

نشر كتـاب هـاى مـورد نظر خوانـنده گـان آغـاز شـده و از آن زمان تا

 و فعاليت هاى ثمر بخشىى را به انجا مر رسانيده است
 ادارهء اريك وعده يیى از محققان و نويسنده گان ان انتخان

 ميشود ، مشتركاً به پيش بر برند


 رفيع فاروق است.




 تر را تقديم نماييم.
ادارهء كتابخانه ها ى سيار اريك

## دستور همه كانى زبان درى

## (صرف و نحو)



مولف : پوهاند دكتور محمد حسين يمين


مشخفصات كتاب:
بـام كتــــــاب : دستور همه گانى زبان درى (صرف و نحو)


شمارء مسلســــــل : اM



IVV : تعداد صفحـــــــــات

آدرس ناشــــــــــر : خانه نمبر B-5، كل مهر رود،
پوست بكس AF • ا يونيورستى تاون- یشاور
تيلفون: $\Delta V \cdot Y \Delta M$ ، $\Delta V$ •IVY9 ، $\Delta V$ • FM9

-91-YASFFIF:محـــــــلـ طبــــــع : مؤسسه انتشارات الازهر ـتيلفون محل توزيع و فروش: دفتر اكبر (اداره هماهنگى كمك ها براى افغانها)

استفاده از مطالب كتاب با ذكر مأخذ مجاز است

## فهرست

( 1 - $\mathfrak{\varepsilon}$ )
مقدمه : دستور زبان پارسى درى (صرف و نحو)
(0 _ 17)
فصل نخست ـ واجشناسى (Phonology) :
ا واج ( Phoneme ) وحرف (Prapheme) ، انواع واجها در زبان پارسى درى ، نخست ـ واجهاى زنجيرى (Seqmental, Phonemes) ، اـ واكه
 Phonemes) دوم - واجهاى زبر زنجيرى (Semi vowels)
[ (Suprasegmental
(IV _rV) : Morphology) : نصل دوم ـوازُكثناسى
 وازكهاى بسته (Boundmorphemes) ، ا ـ ـنشانه هاى ساختمانى [ (Affines) (Particals) (YN-V.) نصل سوم - وازٌ (Word) :
 يا گروه اسم (Noum group) ، نخست اسم (Noun) ، اـ اسم ذات و

 ، 9ـ اسم مهـهم ، حالت اسم (Noun Case) ، اـ ها حالت فاعلى ، r ـ ا حالت مفعولى ، r _ حالت اضافى ، ع - ح حالت متممى ، 0 ـ

## فهر ست

صفهع

دوم صفت ：（Adjective）1－ 1 －صفت عادى ، صفت مقايسى برتر （تضضيلى）، 「٪＿صفت مقايسى برترين（عالى）، Y † صفت برسشى ، هـ صفت

نسبتى ، צ＿صفت فاعلى ، V＿صفت مغعولى ، سوم ضمير Pronoun）： انضمير شخصى（Peonoun）، rـ ضمير مشترى（Reflexive Pronun）،「 ض ضمير اشاره（ Demonstrative Pronoun ）، جهارم－عدد （Numeral）： كسرى ، قيود（Adverbs）، انواع قيد ، تعليم يا گروه فعل（ Verb （group ）، ا－ريشٔ فعل（Verb stem）، rـ اشخاص فعل ، 「ـ وجوه فعل، Y \＆جنبه هاى معنوى فعل ، الف ـ فعل گذرا ، ب－فعل ناگذرا ، ج－فعل مشترى ، ه ـ صيغه يا ساختت فعل ، الف ــ فعل معلوم ومجهول ، ب ــفعل مثبت و منغى ، צـ زمانه فعل ، فعل ماضى و انواع آن ، اـ ماضى مطلق ، 「 ماضى استمرارى ، 「ـ＿ماضى قريب ، Yـ＿ماضى بعيد ، هـ ماضى التزامى ، فعل حال و انواع آن ، اـ فعل حال مطلق ، 「ـ فعل حال استمرارى ، rـ فعّل حال التز امى ، Y ال فعل امر ، هـ فعل نهى ، فعل مستقبل． （ V 1 ＿ $1 \cdot 1$ ）
فصل جهارم ـ نحو :
[نخست - عبارت ، دوم ـ كفته ، سوم ـ فقره ، جهارم - جمله]

## 

مركز منابع نشراتى و اطلاعاتى اكبر (اريك) از هشت سال به اين



 گرد و نواح خويش مى شنوانتدا





 در مسايل دينى، اجتماعى، اقتصادى، اقتى تعليمى، تربيتى، صحىى، تاريخى، فنى، مسلكى و... كمك رساند




 عدم موجوديت آثار و مـواد مطلوب در مر مراجع مذكور ، اريك تاري تلاش
 نمـايد . بـه مـنظور تحقق ايـن هدف از ينج سال قبل كار برای چاپ

## 

مقذمه :
دستور زبان علمى است كه نظام و ساختمان زبان را شرح و بيان مى كند ائـ اين

 راطورى كه هست تحليل و تشريح مى دارد. با شناخت و آموزش دستور زبان مى توان زيان زبان را دا درست به كار برد ور و از اشتباه و نادرستيها بر كنار ماند، از همين جا است است كه امروزه كتنه انـي اندي
 ساختمان زبان را به كونئ علمى و آكاهانه توضيح وتفيّ ونسير مى نمايد در دستورهاى كاسيك ، زبان بر اساس نظريات افلاتون و و ارستو تشريح
 فعل و حرف ، كه اين يك روش نا نادرست و و ناكافى بر براى شرح سان ساختمان




 نارسا بوده و نمى توانند همه واحد هاى صو صوتى زيانى زبان را كه عناصر اصلى سازاى زبان مى باشند، ثبت وارايه نمايند.

|  | r | مقدمه |
| :---: | :---: | :---: |

از جانب ديگر حرف يكى بار در الفبا عناصر بسيط تلقى شده و بعدأ نشانه هاى ربط (Conjunctions) ، پسينه (Postposition) و پیشينه ها ها (Preposition) در بسا موارد ديگر كمبودها و نادرستيهاى واضح و آشكارا خر در دستورهاى
 مشتق مى باشد، ريشه پنداشته شده است، همحچنان در اكثر موارد در شرح ساختمان زبان پارسى درى از قواعد زبان عربى مطابق به مشخصصه همان زبان استفاده شده است، حالا نكه اين دو زبان مربوط به دو خانواده جداكانانٔ زبانها مى باشند و ساختمان آنها از هم متفاوت است.

 موضوعات و درك آن نقش عمده دارد. در دستورهاى معاصر زبان غناصر اصلى سازنده زبان كه عبارت است از واحدهاى صوتى يعنى واجها (Phonemes) ، واحاههانى لغظى تكو ازوها ونا و وازڭكها (Morphemes) و واحدهاى نحوى يعنى جمله ها شرح شده انواع، اشكال، اسلوب عملكرد و ارزش واحدهاى دستورى در ساختار زبان به
 زبان و تحولات زبان در مسير زمان در دستور معاصر زبان جايى نـانـي



$r$

حروف (گرافيمها) ؛ زيرا حزوف (Graphemes) شكل نوشتارى واجها مى باشد و اساساً زبان از عناصر صوتى و واحدهاى آوازى (واجها) تشكيل شده است و اين واجها در حروف نشان داده مى شود، در حاليكه حروف در ارايئ تمام واجها نارسا هم مى باشد؛ بدين گونه حروف در تشريح ساختمان زبان معام دومى را دارا مى باشد، از اينكه حروف نظر به تعداد واجها كم است ، بنابر همين كمبود است كه در بسا از موارد در بسيارى از وازه ها ، واجها در
 حرف دارد اما اصلاُ از سه واج (واحا صوتى) يعنى: (gul) تشكيل شده
 صوتى ميانى آنها مختلف مى باشد، دو وازة جداكانه را ارايه كرده اند. از چجنين موارد مى توان دهها مثال را نشان داد. در برخى از دستورهاى كالسيك و عنعنى كلمه بر هفت يا هشت و حتى نه گونه گفته شده است از قبيل : اسم ، صفت ،كنايه ،عدد، فعل، قيد، حرف ربط، حرف اضافت و اصوات' اينجا نيز سخن بر سر وازء حرف و كلمه است.

از آنجايى كه حرف ( گرافيم ) شكل نونشتارى واج ( فوتيم ) است ، بنابران

 فرشيد ورد.
 وديً,

## F

حروف ربط (اصلا نشانه ربط Conjunction) و حروف اضافت (اصلاً بیشينه ها - Preposition و پسينه - Postposition) را همانغونه كه نمى توان حرف ناميد ، همحچنان نمى توان كلمه يا وازه كفت، زيرا اينها معناى لغوى ندارند بلكه داراى معناى دستورى اند و تكوازً يا وازكهاى بسته (گفته مى شوند و اساساً نشانه هاى ساختمانى اند. همجنان در دستورهاى كلاسيك و عنعنوى وندها (Affixes) حرف يا كلمه گفته شده است كه هر دو نام نادرست است؛ مثلاً بعضأ پِوند توصيفى (حروف اتصاف) ، پسوند فاعلى (حروف علت) و پسوند مكان (كلمات ظرفيت) ناميده شده اند ' در حاليكه پسوند ها ها اند، و و يا بیشوند ها ها

 با در نظر داشت نكات بالا مطالجهٔ دستور زبان به روش معاصر و با رعايت معيارهاى زبان شناسي نوين، يك امر ضرورى پنداشته مى شود تا بتوان زبانها را به گونة همه گانى به ويزه زبانهاى يك خانی خانواده را در كليات در پرتو نورمهاى مشخص و معين زبانشناسى معاصر بررسى و تحليل و تفسير كرد و قواعد آن را فرا گرفت.



## فصل نخست :

## «Phonology"» واجشناسى

چجون زبان يكى نظام صوتى رمزى (سمبوليك) است، بنابران مطالعةٔ آن از

 واجششناسى نام دارد.





 اينجا واحد صوتى يعنى واج كو

 و مشخص اينجا بدين معنى است كه واجها يعنى عناصر صوتى سازنده زبان واحـدهاى شناخته شده انـد




مثلاز وازه́ (تار) را در نظر مى گيريم ، با ابدال واج نخست آن به (خ) اين وازْه (خار) مى گردد ، در وازء: (كار) اگر واج ميانة آن به (و) بدل شود وازه (كور) هستى مى يابل و در وازة (كار) با تعويض واج اَخخرش به (ش) از آن وازَه كاش آفريده مى شود. مى نگريم كه در اين وازه واجها مفارق اند.

