $\longrightarrow \mathrm{He}^{\prime} \mathrm{s}$
They are $\longrightarrow$ They're

## نحوهُ سؤالى كردن

براى سؤالى كردن جمله هايى كه فعل to be دارند، كافى است جاى فاعل و فعل to be را با همم عوض كنيم.
Example - She is clever.
Is she clever?

- They are clever.

Are they clever?

- We are clever.

Are we clever?

## نحوهُ منفى كردن

براى منفى كردن اين جملهها كافى است بعد از فعل , not ،to be
اضافه كنيم.
Example I am clever. I am not clever.

- She is clever.

She is not clever.

- You are clever .

You are not clever.
البته اگر بخواهيم حالت منفى را بهصورت اختصارى بنويسيم، بهصورت زير عمل مىكنيم:
Example - She is not clever. $\longrightarrow$ She isn't clever.

- You are not clever. $\longrightarrow$ You aren't clever.


صفت كلمهاى است كها اسمر راتوصيف مىكند ومعمولاً آن رادر يكى از احالتهاى زير بهكار مى بريم. هق قبل ازاسم:

Example •a bad day

- an interesting book
- a beautiful flower
- an old man

ت تُته: اگر اسمى كه مى خواهيم توصيف كنيم مفرد و حرف اول صفت، يكى از حروف صدادار باشد (u , i, o , e , از حرف تعريف an و درغير اين صورت از حرف تعريف a استفاده مىكنيم. to be بعد از فعل های (1)

Example $\cdot \mathrm{He}$ is old.

- They are famous.


## There is , There are

ا, "there is" ايندوعبارتبه معناى "(جودداشتن)"است،بااينتفاوت كا " براى اسامى مفرد و "there are" , براى اسامى جمع بهكار مىبريم.

Example - There is a book in my bag.

- There are two books in my bag.


## Lesson 6

## 2 5 <br> درس

## زمان گذشتهُ ساده (فعلهاى بىقاعده)

همان طور كه در درس قبل آموختيد فعل هاى زبان انگًليسى به دو دسته تقسيم مى شوند:
(1) فعلههاى با قاعده: فعلهايى هستند كه در زمان گذشته به انتهاى آنها، ed اضافه مىشود. (دردرس قبل با آنها آشنـا شديد.) فعل هاى بىقاعده: فعلهايى هستند كه در زمان گذشته به انتتهاى آنها ed اضافه نمى شود، بلكه شكل آنما تغيير مىكند. ليست اين فعلها در انتتهاى كتاب درسى آمده است و چارْاى جز حفظ كردن آنها نيست.

Example $\bullet$ go $\longrightarrow$ went

- fall $\longrightarrow$ fell
- begin $\longrightarrow$ began

帚 يكسان دارند.

Example $\cdot$ let $\longrightarrow$ let

- put $\longrightarrow$ put
- cut $\longrightarrow$ cut


## نحوهٔ سؤالى و منفى كردن

براى سؤالى كردن جملههايى كه فعل بى قاعده دارند از فعل كمكى استفاده مىكنيم. در هردو حالت بايد فعل اصلى جمله رابهصورت ساده بنويسيم؛ به عبارت ديگرفعل رابه زمان اصلى خود برمىگردانيم.

## Example I went to school yesterday.

I didn't go to school yesterday.
Did I go to school yesterday?
(Wh Questions) نیته نيز همين قاعده صدق مىكند؛ يعنى بعد از كلمهُ پرسشى ابتدا فعل كمكى did مىكنيم.فعل جمله راهم به شكل اول (زمان حال ساده) برمىگردانيم.

Example He went to school yesterday.
When did he go to school?
Where did he go yesterday?

## ضماير فاعلى و مفعولى

ضماير فاعلى ضمايرى هستند كه به جاى اسم مىنشينند و از تكرار آن جلوگيرى مىكنند. ضماير مفعولى ضمايرى هستند كه به جاى مفعول در جمله قرار مىییيرند.در جملههاى خبرى ضماي ضماير فاعلى
 مفعولى نيز بعد از فعل آمده و جايگزين مفعول جمله مىشوند.