## واج (Phoneme) و حرف (Grapheme) :

هـر حرف يكى از نمودهاى الفبا مى باشل ، بنابراين در زبانها مجموع حروف را الفبا مى نامند و هر يیى آن واحد الفبايى حرف گفته مى شود. هـٌ گغته مى شوبٌ أما از نگاه واجشناسى واحل صوتى است كه مخرج آن عقب ثنُئى بأْيى قرار دارد ، يعنى صوتى است كه از تماس نوى زبان با ثناياى بالايیى به وجود مى آيد و يک واج با آزاى دندانى است. :ر هر زبانى گرافيمها (حروف) در بر گیرنلهذ همه واجها نيستنل ، بلـين معنا كه همةُ حرْفـ در زبانها در ارايهُ واجها نارسا اند؛ مثلاُ در زبان بِارسى درى وازءْ (دل) متشكل از دو گرافيه است در حاليكه از نظر واجشناسى اين وازه از سه واحل صوتى (واج) تشكيل شله است بدين گونه (دل - Dil) 'بّبته گرافيمها در زبان بدين سبب نارسا و ناقص اند كه زبان گفتار بيوسته در حال تحون و تكامل است و يك پديلده فعال مى باشل، حال آنڭه خط والفبا ويزّ گیى ايستايى و محافظه كارانه دارد و پس از روز گاران زياد معروض به دگرگونى مى شود انْهم بسيار كند ور در موارد كوپکى ْ جزنى. از همين جاست كه پزوهش در زبان و قواعد آن به اساس اصوات زبان صورت مى
گيرن نه حروف آن.

در زبان پارسى درى واجهاى بى صدا (كانسونانتها) تقريباً همه داراى گرافيم مشخص اند، جز شكل دگر گونهُ آنها (الوفونها) كه نشانه ها و علامت ويزه خود را ندارند ؛ و اما واجهاى صدا دار (و اولها) از نگاه گرافيم نارسا و ناقص اند؛ چنانكه در زبان پارسى درى هشت واج صدا دار دار (واول) وجود
 بررسى قرار مى گيرد، البته براى نمايش همه واجهاى صدا دار دار (واولها) از الفباى فونتيكى استفاده مى شود. بايد كفت كه در پزوهشهاى واجشناسى ، و اجها ميان قوسهاى مايل به

 مراد صوت اين واج است و اگر بنگاريم (ج) مقصود از آن گرافيم يا نام حرف متذكره است يعنى جيم.
انواع واجها در زبان پارسى درى :

واجها (واحدهاى صوتى) كه آوازهاى زبان را در بر مى گيرد در مرحلة
نخست به دو گونه جدا مى شود:

اـ ـواجها يا آوازهاى زنجيرى (Segmental Phonemes).
 نخست - واجها يا آوازهاى زنجيرى:
واجهاى زنجيرى يا مقطع كه عناصر اصلى صوتى را در زبان تشكيل مى دهند
 اـ واجهها يا آوازهاى صدا دار (Vowels) كه در زبان پارسى درى

واكه گفته مى شود.
「- واجها يا آوازهاى بی صدا (Consonants) كه در زبان پارسى درى
همخوان نام دارد.
ケـ واجها يا آوازهاى نيمه صلا دار (Semi-vowels) كه آن را شبه
واول نيز گفته اند.
اــ واكه ها يا آوازهاى صدا دار (vowels) :
واكه ها داراى ويزگ گيها و مشخصات زير است:
الف ــ واكه ها با طنين وتموج ادا شده دوامدار شـه مى تواند، مثلاً آنگاه كه بغوييم !باغ/ از جملهُ سه عنصر سازندهُ آن جزء ميانى آن يعنى /آ/ با طنين و تمصج ادا شـه

يك موسيقيت خاصى به وازه داده است و اين همان واكه (واول) است.
ب - در اداى واكه ها جريان هواى تنفس متوقف نمى گردد يعنى در همان قسمت از وازه ها و وازڭكا كه واكه آماه است، جريان هواى تنغس باز نگهلداشته مى شود، اگبر وازه يکى واكه داشته باشد، همان واكه دوامدار ادا مى گردد، چنانكه در وازءُ /باغ/ ديديم و هر گاه در يکى وازٌ دو يا بيشتر از آن داراى واكه باشل به همان تعداد و در همان موارد جريان هواى تنفسى باز نگهـاشته مى شود؛ مثالً در وازءّ (دورى) كه دو واكه دارد در همان جاها و در وازّهُ (دانايان) كه سه واكه دارد در همان موارد جريان هواى تنفسى باز مى باشد. ج - واكه ها در نظام ساختمان صرفى زبان همواره به حيث هسته و مركز هجا (سيلابه - Sylable) قرار مى گيرد و محل فشار در اداى وازه مى باشلد، يعنى واكه ها وظيفهُ دادن قابليت ادا را به تكوازها و وازه ها مى دهند، اگر يك وازه متشكل از يكى هجا است در حقيقت داراى يك واكه و هر گاه وازه

9
دو يا سه هجا دارد در واقع دو يا سه واكه داشته مى باشد؛ مثلاُ بار يكى هجا
و يكى واكه و باور دو هجا و دو واكه دارد.

در تشكل واكه سه عضو گويايى يعنى زبان ، لب و الاشه پايينى نقش عمده دارد و موافق به حركت اين عضو در وقت اداى واكه آن واكه به همان ويزه گى ها نامگذارى مى شود يا مثلاً : واكهُ واو معروف / ū / چون هنگام تلفظ آن زبان به سقف دهان بالا مى شود و اندكى زبان از حالت طبيعى به عقب مى رود و الاشهٔ پايينى شكل نسبتاً كش شده و بسته را به خود مى گيرد و لبها حالت گرد مى دارند . از اينرو واكئ / بسته و گرد گفته مى شود.

واكه هاى زبان پارسى درى هشت گونه اند:
/ / / / / /
/e/ / / /
/i/ الف مكسور، كسره: امروز ، زشت.
/a// الف مفتوح ، فتحه: اگر، پٍر.
̄̄/ / واو معروف: نور، دو ، خروس.
/0/0/ واو مجهول: كوه، سبو.
/u/ الف مضموم ، ضمه: استاد، مرغ.
/ā / الف ممدود: آب ، دانا

جدول نامگذارى واكه ها با ارتباط به فعاليت عضوهاى گويايى:

(onsonants) (r همخوانها يا آوازهاى بى صدا
همخوانها اين ويزه گيها را دارند:
الف: همخوانها بدون طنين و تموج اند حتى از اينكه بى صدا اند به كمكى واكه ها قابل ادا و سمع مى شوند. از همين جاست كه همخوان كفته شده اند ؛ مثلا: /ما/ كه ابتدا به همتخوان است با با كا كمترين طنين آغاز و به تعقيب آن صوت گسترش ورسايى مى يابل ، بر عكسى وازه /آب/ كه با طنين هر چه بيشتر آغاز مى گردد و و صوت خود كاهش و به تدريج پايان مى يابد. ب - هنگام تلفظ همخوانها در جريان هواى تنفس بندش صورت مى گيرد


و آخر آن با يك بندش كوتاه ادا مى شود و يا بندش به صورت نيمه و كم دوام مى باشد؛ مثلا در كلمهُ /خس / كه عنصر اول و آخرش با بندش نيمه و كم دوام ادا مى گردد.
ج - همخوانها در نظام ساختمان آوازى زبان هيچگگاهى به حيث هسته و مركز هجا قرار نمى گيرند بلكه جوانب هجا را تشكيل مى دهنل ؛ يعنى كه همخوانها در چگونه گی طرز اداى وازه نقش عملده ندارنل، بلكه اين نقش را در اين زمينه واكه ها ايفا مى كنند.

در تشكيل همخوان هاى بارسى درى لب بالايى ، ثناياى بالايیى ، بيره و حلقوم كه قابليت جنبش آنها نسبتاً كم است، محل توليد همخوان ها مى باشنل ، از جانب ديگر لب پايينى و زبان كه قابليت جنبش آنها نسبتاً زياد است، عضو مولل همخوانها مى باشند. هر گاه عضو مولل صوت با محل توليـ صوت بجسپٍ يا به آن نزديى گردد، مخرج همخوانها به ميان مى آيل و آنگاه همخوان به همان نام ياد مى شود؛ مثلا در اداى واج /ب/ لب پايينى كه عضن مولد است با لب بالايى كه محل توليد صوت است مى پسبد. بنابران واج /ب/ دو لبى گفته مى شود. همخوانهاى زبان پارسى درى از نگاه جريان هواى تنفسى نيز قابل تشخيص وتشريح است، جنانحچه اگر هنگام توليد همخخوان جريان هواى تنغس متوقف ساخته شود انسدادى گفته مى شود؛ مثلاً : همخوانهاى انسدادى ذيل :

$$
\begin{aligned}
& / \mathrm{p}=\underset{\sim}{\prime} / \mathrm{r} \quad \mathrm{~b}=\mathbf{\mu} /-1 \\
& / \mathrm{d}=2 / \mu^{\mu} \quad / t=ت / \mu^{\mu}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (q= ق/ _V }
\end{aligned}
$$

هر گاه هنگام توليد همخوانها. جريان هواى تنفس نيمه متوقف ساخته شده و احتكاك صورت گيرد، سايشى خوانده شوند وهمخوانهاى ذيل سايشى اند:

اگر در توليد همخوان در جريان هواى تنفس سايش و انسلاد همزمان واقع شود، آن را انسدادى ـ سايشى گويند، مثالا اين همخوانها:

$$
\text { / j = }{ }^{\prime} \text { _r } \quad / \text { Ć }=\text { - }
$$

هر گاه در توليد همخخوان جريان هواى تنفس از دو جانب عضلئ زبان جارى گردد ، همخوان را جانبى نامند؛ مانند اين همخوانها:

$$
/ r=ر / \_r \quad / L=J /-1
$$

و اگر در توليد همخوان جريان هواى تنغس از راه بينى عبور نمايد آن را انفى گوينل؛ مثلاً اين همخوانها:

$$
/ n=\text { r } / \text { r }
$$

$$
/ \mathrm{m}=\rho /-1
$$

بايد گفته كه هنگام توليد همخوانها اگر رشته هاى صوتى در حنجره مرتعش ساخته شود ، آنها را همخخوانهاى با آوا (Voiceless) و در غير آن بى آوا خواننا. (Voiealess)

برخى از واجهاى همخوان عربى كه با عناصر لفظى داخل زبان پارسى درى شده اند،در تلفظ به صورت آوازهاى مشابه خود در اين زبان ادا و تشخيص

$$
\begin{aligned}
& \text { /ط/ مشابه /ت/ } \\
& \text { مى گردند؛ از قبيل : } \\
& \text { /ث/، اص/ مشابه /س/ /اض /، اظ/ مشابه /ز / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 1 \mathrm{~g}=\dot{\text { と }} /-9 \quad / \mathrm{X}=\dot{C}^{\prime} \mathrm{Q} \quad \mid \mathrm{Z}=\dot{j} /-\mu
\end{aligned}
$$

جدول همخوانهاى زبان پارسى درى با ساير مشخصات آنها:


「
 نظام ساختمان فونيمى زبان گاهى هسته هـجا را تشكيل مى كنـا

 /و - W در كلمةٔ /دانشور/ كه همه ويزه گيهاى همخوانها را دا دارا


بنابراين در اينجا واكه كفته مى شود.