## بخش <br> dobím! <br> Answers

## درس ع

advice. $r$ anyone.r ankle. 1
answer.FF IF
anyone. $\Delta$
:ankle . 9

جادهاى مصدوم مىشوند.
 bleed.II back.l break. 9
זا.كزينهُ (CN): او چششمش در دعوا كبود شد.


broke. IS
burn.11
cast.IV buy. 19
burn. .19 تخريب شدن يا خسارت ديدن حيزى با آتش. : cast.Y。

chair. .Y.
clever.ra
cookie. Tf
climb.ry
c. FV
b.ra

كس كه توانايیى يادگيرى و فهميدن سريع چيزها را دارد.

coat.Y. drive. ${ }^{\mu}$ door.ry cut.r.
cry. HF
 \& \&\%. . Excuse me. $\mathrm{F} V$ door.f. fall down.fy cut.r9 drive. r A hand fr finger. $F$ I fire. $F \Delta \quad$ firstaid $I F F$

 first aid.FA كمكهاى اوليه است. hit. $\Delta 1$ hungry. $\Delta$ 。 head. 19 c. $\Delta T$
hungry. $\Delta \Delta \quad$ head. $\Delta F$
 ببينم مردم يك سگ را مىزنند. knee. $\Delta 9 \quad$ invite. $\Delta \mathrm{A} \quad$ hurt $\Delta V$ .9.گَزينهُ (C)|: او با جراحات جذّى در سر، به بيمارستان برده شد.

just a moment. 94 invite. $\mathrm{gr}^{\mu}$ hurt. 97
hurt. 9 A $\operatorname{leg} .91$
park. 9 V
lake. 99

## بخش <br> و! <br> Alphabetical

Dictionary



## 

## A

A bit
كمى مقدار زيادى
A lot
A lot of
تعداد زيادى ، مقدار زيادى Air
a.m. ازا Ability
About دربارة
Accident تصادف
Account حساب كاربرى Act in movies
بازى كردن در فيلمها

Activity
بازى كردن در فيلمها

Actually
Address
Advice
در واقع، واقعاً
Angry
All right بسيار خوب

Also
همحنین
Always
هميشه
Amazing
شگفتانگيز، متحيركننده
آمبولانس عصبانى
Animal
نصيحت
Affirmative
اظهارنظر مثبت، ياسخ مثبت
Africa
African

پيش، قبل

Airport
All
Afternoon عصر،بعدازظهر
Again دوباره

Age
سن

هوا
فرودگاه
همه
1
Ago
I

| Appearance | ظاهر | Baggage reclaim تحويل |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Apple | سيب | Bag | كيف |
| April | ماه آوريل | Bake a cake | كيك پֶتن |
| Arabic | زبان عربى | Baker | نانوا |
| Around | گرداگرد، اطراف | Banana | موز |
| As | به عنوان | Bank | بانك |
| Asia | آسيا | Bathroom | حمام |
| Asian | آسيايى | Begoing to |  |
| Ask | سؤال پرسيدن | قصد انجام كارى در آينده |  |
| Ask the informa | mation desk | Bequiet | ساكت باشيد |
| اطلاعات | پرسيدن از ميز اطلاع | Beautiful | زيبا |
| At first | در ابتدا | Bedroom | اتاق خواب |
| Attend | شركت كردن | Before | قبلاًا قبل از |
| August | ماه اوت | Beginning | آغاز |
| Aunt | عمه، خاله، زندايى، | Below | زير |
| Australia | استراليا | Belt | كمربند |
| Australian | استراليايى | Bench | نيمكت |
| B |  | Best | بهترين |
| Back | برگشت | Big | بزرگ |
| Back | كمر | Birth | تولد |
| Backache | كمردرد | Birthday | روز تولد |
| Backpack | كولهشپ | Black | سياه |


| Black board | تختهسياه | Brother | برادر |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Black eye | حشم كبود | Brown | قهوهاى |
| Blanket | پتو | Browsing the internet |  |
| Bleed | خون آمدن | كشتوگذار در اينترنت |  |
| Blog | وبلاگ | Bruise | كوفتگى كبودى |
| Blue | آبى | Building | ساختمان |
| Boarding وارد شدن بهه هوإيما |  | Burn | سوزاندن |
| Booking a room | رزرو اتاق | Bus <br> Bus station | اتوبوس |
| Book | كتاب |  | ايستگاه اتوبوس |
| Bookstore | كتابفروشى | Busy | مشغول |
| Born إييده | متولدشهه ، زاييد | Buy | خريدن |
| Boulevard | بلوار | Buying a ticke | خريد بليط |
| Boy | پِ | Bye | خداحافظ |
| Brave | شجاع | C |  |
| Brazil | برزيل | Cake | كيك |
| Brazilian | برزيلى | Call |  |
| Bread | نان |  | تماس گرفتن |
| Break ت | وقت استراحت | Camputer | رايانه، كاميّهوتر |
| Bridge | لِ | Can | توانستن |
| Brilliant | برجسته و عالى | Capital | پايتخت |
| Bring | آوردن | Car | ماشين |
| Broke | شكستن | card | كارت |