اين تشكيل يک واج از چند واج (macro phoneme) نام دارد.







دوم - واجهاى زبر زنجيرى (suprasegmenta (phonemes)
 تحقيق قرار مى گيرند ،يعنى اين واجها بر واجهاى زنجيرى تحميل مى شونـانـ.

واجهاى زبرزنجيرى داراى مفاهيم لغوى و دستورى مى باشند و با تغيير هر يك از آنها مفاهيم لغوى ودستورى وازه ها و فقره ها دگرگون مى گردد. واجهای زبر زنجيرى پارسى درى عبارت اند از : فشار و آهنگ .

اـ فشـار (Stress):
فشار عبارت از شديد يا خفيف ادا كردن واجهاى زنجيرى است كه با هـم تركيب مى شوند، اينجا فشار مخصوص تكوازها و وازه ها است و اين را فشار صرفى گويند، تكوازها يا وازْكهاى يک هجايى همواره داراى يک فشار ثقيل مى باشند و اما در وازڭها و وازه ها جندين هجايى فشار ثقيل و خغيف و متوسط نيز موجود بوده مى توانل. در زبان پارسى درى محل وقوع فشار ثقيل در اسمهاى چند هجايى در هجاى آخر مى باشد؛ مثلا : (دروازه) سه هجا و فشار ثقيل بر /زه/ قرار دارح ، جوكى دو هجا و فشار ثقيل بر هجاى آخر آن است؛ و اما در فعلهاى پيشوند دار فشار ثقيل بر بيشوند ها وارد مى شود ؛ مثالً : مى نويسل ، بنويس ، برو... اينجاها فشار ثقيل بر پيشوندهاى / مى / و / ب/ قرار دارد. بايل افزود كه تغيير محل فشار ثقيل كه آن را تكيه (accent) گويند بعضاً باعث تغيير معنا در كلمه مى گردب؛ مثا: بهشت (فشار ثقيل بر هجاى اول) به معناى گذاشت و بهشت (فشار ثقيل بر هجاى دوم) به معناى جنت و يا ماهى (فشار ثقيل بر هجاى اول)به معناى ماه هستى و ماهى (فشار ثقيل بر هجاى دوم) به معناى حيوان معروف آبى ، ماهى و ماهى اين دو وازه در اين مصراع از رابعةٔ بلخى : تو هون ماهى و من ماهى سوزم به تا به بر

r- آهنگ (Intonation) : عبارت است از اداى وازه ها، تركيبها با موسيقيت خاص آن، آهنگ گر چهه در قدم اول ويزٔه جمله ها و فقره ها تواند بود ، اما هر وازه و تركيب هم آهنگ خاص خاص خود را دا دارد به ويزه كلمه هاى
جند هجايی كه در آنها فشار ثقيل ، خفيف و متوسط مطرح است، اداى آنها آهنگ خاصى را ايجاب مى كند.

## فصل دوم :

## "Morphology» وازڭ كشناسى

وازڭ يا تكوازٌ كوجِترين واحد با معناى زبان است و در اصطلاح زبانشناسى به آن مورفيم (Morpheme) مى كويند؛ دانشوازئ مورفيم از ريشهُ يونانى مورف (Morph) به معناى صورت و شكل با سسوند (ايم- eme) به مغهوم واحد متمايز ،تركيب شده است.


 يك وازَك مشخص و غير قابل تجزيه است، اگر تجزيه كردد به دو دو جزء /فر/ / و/ ياد/ جدا مى شود ؛ اين دو جزء گر چجه جداكاكانه هم معنايى دارند، اما اين معناى آنها به صورت جداكاكانه غير معنايى است كه در اسر / فرياد وجود دارد ، يعنى وازك كه يكى واحد با معنا و و غير قابل انتسام است با تجزيه اش معناى يك لخت آن آن ميان می می رود.
 خود به ميان مى آيد.زيرا هجا جا جزء حتمى وارّك است. هجا يا سيلابه (syllable) گروهى از اصوات است كه با يك يك بندش تنفسى ادا مى شود و از نگاه شكل گروهى از واجها است متشكل از يكـ

واكه يا يک واكه و يک همخخوان و يا يک واكه و پند همخوان مى باشد


 يعنى يك واكه و دو همخخوان .
 پارسى درى هجا داراى اين اشكال و ساخت متى باشد:

$$
v_{g} \mathrm{vc}, \mathrm{cv}, \mathrm{cvc}, \mathrm{vcc}, \mathrm{cvcc}-
$$

مثال بالترتيب: آ، آر، جا، كار ، است، داشت و و و و


 وازذها يك هجايى و دو هجايى مي باشد.
وازء ك و وازَه:


 و وازڭى كه هم معناى لغوى و هم معناى دستورى دارد، بدين معنا است
 وازَكهاى ديگر افاده مى گردد.



وازَى اند و بعضى وازُكها وازّه.
بلدين معنا كه وازه هاى ساده وازڭى باشند نه وازْه هاى آميخته ؛ از جانب ديخر وازڭهاى آزاد وازه اند، يعنى وازْه هاى ساده اند و وازڭكهِاى بسته وازه نيستند زيرا تنها معناى دستورى دارند نه لغوى ؛ پس /باغ/ از يک جانب وازءه ساده واز جانب ديگر وازڭى آزاد مى باشلد، اما /جٌه/ كه در دستور به حيث پسوند و به معناى كوجك به كار مى رود يك وازڭ بسته است ؛ جون به صورت مستقل كار برد ندارد و داراى معناى لغوى نيست، پس وازه گفته نمى شود؛ از آنرو /باغچچه/ متشكل است از /باغ/ وازء́ ساده يا وازڭ آزاد و پسوند / - چپه / وازَك بسته كه نمى توان آن را وازه گفت. انواع وازڭ در زبان پارسى درى : طورى كه در بحث پيشتر ديله شل وازڭى يا تكواز دو گونه است : وازڭهاى آزاد و وازْكهاى بسته ؛ يعنى كه وازڭ از لحاظ طرق استعمال و بيان مقصود به دو قسم جدا مى شود: يكى وازڭكهايى كه معناى لغوى داشته به صورت جداگانه و آزاد به كار برده مى شونل و به نام وازڭهاى آزاد ياد مى گردند كه وازه هم گْته مى شوند؛ مثلاً : خانه ، قلم ، باغ، ما ،گفت، زيبا و امثال آن. و ديگر وازڭهايى كه معناى دستورى داشته به صورت آزاد به كار نمى روند و معناى لغوى و مستقل ندارند. اينها به نام وازڭهاى بسته موسوم اند ؛ مثلاً : از ؛ را ، و ، اگر ، اما، چون، در و نظاير آن. اينک نخست وازڭكهاى بسته و سیپ وازڭهاى آزاد يا وازْ را مورد بررسى و تحليل قرار مى دهيم.
$\square$
Y.

## انواع واز كهاى بسته (Bound morphemes) :

وازكهاى بسته به صورت آزاد به كار نمى روند و معناى لغوى ندارند، بلكه
 وازه هاى و وازڭهاى ديگُر معناى آنان افاده مى شود. وازڭهاى بسته نخست به دو دسته جدا مى گردد: نشانه هاى ساختمانى (Particals) و وندها (Affixes).

1ـ نشانه هاى ساختمانى (Particals) :
نشانه هاى ساختمانى آن وازكهاى بسته را كويند كه در تر كيبها و جمله ها با به كار رفته معناى آنها از عملكرد و نقش شان ان در بار بافت جمله فهميله می شی شود ؛ نشانه هاى ساختمانى عبارت اند از : الف ـ پیسينه و پيشينه ها:
در زبان پارسى درى يک پٍسينه (Post position) وجود دارد كه عبارت از /را/ است؛ پسينه در جمله پس از مفعول معرفه مى آيد ، يعنى هم نشانه مeعولى و هم نشانهٔ معرفه بودن آن است ؛ مثلاً آنگاه كه بغوييم: او كتاب را را

 بعضاً پٍينه بعد از مفعول داراى پسوند نكره مى آيد كه در آن صورت پیهوند نكره بيانگر وحدت مى باشد و پسينٔ لرا/ بيانگر حالت مفعولى آن ؛ مثلاً : در بشقاب پنج دانه سيب بود ، سيبى را من گرفتم . آنجا شخصى را ديدم كه
هيزم جمع مى كرد.

همجنان پسينه با اسمهاى خاص و ضميرها كه خود معرفه اند نيز به كار’

مى رود ، اينجا پسينه تنها بيانگر حالت مفعولى اسم است.
و اما پيشينه ها (Prepositions) :
در زبان پارسى درى عبارت اند از : به ، با ، بر، براى ،در، از، تا، بهر، اندر؛ پيشينه ها د رجلو متمم فعل مى آيند و آن را به جمله بيوند مى دهند؛ مثلاً : به خانه رفت، بر زمين افتاد، با برادرش آمل ، در بازار ، از مكتب، بهر تو، تا بروان ، انـدر خانه...

بعضاً متمم ها به ويزّه در محاوره بدون بيشينه هم مى آيند ؛ مانند: او بازار رفت ، او خانه است. يعنى به بازار رفت، در خانه است. در واقع آنجا ها

پِسينه حذف شده است.
ب ـ نشانهُ عطف:
نشانه عطف عبارت از /و / است كه ميان دو وازه در جمله قرار گرفته آنها را تحت يك حكم قرار مى دهد؛ مثلاً : بروين و بنفشه آمدند. كريم و نسيم شاگرداند. اينجا پروين و بنفشه تحت حكم آملند و كريم و نسيم تحت حكم شاگرداند قرار گرفته اند. همحچنان نشانء عطف /و/ ميان دو فقره جمله قرار گرفته فقره دومى را به نخستين بيونل مى دهل.

نشانة عطف /و / در زبان پارسى درى يا به صورت دو لبى /Wa/ يا به شكل لبى دندانى /va/ و يا به شكل ضمه /u/ ادا مى گردد. ج - نشانه هاى ربط (Conjuetions) : وازڭكهاى بسته يى اند كه عموماً دو فقره واجزاى جمله را به هم ارتباط مى دهند؛ نشانه هاى ربط در زبان پِارسى درى يا ساده باشند مثلاً: نه ، هم ، نيز ،



نشانه هاى ربط در زمينه موضوعات گونه گون در سخن مى آيند؛ از قبيل :
قيد زمان، مكان ، تعداد ، علت ، سبب ، شرط ، استثناء ، تأكيد و غيره دـ نشانه هاى اصوات (Interjeetins) :
وازڭكهايى اند كه در موارد و به مفاهيم مختلف از قبيل ندا، تعجب، افسوس ،
تحسين و تنبيه به كار مى روند؛ جنانكه :

فتح نامه ها بردار"

كه جه زيبا شده است.
 خوب خواندى.

عـ نشانه هاى تنبيه : الا ، هلا، هان ، همين ، مثلاً : (الالا اى كه عمرت
به هفتاد رفت"
"(هان انى پسر كه بِير شوى پند گوش دار"
(Affixes) (
وندها وازءكهاى بسته اند كه در آغاز ، انجام و بعضاً در ميانئ وازء ها هيوسته
 به سه دسته جذا مى شوند: پيشونَدها ، پسوندها و ميانوند ها

## الف ـ بيشوندها (Perffixes)

پيشوندها در آغاز وازه ها پيوسته معناى جديد مى سازند و دو قسم انذ: بيشوندهاى صرفى و پيشوندهاى وازه ساز.

نخست پيشوندهاى صرفى: كه بر سر فعلها بيوسته گردانهاى مستقل را به
وجود مى آورند و عبارت اند از :

بيشوند / مى - / و / همى - / كه ساختمانهاى استمرارى فعل گرا تكميل مى كنند؛ مثلا : مى گويند ، مى گفت، همى گفت، همى گويل، ... بيشوند /ن-/نفى و / م ـ / نهى كه ساختهاى منفى و نهى فعل را تكميل مى كنند؛ مانند: نگفت، نرويد، نزگويد، (فعل منفى) مرو، مرويل، مخور، مخوريد، (فعلى نهى) پيشوند /ب / تأكيد كه با فعلها براى تأكيد مى پيوندد؛ پون : بروم، برونل، برويل، برويم،...

دوم پيشوندهاى وازه ساز : كه درآغاز فعل ،اسم و يا صفت بيوسته مغهوم هاى جديد به وجود مى آورد؛ بيشوندهاى وازٌه ساز اينها اند:


/در-/ : درخواست ، دريافت ، در خور، ...
/ور ـ/ :ورشكست.
/فرو ـ / : فرو گذاشت ، فرومايه ، فرو برد، ... /فرا ـ/ : فراخواند، فراخوان، فرا رسيد،... /وا ـ/ : واكنش، وانمود، وادرست، واگير،... /هم _/ : همدست، همر اه ،همسر، همسفر،...
/ام -/ : امروز، امشب، امسال،...
/با ـ/ : باهوش، با ادب، با هنر ،...
/نا ـ/ : نادرست، نادان ، ناكس، نابينا، ...
/بى - / : بى اراده ، بى ميل ،بى ادب، ...
/ب -/ : بهوش، بنام ، بخرد،...
/ن ـ /: نغهميده ، ندانسته،...
ب - پسوندها (suffixes):
اين گونه وندها در انجام وازه ها پيوسته وازه هاى داراى معناهاى
 و پسوند هاى وازّه ساز نخست - پسوندهاى صرفى: كه در انجام فعل، صفت ويا اسم آمده گردانهاى مستقلى را به وجود مى آورند. پِوند هاى صرفى اينها اند:
 مثلاً : نويسم ، نويسيم، نويسى، نويسيد، نويسد، نويسند.
r- يسوند هاى فاعلى با ريشه ماضى فعل: 1-1م ،- يم ، - ى ، - يد ، صفر ،
ــ اند/ با مثال : نوشتم ، نوشتيم ، نوشتى نوشتيد ، نوشت ، نوشتند.「
 Y / ـ ام ، ـ امان ، / ـ ت ، ـ اتان ، / ـ اش ، ـ اش اشان / مثال: خواستم (مرا خواست)، خواستمان، خواستت، خواستان، خواستش، خواستشان.

0 - يسوند هاى اضافى كه با اسم آينل و اسمم را به پسوندها متعلق سازند،
پسوندهاى اضافى و پسوند هاى مفعولى يكى اند و تفاوت در آن است كه اين پسوند ها با اسم آيند ؛ مثال : كتابم ، كتابمان ،كتابت ،كتابتان ، كتابش ، كتابشان.

צـ پـونل هاى ريشه ساز كه با برخیى از ريشه هاى فعلها پيوسته ريشه هاى
ديگرى از نوع متعددى مى سازند و عبارت اند از / ـ آند ، ـ آنيد / ؛ مثال:
از ريشة / رس / رساند ، رسانيد.
از ريشه / دو / دواند ،دوانيل.
از ريشه́ / خند/ خنداند ،خندانيد.
همجنين از ريشهُ / سوخت / سوختانل، از / گريخت / گريختانل ،... پسونل هاى ديگر صرفى عبارت اند از پسوندهاى جمع، پسوندهاى تصغير و نكره كه در بحث جمع اسم و اسم تصغير و نكره به تفصيل ذكر مى شونل.

دوم - پسوندهاى وازه ساز: كه در پايان فعل ، اسم و يا صفت پيوسته وازه هاى جديد با مغاهيم تازه مى سازند و عبارت اند از : ا- پسوندهاى ملكى / ـ منل ، - ور ، - وار / جون : دانشمنل ، دردمند، دانشور، سخنور ، بزرگوار ، اميلوار.

Y- پسوند هاى تشبيهى / ـ ک ، هـ / كه در آخر اسمها آملهه و ازه هاى
ديخرى مشابه همان اسمها مى سازند ، مثلأ :
با پسونا / ـ / ك / : خرك ، خرسک ، موشك ، سگک ، ناخنكى ،
مويک ، گوشک،...
با پِونا / ـ هـ / : دندانه ، لبه ، دهانه ، گر دنه ، پشته ، دسته ، پایֵه ، ساقه...

 سازد، جّون : نسيمه ، صابره ،شريفه ، كامله،... در زبان پارسى, درى تعداد پسوندهاى وازه ساز زياد است و هر كدام آنها در انواع اسمها و صغتها و اعداد در بخششهاى مربوط به آنها مى آينل از قبيل پسوندهاى اسم سناز، اسم مكان ساز، اسمم زمان ساز ، اسم اله ساز، و پسوند هاى صفت نسبتى ، صفت عددى ، صفت عالى ،صفت تشبيڤى ، صفت فاعلى و صفت مغعولى.

ج - ميانوندها (Infixes) :
ميانوند در بين وازه قرار گرفته معناى نوبه وازه مى دهل ؛ زمينه هاى كاربرد ميانوند اينها است:

1ـ ميانوند در موارد محلدود در وازه́ ساده در ميانه آن آمله وازه معناى ويزه پیدا مى كند وآن عبارت است از /ـ آ_/ كه در ميانهُ بعضى فعلها قرار مى گيرد و فعل دعائيه مى سازد؛ مانند : كند ـ كناد ، دهل ـ دهاد ، بود ـ بواد > باد. Y_ ميانوند در وازه هاى اَميخته زياد است ، اين ميانوندها در بين وازه هاى جداگانه يا ميان وازه هاى تكرارى قرار گرفته معناى تازه به وازه مى دهند ،اين ميانوند ها عبارت ان. از : ميانوند / ـ آ ــ / ، مثال : بناگوش ، سرازير ، سراسر ، ... ميانوتّ / ـ به ـ/ ، مثال : سر به نوك ،سر به راه ،دربار، دمبدم، ... ميانوند / ـ در ـ / ، مثال : پیى در پی ، پیای در پای ، ... میانوند / ـ تا ــ / ، مثال : سرتاپٍا ، سرتاسر، روز تا روز، ... ميانوند / - هو ـ / ، مثال : ساز و بر گ ، پخت و پی ، سوز و گداز، ...


## فصل سوم

## وازه (Word)

وازه به آن واحا صرفى كغته مى شود كه همواره مستقل و داراثى معناى لغوى

 وازَ آزاد و بسته باشد. وازه از دو نغاه مورد مطالعه قرار مى گيرد: نخست ـ تنها از نگاه شكل. دوم - از نگاه شكل و معنى.

نخست ـ وازه از نگاه شكل :
 اـ وازءٔ ساده:

آن است كه تنها يك جز بوده و قابل تجزيه به اجزای آزاد يا يا بسته نباشُد؛؛ به


r- وازءٔ ساخته:




پسونل و يا هر دو تشكيل شلهه مى باشل؛ ماننل: همزمان، فروتن، امروز، ... ، سحر گاه، نابينايان rـ وازه́ آميخته :
آن است كه از خو وازه (وازڭى آزاد) يا بيشتر از آن تشكيل شاه بانشل، يعنى
 روزنامه ، زردآلو، فيل مرغ، شور انگیيز، سياه جششه، ... بعضاً وازْة آميخته داراى يكى يا جنـد وازڭ بسته يا ونـل نيز مى باشد.

مانند : خوشخويى، شوخ چششمى، دست درازى، ناخوشنودى و نظاير آن. و بعضاً هم وازْه آميخته متشكل از سه وازٔه ساده (وازڭ آزاد) مى باشد: مانند
(رگ گل آستين ) در اين شعر :
رگ گل آستين شوخی كمين صيد ما دارد
كه زير سنگ دست از ساية رنگ حنا دارد

از همينگونه وازْه هاى سه جزئى است وازه هاى آميختهٔ: نيشكر فروش ، روزنامه نويس، دستمال باف، خاكروبه كش، چهار مغز باز، گالاب رخسار، ... وازَة آميخته داراى پنلد ويزه گى عملـه مى باشلـ، بلدين گونه: الف: ميان وازْه آميخته گنجايشُ وازه يا جزء ديخر نيست؛ مثال: گل بته ، كيهان نورد، كتابخانه ، دريا، ... ب - معناى معجموعى اجزاى وازه آميخته غير از معناى هر يكى از اجزا است ؛ پچون : كارخانه (فابريكه) ، روزنامه (اخبار)، دسترنج (مزد)، بازيخوش (بى پّروا)، ...


ج: وازْ آميخته پسوند جمع را مى پذيرد؛ مانند : گلبر گها، كارخانه ها ، غريب كاران ، كيهان نوردان، ...
انواع وازه هاى آميخته اينها اند:
اـ وازهٔ آميختهٔ امتزاجحى : كه اجزاى وازه راساً به هم تر كيب شده مى باشل ، ونل هم مى بذيرد، در اين گونه وازه جزء نتخست متعلق به دوم مى باشلـ و اگر كلمه مقلوب شود روابط بر عكس گردد ؛ مثالً : در گلبر گ ، سنگدل ، تنگـل، سياه جشم، بلند قد، صلف دندان و غيره. اجزاى نخستين آنها مربوط به دوم است يعنى وازء́ دوم هسته و نخخستين وابسته باشل و اما در دلتنگ ، چششم سياه، قل بلنل ، دنلـان صدف اين رابطه بر عكسى باشل. وازه هاى آميختة امتزاجى از دو اسم ، اسمب و صفت ، دو صفت ، اسم و ريشة فعلى ، اسمم و ضمير و نظاير آن ساخته مى شود. Yـ وازٔ آميختهٔ تكرارى : چجون : فوج فوج ، خوش خوش، سراسر، دربلر ، يیى در بی، ...
rــ وازءٔ آميخته عطفى: تشكيل شده با /و /عطف؛ چحون: سر و كار، آب و هوا ، سوز و گدا ز، جست و خيز، زد وخورد، ... † رستاخيز، بناگوش ، سرازير، خانه بلوش، سرتايِا، ... ه - وازء آميخته اتصاللى : تشكيل شله با هايفن (ـ ) ؛ مثال: اندو - اروپايی، سرى كابل - شبرغان، پروزّه سركسازى كابل - قنـههار، فلم مشترك فرانسه - ايتالوى...

دوم - وازه از نگاه شكل و معنا
وازْه از نظر شكل و معنى به سه گُروه جـا مى گردد:
اسميه ها، قيود، فعليه ها.
اسميه ها يا گروه اسم (Noun group)
در زبان پارسى درى اسميه ها به جهارگونه تقسيم مى شود: اسم ، صفت، ضمير و عدد.

نخست ــ اسم (Noun) :
وازه يى است كه به انسان، حيوان، نبات، و يا چيزى اطلاق مى شود، به سخن كوتاه تر اسم نام اشياء و اشخاص بوده داراى ويزه كيهاى زير مى باشد: اــ پسوند جمع را مى پذيرد؛ تچون: شاگردـ شاكردان. r- پـسوند نكره را مى پذيرد؛ چجون: كتاب ـ كتابى.
 شاگرد خوب.
† هـ پِسينه را مى پذيرد؛ چجون: كتاب را ، خانه را. انواع اسم: اسم به گونه هاى ذيل جدا مى گردد: اـ اسم ذات و معنى:

اسم ذات آن است كه وجودش متكى به خودش بوده وابسته به چيز ديگر نباشد. يعنى وجود خارجى داشته باشل؛ از قبيل : دوست ، ميز ، ديوار ، كتابخانه، باغتجه، ...

واسم معنى آن است كه وجودش قايمم به خودش نبوده متكى به خيزى خيًـ,

باشه يعنى جسماً در خارج هستى ندانشته وجهو

 r ـ اسم خاص و عام:






 اسم انسان چچند گونه است:

الفـ ـ اسم محضه ، نام اوْلى واصلى انسان: جون: نسيم • پیرْين. خاطره، ...
 داراى عالمةُ /ام/ و /بنت/ در جلو نام مى آيلد: ماننـه:



 گل آقا ، بى بى گل، ...


فاميلى مى شود؛ مانند：بيـل ، خليلى ، جامى، بهر امى ، خراسانى، ．．． هـ ـ عرفِ يا اسمى كه مردم بنابر مناسبتى بر كسى اطالاق مى كنند：چپون： پـر نتر معاصر يعنى محمو2 طرزى، زيازت پير بلنـ．．زيارت خواجه صغا، ．．． و اسم عام آنست كه شامل جنس باشلـ، يعنى بر همه افرَاد گرْه خون


## 「ـ اسم معرفه و نكره：

معرفه اسمى است كه نزد مخاطب معلوم ْ معين مى باشـد؛ دز زبان پارسى
 اــ اسم خاص باشد؛ چجون：حميل ، پروْين، بلخ، كابل، ．．．「「 خمير باشد؛ جـون：من ، تو ، شما، ．．． rــ اسمى كه به اسم خاص با ضمير مضاف شاه باشــ؛ چون：قلم مسعود، كتاب من، ．．．
 ه ـ اسمى كه مشار اليه باشاد، يعنى بعا از وازئ اشاره（اين يا آن）واقع شـه باشد؛ مانند：اين خانه ، آن شهر، ．．．
 و يكى قلم خريدم، كتاب نزد خواهرم و قنم نزد برادرم است．
 خو：بخويا：استاد به صنف رفت． ＇ينجا استاد و صنف معرفه انا．


شود: (قلم افتاد) در حاليكه قلم در مقابلش به روى ميز باشد.
 كتاب را آوردم ، او خانه را خريد.

و اسم نكره آن است كه نزد مخاطب معلوم و معين نباشلد، در زبان پارسى درى اسم در صورتى نكره مى باشد كه داراى اين ويزذه گيها باشد:

اــ داراى پسوند تنكير /ى/ باشد، جحون: مردى ،كتابى ، ...




 دوستان، يكى از كتابها.
 مى خواند! او قلم خريد.
F
جمع در زبان آن است كه بر بيشتر از يكى فرد دلالت كند، در زبان پـارسى درى اسم در صورت جمع داراى این پسوند ها مى باشل:
 بسته مى شود؛ مثلاً : مردان، زنان ، دختران، پسران، ...
 مختفى) باشل، با اين يسونل جمع شود و اين شكل دگرگونه (الومورف )

پسوند / - ان/ باشد؛ مانند: نويسنده گان ، مورچجه گًان، ...
r - - / يان/ اسمهاى متعلق به جانـاران كه مختوم به واكةٔ /آ/ و يا /و / يعنى واو مجهول باشل با ايمن پسوند جمع شونا: جون: آشنايان، غانششجويان. ... اين پسوند نيز شكل دگر گونه (الومورف) پپسوند / ــ ان/ باشد.
 /g / يعنى واو معروف باشثل، بالين پسوند جمع شو: مثالز : باز و وان / آهو وان / آهوان، ...

0 - 0 ـ ها/ اسمهای متعقق به بى جانها غالباً با اين پسوند جمع شوند. مثا> : كتابها ، خانه ها ، ليموها ، صلاها . غانشها ،....

در زمينهُجمع اسم در زبان پارسى درى نكات زير را بايلد در نظر داشت:
 تأنيث/ - آت / جمع بست ؛ چنانجچه نباید گفت يا بنوشت: باغات. كوهستانات، دهات، جنگالات، ميوه جات، سبزيـجات و از اين قبيل به جاى آن بايد گفت: باغها ، كوهستانها، ديه ها ، ده ها، جنگڭلها، ميوه ها، سبزيها، ...
 اين صورت جمع سر مى باشد ؛ جون سرهاى مردم ، سرهاى كوه ،... هو ديگر با پسونا / _ آن/ كه در اين صورت بـه معنات بزرگان هُ پیشو ايان به كار مى روح؛ ماننا: سران دول، ...

ج - اسمب هاى جمع به ويزه جمع عربى را نبايل دوباره جمع بست؛ از قبيل


امورات، احوالات، عجايبات، منازلها. اشخخاصها، مشكلاتها و نظاير آن.
 مفرد و در معنا و ملـول جممع بانشد ؛ مانند گروه ، مردم، قوم، طايفه،

سِّاه، فوج و امثال آنها.
هـ اسم زمان و مكان:


 نوبهاران، سبيده هنگام، صبح هنگام

 كشور، جنغال، باغ ، كابل ، ...
 دهكده، كفشكن، شاه نشين، آبريز، شفانخانه، ...

צـ اسم آله:





Vـ اسم مصغر (Diminutive noun):


يسوناهـات زير مى باشد :
 Y Y / ـ اكه / با اسمهای مختوم به همخوان آياـ؛ ماننـا: مردكه ، زنكه،



 البته پسوند / گك/، الومورف/ اكی / مى باشـد.





 چجون: مردك، مردكه، زنک، زنكه،...
^ــ اسم صوت:
 حارد؛ بـين گونه:

 آن ذكر شده است

Y－برخى از وازڭكهاى اصوات به صورت وازڭكهاى آزاد به كار برده شود؛ جون：خوشا، خرما ، دردا، زينهار، وااسف، ．．．

「 بـ بعضى از اصوات به گونة اسمم توسط انسان، حيوان و يا در طبيعت تولِد مى
شود؛ اين دسته اسمهاى صوت در زبان بارسى درى به گونه هاى ذيل مى آيد： الف－به تنهايى يا به شكل مكرر براى خواندن يا رانـدن جانوران ؛ جون：كشى
（كشه، كشى، كش، كشى）، پشت، پشته، كوجیى ‘ چحخ، پشی، بى بی، توتو، ．．．
 تک، غو غو، ميوميو، غز غز، ترنگ ترنگ، ．．．

ج－تكرار يک وازه با تبديل واكه́ آن：ترق تروق، تيک تاك، شرپ شروپپ ، ترپ تروپ• ．．． دـ تكرار عطغى با／و／و ابدال واكهُ وازه ، جون：تخ و توخ، تق و تق، ترنگ و ترونگ ، جرنگ و جرونگ، ．．．

هـ ـ تـكرار عطفي با تبديل واج اول وازه́ نخست به واج／بپ／در وازءْ دوم ، مانند ：جیغ و پی، ترق و پرق، قغ و پغ، ترنگ و پرنگ، ．．．

وـ افزودن／اس／در آخر وازء ؛ ؛ جون ：شرس، غرس، بخس ترنگس، شرنگس، ．．．

9ـ اسم مبهم：
اسمهايى كه تاكنون از آنها بحث كرديم داراى مسمى و مدلول صريح هُ آشكارا بوده اند و اما اسمى كه مسمى و مدلول آن واضح و و آشَ آشكار نباشد اسم مبهم كفته مى شود، اسم مبهم يا به تنهايى به كار مى رود؛ چجون：كس（كس نمى داند）، كسى（كسى نيامل）، بعضى（بعضى مى گويند）؛ و يا قبل از اسـ

مبهم يكى ازز وازكهاى معين كنده به كار مى رود؛ از قبيل: هر ، همه ، هيج،
 حالت اسم (Noun Case) : حالت اسم بيان نتش آن است در ارتباط به وازه هاى ديگر جمله، اسم در زبان درى دارای پنج حالت است و آن در برخى ازحالاتْ داراى نشانه وازَكشناختى (مورفولوزيكى) نمى باشد؛ اين است حالت هاى اسم: اـ حالت فاعلى (Nominative Case) حالتى است كه اسم در جمله نهاد (مبتدا، مسنداليه) يا فاعل فعل واقع شده باشد و يا فعل به آن تعلق گيرد؛ اسم در زبان پارسى درى در حالت فاعلى كدام نشانئ مورفولوزيكى ندارد، بلكه اين گونه حالت از موقعيت و ارتباط نحوى آن در جمله درك مى شود؛ مانند : فريد رفت، شاكرد كتاب خواند، پیاله شكست ، ...

اينجا فريد، شاكرد و وياله در حالت فاعلى قرار دارد.
r- حالت مفعولى (Objectire case)
حالتى است كه فعل فاعل راساً بالاى آن واقع شـهه باشد، نشانهُ نحوى حالت مeعولى اسم عبارت إز چذيرش پسينهُ / را / است یر جمله ؛ مثلاً: فريد نامه را را نوشت. و هر گاه پسينه به كار نرود. مفعول با فعل يــ تركيب فعلى را مى سازد ؛ مثلاً بيان 'جملةُ فوق به صورت فريد نا نامه نوشت = نامه نوشتن. rــ حالت اضافى (Possesive case) : حالتى است كه اسم به اسم ديگ, نسبت :اده شود، نشانة حالت اضافى اسم عبارت از پسوند اضافى است كه به صورت كسره با وْازه هاث مختوم به



 خو ب- بانوى مهربان، خاله ى مهر.نان (خالة مهربان). F

 كتاب , ا با تول نق خر خـ
 مى آيل: مانند: شاگر به خانه آمل. (به خانه) ، فريـل خانه است. (درخانه ). هـ حالت ندايى (Voeative case) :





فتحنامه ها بردار".
دوم - صفت (Adjective):



F1 دستور همه گانى زبان ...

صغت داراى اين ويزڭه گيها است:
اــ معين كنناه براى اسم است

「
K
هـ بِسونـ نکره را نمى پاذيرد.
صفت بـه گونه هاى زير جلا مى گُردد:
اـ صفت عادى:

 مثلاً : خوب ، باله سفيد، خمار آلونه ،نيروْمنـ.. با هوش، ... در صورت عادى اين گونه صفت بعد از موصوف قرار مى گيرخ وموصوف با نشانةُ افزايش و اضافت باصفت مرتبط گردد؛ چجون دست توانا. آدم خونب. ...




 جون : خوبَ آدم، سرو قد، سياه چشُم، خوش سخـ سخن، ...

## 「- صـت مقايسى برتر (تفضيلى):

آن است كه موصوف و يا موصوفها را با شخصى يا چیيز ديخر رو يا با با
 موصوفها را نسبت به يك يا چنا فرت همنوع نشان دهد و نشانةُ آن / ـ تر / / إست؛ مثلاً : بزر گتر ، داناتر ، سياه تر ، نيرومنـاتر ، ، ... به طور نمونه اگر بگوييم: اتاق خوردتر ، يعنى يك اتاق نسبتاً خورد
 در برابر اتاق يا اتاقهاى بزرگتر و نظاير آن.

 قشنگتر، هوات خوبتر، بر گهاى بزر كتر ، ...

## 「ــ صفت مقايسى بر ترين (عالى):

آن است كه موصوف يا موصوفها را با همه افراد گروه مقايسه كند، يعنى كه درجه و اندازة موصوف يا موصوفها را نسبت به همه افر اد همنوع نشان بدها
 اين گونه صفت همواره قبل ازموصوف مى آيله، به خو گونه:

 دلجِسپ تر ين واقعه.

توضيح اينكه : :رازترين شب يعنى شب دراز نسبت به همه شبها. لايقترين


كوجكتر اطفال گفت.
از اينكه تر كيب نوع دوم اين گونه صغت شباهتى به وازه آميخته و اسم
دارج، از اينرو مى توان آن را جمع بست و به مفهوم بيش از يكـ به كار
برد: مثال : بهترين روزهاى عمرش، ... يعنى چنلـ يا چنلـين روز نسبتاً بهتر
از ديخر روزهاى عمرش، ...
:
آن عله وازه هاى برسش كه پيش از اسم در جملة پرسشى مى آيند وجوا'ب
آنها صفت مى باشد صفت پرسشى گفته مى شوند؛ از قبیل : چچگونه ، چچطور،
چحسان و نظاير آن؛ چگونه كتاب ؟ كتاب خونب،
كتابِ سودمند، كتابِ دلجְسپ، ...
جطور آدم؟ آدم خراب، آدم شر يف، آدم مضر، آدم بيباك. جسان شب؟ شب سياه، شب دراز، شب دلگير ، شب خوش.

هـ صفت نسبتى:
آن است كه كسى يا چیزی را بدان نسبت بدهل، صفت نسبتى در زبان پارسى
درى داراى پسوند هاى ذيل مى باشد:
الفب ـ / ى ـ آ / و الومورفها يا شكلهاى دگرگون اَن:
پسونل / ی جوبى، آهنى، ...

والومورفهاى آن عبارت است از / يی ، - وى ، ـ گی / بدين گونه:
 آسيايى ، طاليى ،خرمايى ، ...

> جليمويى،راديويى، ...

بعضى اسمهای مختوم به واكة / هـ = C / نيز با اين پسوند آيند ؛ چحون: فاخته يى • قهوه يى، بنبه يی، ...

هـ =
معنى : معنوى ،موسى : موسوى ، مولا: مولوى، ... هسته وى ، بيضه وى ، كره وى ، دايره ى گنجه وىى، ... غزنى : غزنوى ،دهلى: دهلوى ، ... پسوند / - گیى / در برخی از اسمهای محتوم به واكة / هـ = a : ؛ چ جون: خانه: خانه گی ، ميمنه: ميمنه گی، ... البته با آملن پسوند نسبتى / - ى / در برخى از وازه ها تغييراتى روى مى دهد از اينگونه : كمش؛ مثلا: كوفه ـ كوفى ، مكه ـ مكى، بصره - بصرى،

ملدينه - مدنى، بتخارا - بتخارى ، ...
 تحتانى ، فوق - فوقانى، روح - رو حانى، ... ب- - ا هـ ـ ـ ج - / - ين / : مثالً : زرين ، سيمين ، بلورين، غمين، ... د ـ / ينه / ؛ مانند: سيمينه ، پششمينه، ...

هـ / ـ آنه/ ؛ مثال: طفلانه، زنانه، مر وـ / گانه/ ؛ جون: :و گانه، پنجچگانه، يگانه، (يک گانه).

7- صفت فاعلى:
آن است كه كنّده: كار را بشناساند؛ در زبان پارسى درى صغت فاعلى دارای پسوند هاى زير مى باشد: 1ـ / انـه/ : با ريشَه حال فعل ؛ جون نويسنده، بينّده، پرنده، ...

 ٪ / /آر/ : با ريشهُ ماضى و حال فعل؛ چجون: خريدار، خواستار، پرستار، ... هـ /گار / : با ريشه ماضى و حال و اسم ؛ مأننا پروردگار، خواستگار، آموز گار، ستمغار، ...
 همحچنان صفت فاعلى آميخته در زبان درى فراوان وجود دارد؛ بدين گونه:
 نظاير آن.

## V- Vـ صفت مفعولى:

آن است كه مغعول را بشناسانا ؛ در زبان پارسى درى صفت مغعولى از ريشهٔ ماضى با پسوند / ـ ه / ساخته مى شود؛ چپون: شكسته ، پرورده ، كشته، ... صفت مفعولى هم همـحو صفت بعا از اسم داراى
نشانةٔ افزايش قرار مى گيرد؛

 است كه به غرض اختصار فعل معاون آن حذـف شاهـ است. همحچنان بعضاً

وازء ديگرى در جلو صفت مفعولى آمله صفت آميخته از اين نوع را مى سازد؛ مانند: رنگ رفته ، خون گشته، دست خورده، دلزده ، دل سوخته ، نو رسيده، بزر گزاده.نيم سوخته، ...

اين گونه صفت مفعولى آميخه ، به شكل مقلوب هم به كار برده مى شود ؛
مانند: پريده رنگ، گرفته خاطر، آشفته حال. صفت مفعولى آميخته همحنين از تركيب كدام كلمهُ ديخر با ريشهُ حال ساخته مى شود؛ مثلأ : پاى مال، دست پرور، دستگیر (دستگيرشده، گرفتار) دست چجين، نيم جوش، ... سوم - ضمير (Pronoun)
ضمير جانشين اسم مى گردد كه بيشتر ذكرش در كلام آمده باشد، آن اسم را مرجع ضمير مى گويند؛ وظيفهُ ضمير جلو گيرى از تكرار اسم است در سخن، زيرا تكرار وازه موجب نارسايى و ضعف كالم مى گردد. ضمير در زبان پارسى درى سه گونه است : ضمير شخصى ، ضمير مشترى وضمير اشاره:

1- ضمير شخصى (Personal Pronoun) :
آن است كه جانشين اسم انسان گردد، از اينكه اينگونه ضمير نمودار شخص جپه مفرد و جپه جمع مى باشد ، بنابر آن تعداد آن به شش مى رسد:

ما: اول شخص جمع (متكلم مع الغير)
شما: دوم شخص جمع
او (وى) : سوم شخص مفرد ايشان: (آنان ، آنها) سوم شخص جمع. ضماير شخصى يا فاعلى مى باشلـ يا مفعولى و يا اضافى.

الف ـ ضميرهاى شخصى فاعلى: قبل از فعل در جاى فاعل قرار
گرفته مى باشند؛

جون: من خواندم ، ما خوانديم ، تو خواندى ، شما خوانديد، او خواند، ... ب - ضميرهاى شخصى مفعولى: با فعل متعددى به جاى مفعول قرار گرفته مى باشند؛ چون : مرا گفت، ما را گفت، ترا گفت، شما را گفت، ...

(و) كم مى شود.

ج - ضميرهاى شخصى اضافى: كه بعل از أسم داراى نشانة افزايش به حيث مضاف اليه واقع گردد؛ گون: كتاب من ، كتاب ما، كتاب تو، كتاب شما، كتاب او، ...

ضميرهاى شخصى جمع ( ما ، شما) نبايد دوباره جمع گردد، زيرا جمع
 در ميان باشد و آنگاه در حقيقت (مايان) و شمايان) بيانگر دسته هاى مختلف مى باشد؛ چنانكه در مشنوى مولوى بلخى آمده است: چجـيـنـيـان گــتند مــا نــقاشتر . رومـــيان گــتتند مــا را كـر وفـر
 ســالـها دفـع بــلاها كـرده ايمّ و هم حيران ز آنچهه ماها كرده ايم (Reflexive Pronoun) (r ضمير مشتر ك

ضمير مشتر ك هم به جاى اسم به كار مى رود،از اينكه اين ضمير براى اول شخص، دوم شخص و سوم شخص، مفرد وجمع يكسان مى آيد ضمير مشترك كفته مى شود.

ضميرهاى مشترى در زبان پارسى درى عبارت انـ از: خود، خويشى و خويشتن؛ از جمله ضمير مشترك (خود) مورد استعمال بيشتر دارد، هم در نهاد و هـم در گزاره به كار مى رود و با ارتباط به فعل معناى تأكيا را نيز مى رساند.

ضمير مشترك در تر كيب به گونه هاى مختلف مى آيد ؛ مثاز: خود گفتم ، خود گفتيم، خود گفتى، خود گغتيد، ... خودم گفتم ، خود ما گفتيم، خوンت گفتى، خود تان گفتيد، ...
من خود گفته، ما خود گفتيم، تو خو2 گفتى ، شما خود گفتيا، ...
خود من گفتم، خود ما گفتم، خود تو گفتى، خو2 شما گفتيد، ...
البته ضميرهاى مشتر ك (خويش) و (خويشتن) استعممال كمتر داشته به

 گرفت، خويشتن را ما(مت كرد.
rـ ضم
ضميز اشاره نيز جانشين اسم مى گردد ، در زبان درى ضميرهاى اشاره عبارت انـ از (اين، آن) براى مفرد، (اينان • آنان ،اينها، آنها) برا
 دشمنى كاها و آن را دوستى افزايل)".
در اينجا (اين) ضمير است به جاى خشمنُو (آن) ضمير است به جاى دوست.
مثال ديخر:



گفتم ميان عالم و عابد جهه فرق بود تا اختيار كردى از آن اين طريق را گفت آن گليم خويش بلر ميبرد زموج واين جهلد ميكنل كه بگيرد غريق را اينجا نيز (آن واين) در فرد آخر ضمير انان وبه جاى عالم وعابال به كار رفته انا. البته اگر (اين و آن)در تركيب قبل از اسمب و متعلق به آن ذكر گردد، اسم اشاره و مُعين كننله گفته شود نه ضمير؛ جپون : اين جوان دانش آموز است، آن خانه از اوست؛ اين و آن در وازه هاى شب ، روز ،سال به شكل وازڭ /ام همحچو پیشوند آمله انل ؛ جون : امشب ، امروز ، امسال.

جچهارم - عدد (Numeral):
عدد وازه يى است كه شماره اشخاص و اشياء را تعيين مى كند،اشخاص و اشيايى كه شماره واندازه آنها معين مى گردد، معاود گغته مى شوند. جون: دو قلم ، بيست شاگرد و امثال آن. اينجا قلم وشاگرد معدو دانل؛ عدد چجهارگونه است: عدد اصلى، عدد توصيفى ، عدد توزيعى و عدد كسرى.

اـ عدد اصلى:
عدد اصلى عبارت است از: يیى ، دو ، پنج ، پنجاه، صد، هزار، ... اساساً علد اصلى بسِيار كم و محاود و عبارت است از : 1 تا • Y .
 ـ هـتچنان لك ونـرتأ كرور. باقى اعداد اصلى از تركيب همين اعداد ذكر شده شناخته مى شونل،اعداد اصلى به صورت عادى در جلو معلود مى آيل، گاهى هم ميان علدد و معاود

نان، ده تن ورزشكار، ... (دانه، جلد،تا، تن معين كنده).
 وزن و اندازه باشد؛ جون: هشت سير آرد،سه كيلو بوره ، ينج متر تكه، دو بوتل شربت، ... (سير، كيلو، متر، بوتل معين كنده) .
r- عدد وصفى:
عدد وصفى نمايشگر درجه و مرتبهٔ معدود يا موصوف مى باشـد؛ عدد وصفى داراى پسوند هاى ذيل مى باشد:



 اين گونه اعداد مانند صفت عادى پس از معدود (موصوف) آيد، جّون روز دهم، بخشَ رنجم ، سال سوم، ... ب - / ـ امين / با اعداد مختوم به همخخوان مى آيل ؛ پپون: پنجمین، دهمين، بيستمين، ...

با اعداد مختوم به واكه́ / / ـ ومين/ آيد. تجون: دومين ، سومين ، و هر گاه مختوم به واكه / آ آ يعنى ياى معروف/ باشد با پسوند / يمين/ / آيل ، جپون سیى يمين. اين عدد مانند صفت برترين قبل از معدو玉 (موصوف ) قرار گيرد؛ مانند پنجمين سال ، جهارمين جلسه ، دومين مر حله، ... ج - / - ين / با اعدادنخست،اول و همـخنان آخر و آغاز مى آيد؛ مانند: اولين ،

تخستين ، آخرين ، آغازين، ...
اين اعداد نيز در جلو معلود خود واقع شود: پون : نخستين سال ، آخرين
مر حله، آغازين دوره، ...
rــ عدد توزيعى:
كه تقسيم معاود را به بخشهاى مساوى نشان مى دهد رْ از تكرار اعداد اصلى ساخته مى شود؛ مثلاُ : دو دو ، پنج پنج ، هفت هفت و نظاير آن،

اعداد توزيعى در زبان پِارسى درى به جند گونه گفته مى شود ؛ بلـين قسم: به هر كدام دو دو هزار رسيد. به هر كدام دو هزارى رسيد.
همحچنان: (دو دو تا) و يا (دو تايى).
(دو دو دانه) يا (دو دانه يى).
به همين گونه : كتابها را بيست بيست افغانى خريل.
و يا :كتابها را بيستى خريد.
F
آن است كه جزئى از عدد اصلى را نشان مى دهد؛ اين گونه عدد در زبان پارسى درى به جنل صورت گفته مى شود؛ بلـين قرار:

- پنج يک ( يک بر ينج)، شش يک (در محاوره ششک)
 - يك بنجم، يك ششم، يک جهارم، دو سوم ،سه جهارم، - يك بر پنج ، سه بر جهار ، پنج بر هشت/ ،. ..


## قيود (Adverbs):

قيد وازه يى است كه معناى فعل را در جمله مشخص و, معين مى كند، زيرا فعل در جمله داراى معناى نامشخصص و نامحلود مى باشلد؛ البته بلدين
 وقوع ، وقت وقوع ، نوعيت وقوع ، علت وقوع ، جرايى و چچگونه گی وقوع ، كميت وقوع و امثال آن. يس وازڭ و وازه يیى كه اين نكات مرتبط به فعل را در جمله توضيح مى دها و معناى فعل را در اين زمينه ها آشكارا مى سازد، همانا قيد است، از آنرو قيد از نگاه معنى به انواع زير جدا مى گردد:

اـ قيل مكان: كه محل وقوع فعل را توضيح مى كند؛ پپون: اينجا ، آنجا، بالا ، پايين، درون، بيرون، پس ، پیشٌ، راست و چحپ، ... rـ قيد زمان:كه وقت وقوع فعل را نشان مى دهل، مثلاً: ديروز، ديشب، امروز، امسال، پارسال، ديروز، حالا، فردا و غيره. r

 زو2، آهسته آهسته ، دوان ، خـندان، گروه گروه، يكباره.

 بلـون شك و امثال آن.


V قيد شك كه بر گمان و عام ايتان در زمينه دلات كند؛ مانند شايا.، گو يا،گويى، ممكن، احتمالاً، ...

هـ قيد نقى ك عدم وقوع فعل را تاييا كند: مانند:هيَج ،هر گز، به كلى،اباًاً، ... Qـ قيـ تمنا كه در زمينه خواهشَ وْ آرزو با ارتباط به فعل به كار مى روند.

 مى شنيدى پֶه مى شد"، ، ...

- اـ قيد نتيجه ، كه نتيجهٔ عمل را بنمايا: ماننا: سرانجام ، عاقبت ، بالاخره، ... بايد كفت كه فعل در جمله مى توانـ يكى قيد داشته باشد و يا بيشتر : مشال: حميد ديروز صبح شتابان اينجا آمل.

در اين جمله ديروز ، صبح، شتابان، اينجا قيد مى باشل.
همحچنان در زبان پارسى درى بعضاً حتى عبارت نيز به حيث قيلد، اجراى وظيفه مى كنل، به حيث مثال: احمد =يرتر از همه رفقا اينجا رسيد، حميل سر ایا و حشت زده گفت. اينجا (ديرتر از مـمه رفقا) و (نسرایا وحشت زیه) عباراتى اند كه قيا واقع شاهـ اند. كذشته از اين گونه قيدها كه ذر فوق ذكر شـه، انواع ديگر قيل نيز در زبان
 ايجابِ قيل شر ط، قيد علتن وْ غيره كه مى توان آنها را بر شمردْ تغسير كر2.

## فعليه ها يا گروه فعل (Verbgroup) :

فعل وازه يى است كه دلالت مى كند به انجام كارى يا بروز حالتى در

 گرم است، كتاب را بيار! ، ...

فعل منهوم گسترده يى داشته موضوعات گونه گونى را در بر داردي! جِنانكه به




 آن جمله ناتمام و حتى فعل به تنهايى بعضاً يكى جمله مى تواند جـن بود

ا- ريشُٔ فعل (Verbstem) :



 در اينجا هنر، دم، ستهـ باغ و كام ، همه اسم و ريشه اند و و (مند، هم، كار ، بانان، نا) وند مى باشنـد.



شمرده مى شود ؛ مثلاُ در وازه هاى :
هنرمنديها و ناكاميها و نظاير آن نسبت به وند آخرى وازه هاى هنرمندى •و ناكامى ريشه بوده و / ـ ها /وند گفته مى شود.

در زبان پارسى درى اساساً دو ريشهُ براى فعل ها موجود است: نخست
فعل امر بدون بيشونل تأكيـى / ب - / ريشه حال گغته مى شوغ : مشالً : خور، نويس، بوش، رو، گوى، ... و اينها همه فعلهاى امر و ريشه اند كه با آمدن ونلدهاى تصريفى از آنها همه فعلهاى حال ساخته مى شود: همحچنان بعضى اسمها نيز از آن تشكيل مى گردند؛ مانند: روـ روان، رو - روش، كن ـ كنش؛ ، واكنش، نويس - نويسنده؛ شنو - شنونله، شنوا، ...

دوم - فعل ماضى مطلق سوم شخص مفرد كه ريشهُ ماضى گفته مى شود، مثلاً گفت، خورد،نوشت، ديد و غيره كه از اين ريشه ها با آملن ونلدها فعلهاى ماضى ساخته مى شود؛ مثلاً : گفت ـ مى گفت، مى گفتنل، ... خوردـ خورده انل، مى خورد، ...

همجنان بعضى اسمها نيز از اين ريشه ساخته مى شود ؛ مثلاً خريلــ خريدار، خرنده ؛ گفت ـ گفتار، ...

بايد گفت كه مصلر به اصطلاح قديم يعنى اسم فعل نيز از ريشه ماضى ساخته مى شود، آنهـم با افزودن / ـ ان/ در آخر ريشه ؛ مثالً : رفت ـ رفتن؛ زدـ زدن ؛ خورد ـ خوردن ؛ نوشت ـ نوشتن، ... بنابران به اصطلاح مصلر جاى صلدور فعل ها نه ، بلكه وازْه مشتق است و نام كارى است كه قابل انجام مى باشد ، از آنرو بايلـ آن را اسمم فعل گفت نه مصار.

اسم فعلها در زبان پارسى درى: اسم فعل به وازه هايى كفته مى شود كه دلالت بر كار مى كنلديعنى نام كار مى باشد ، اما زمانه و شخص از آن معلوم نه مى شود. اسم فعلها در زبان پارسى درى اينگونه ساخته مى شو :
 ـ خواندن، ...

「 r از آمدن بسوند / ـ اش / با ريشهٔحال: رو - روش، خو - دوش، ...

 چجون: مردى ، پادشاهى، بخارى، پارسايی، حانایی، بناه گی، زنده گی، ...
هـ از آملدن بِوند / - يت/ در آخر اسم: آدميت ، انسانيت، بشريت، ...
צـ از تركيب ريشه حال با فعل نهى: كشمكش، دار ملار، ... V ـ از تركيب اسم با ريشة حال : دسترس ، پايمال ،... 1 ـ از تركيب اسم و قيد با ريشه ماضى : گلگشت ، بيشرفت ، ...
9ـ از تركيب دو ريشه حال يا دو ريشهُ ماضى به صورنت عطفى: سوز ز گـازاز، گيرو دار، داد و گرفت، آملـ و رفت، ... -اـ ال تر كيب ريشه ماضى با ريشه حال به صورت عطفى ؛ مانند : كفت و گو (گفتگو) ، جست و جو (جستجو) . بايل كفت كه ريشه هاى فعل بعضاً ساده و بعضاً هم تر كيبى (ساخته و آميخته) مى باشلـ و از اين نگاه ريشه هاى فعل را به سه گتگورى مى توان تقسيم كرد:

1－ريشه هايى كه حال و ماضى آن هر دو ساده رو از هم متغاوت مى نمايد اگر جֻه هر دو در اساس از يکى ماده ساخته شده انـ؛ مثالً： گرى ـ گفت، ساز ـ ساختـ، شوى ـ شست، ．．．「－ريشه هايى كه ماضى آن از حال ساخته مى شود، آنهـم إز آمدن پسوندهايى با ريشه حال ، بدين گونه

الف ـ با بسونا／ـ د／：خوان ـ خوانـ، خورـ خورد، آور ـ آورد، گشا ـ گشاد، ．．． ب－－با پسوند／ـ ت／：باف ـ بافت ، شگاف＿ششگافت، ．．． ج－با پسوند／ـ آد／：افت ، افتاد، ايست بايستاد ،نه ـ نهاد، ．．．

دـ با بسونل／－يل／：در－دريل، بر－بريل، بوس－بوسيد، ساى ـ ساييل، ．．．「 گونه ريشه ها را غالباً ريشه ساده تشكيل مى دهل از قبيل ：ده ـ داد، كن－ كرد، شو ـ شل،گرد ـ گرديل، گشت، مثال： سرده ـ سرداد، خبر ده ـ خبرداد، رم ده－رم داد، بيدار شو－بيدار شد، كار كن－كار كرد ، وععده كن－وعلده كرد، باز گرد ــ باز گردياه، باز گشت، ．．． r＿اشخاص فعل： هر فعل از خود فاعل دارン كه كار يا حالت بدو نسبت داءه مى شود ر فاعل اگر خود گوينله باشد ، آن را اول شخص و اگر شنونـه باشد دوم شخص و هر گاه ديگر كسى باشل سوم شخص گغته مى شود． از اينكه در زبان پارسى درى تنها صيغه（ساخت）مفرد و جمع است و تشيه وجرد نارازد وهم مذكر و مزٔنت و يا مستوى（مخنث）در آن يكسان است．بنابران فعل دز اين زبان با در نظر，داشت مفر：و جمع به شش شخص ارتباط می گیرد،

> بدين گونه:

اول شخص - مغرد و جـمع
دوم شخص - مغرد و جمع
سوم شخص ــمفرد و جمع
بايد كفت كه در اين زميه اساس همان ريشه هاى فعل است و با آمـل پسوند
 نمودار شخص در افعال پسونذ هاى تصريفى (ثناسه ها) مى باشدل، مثال:

r
فعل نظر به اقتضاى كلامششكل وصور تهاى گونه گونى را به خود می كيرد بنابران از نگاه طرز و صورت بيان به انواع مختلف تقسيم مى شونه جمله پِج وجه (mood) آن عمده و مهم مى باشَد: اخبارى ، امرى ، التزامى ،
الف ــدرى وجه اخبارى:

فعل در اين صورت به كردن يا شدن كارى و يا نسبت دادن حالتى ولالت مى كند و از وقوع حادثه خبر مى دهد؛ مثال: حميد به سفر رفت. محمود كامياب شد، امروز هوا گرم است،

ب - وجه امرى:
فعل در اين صورت كردن و نكردن كارى را به طريق خواهش و استدعا بيان مى كند ، يعنى فعل در وجه امرى فرمودن به كارى و يا منع كردن از كارى را ارائه مى دارد؛ مثلاُ : بيش برو، ايستاد شو، بيا ، ميا، ...

ج - وجه التزامى:
فعل در اين صورت انجام كارى را به طور شكى و ترديد بيان مى كند، يعنى دلالت فعل در اين وجه قطعى نه بلكه غير يقينى مى باشد؛ مانند: ناصر به سفر

رفته باشد، ممكن فردا برويم، ...
دـ وجه مصدرى (اسم فعلى) فعل:
فعل در اين صورت به شكل اسم فعل و يا ريشهٔماضى كه آنهم معناى اسم فعل را مى دهد مى آيد؛ غالباً در اين وجه قبل از فعل ، فعلهاى معاون از قبيل؛ بايد، توان ، ميتوان ، توانست ، شايد ، يارد، يارست ، خواهد ، خواست، داند ، دانست و چجند تاى ديگرآورده مى شود كه بعضى معناى تأكيدى و برخى هم مفهوم احتمال را مى رساند ؛ مانند: بايد گفت،بايد كفتن، شايد آمد ، خواهد رفت ، خواست آمدن ، نيارد كغتن ، نيارست آمد، ...

هـ وجه وصفى:
فعل در اين صورت علاوه بر بيان انجام كارى،حالت و چگونه گی وقوع فعل و يا وضعيت فاعل را نشان مى دهـ ، غالباً اين گونه فعل در جملة آميخته و
 داخل اتاق شد. پروين نزديی پنجره نشسته مطالعه كرد. اينجا (خنديده و (نشسته) فعل وصفى بوده وضعيت حميل را هنگام داخل

شدن و حالت مطالعه كردن بروين را نشان مى دهد؛ البته پس از فعل وصفى به كار بردن / و/عطف نادرست باشد.
+
فعل در زبان پارسى درى از نگاه معنى به گذرا ( متعدى) و ناگذرا (لازمى) جدا مى شود، از اينكه اين جنبه در ساختمان جمله از لحاظ امكا امكان و عدم امكان ذكر مفعول ونيز از لحاظ تشكيل بعضى از افعال گذرا با پسوندهاى خاص آن اهميت زياد دارد، از آنرو تحقيق و درك اين موضوع ضرورى مى باشد؛ فعلها يا گذرا (متعدى) مى باشند يا نگذرا (لازمى). الف ـ فعل گذرا: آن است كه علاوه بر فاعل در جمله مغعول نيز بخواهد، خواه مفعول آن ذكر گردد و يا نغردد ؛ مثلاً : ناصر نوشت. ناصر نامه رانوشت. پروين گفت: پروين او را گفت. اينجا فعل نوشت و گفت از جملaٔ فعلهاى گذرا است. پس هر فعل كه بتواند
 جواب بدهد. فعل گذرا است ؛ مثلاً : احمد خواند، چه چیی را؟ ؟ كتاب را، يعنى احمد كتاب را خواند. احمد ديد. كدام كس را؟ محمود را ، يعنى احمد محمود را ديد.

ب ـ فعل نا گذرا : آن است كه تنها به فاعل تمام شده مفعول نخواهد ؛ مثلاً : پروين رفت، پرويز آمد. بدين معنى كه فعل ناگذرا با پسينهُ /را/ نمى تواند به كار رود. و به سوال چه چجيز را؟ و كدام كس را ؟ جـ جواب نمى دهد.
بلكه متعلقات فعل ناگذرا د رجمله با يِيشينه ها (از، به ، در، با ، بر،اتا، ...) به

فعل مرتبط مى گردد؛ مانند : پروين به خانه رفت، برويز از دانشگاه آمد. ج - فعل مشتر ك: برخى از فعلها به هر دو صورت يعنى ناگذرا و گذرا استعمال شله مى تواند ؛ اين فعلها را افعال مشترك مى گويند. مثالً فعلهاى شكست،ريخت، سوخت. چنانكه اگر به شكل ناگذرا گفته شود اين جمله ها به كار مى رود: پیاله شكست، چاى ريختت، دست سوخت. و هر گاه به شكل گذرا استعمال شوند، گفته مى شود: پروین پیاله را شكست. پرویز پای را ریخت. چای دست را سوخت. در زبان پارسى درى مى توان فعلهاى ناگذرا را با به كار بردن پسونلهاى /آند/ و / آنيد/ همراه با ريشه حال و ماضى، گذرا ساخت؛ مانند: دو ـ دواند، گريختت ـ گريختاند. سوخت ـ سوختاند، سوز سسوزانيل،

خند_ خنداند، خندانيل، ...

## هـ صيغه ( ساخت) فعل:

فعل از اين نگاه به معلوم (active) و مجهول (Passiv) و نيز به مثبت ( (Positive الف ـ فعل معلوم و مجهول : فعل معلوم (active) آن است كه فاعل آن معين و آشكارا باشد. يعنى فعل به فاعل نسبت داده شده باشل. به سخن ديگر فاعل فعل معلوم و در عين حال نهاد جمله هم باشد، فعل گذرا و ناگذرا هر دو به صورت معلوم مى توانند آمل؛ مثالً بروين آمل، ناصر كتاب را آورد. در اينجا فعل آملـ و آورد به فاعل نسبت داده شده و معلوم مى باشنل.

و فعل مجهول Passive آن است كه فاعلش معين و آشكارا نباشد و فعل به مفعول نسبت داده شده باشد ،يعنى فاعل فعل مجهول ذكر نشده به جاى آن مفعول نهاد •جمله را تشكيل مى دهد؛ مثلا : آهنگ خولـ خوانده شـد. آهنگ شنيده مى شود.
آهنگ اصلا مفعول است اما اينجا نهاد جمله بوده نايب فاعل كفته مى شود، و فعل خواند و شنيد فعل گذرا باشد؛ بنابران فعل مجهول ويزء فعلهاى گذرا مى باشد.

در نتيجه مى توان گفت كه فعلهاى گذرا دو نوع گردان داشته مى باشد:

 ماضى مطلق ـ گفته شد، گفته شدند، ... ماضى قريب گفته شده است، گفته شده اند، ماضى بعيد ـ گفته شده بود، كفته شده بودند، ... ماضى التزامى ـ گeته شده باشد ، گفته شده باشند ماضى استمرارى ـ گeته مى شد، گفته مى شدنله، ... و در زمان حال ساخت مجهول از صورت مغعولى فعل همراه با / شو/ و مشتقات آن به حيث فعل معاون ساخته مى شود با مانند: حال مطلق و استمرارى ـ گغته مى شود ، گغته مى شوند، ... حال التزامى ــ كفته شود ، كفته شوند، ... و فعل مستقبل مجهول نيز از صورت مغعولى فعل و ريشهٔ /خواه/ با مشتقات آن و / شد/ به حيث معاون فعل ساخته مى شود؛ مثلا:

دستور همه گانى زبان ...
گفته خواهد شد، گفته خو/هند شد.
بايد گفت كه فعلهاى گذرا گر چه غالبأ داراى ساخت محهول مى باشند، اما گردان مجهول برخى از آن كامل و برخیى ديگر ناقص مى باشد؛ مثلاُ : فعل گذراى (گفت) گردان كامل مجهول دارد، بدين گونه : گفته شد ، گفته شدند. گفته شدى ، گفته شديد ، گفته شدم ، گفته شديم . اما فعل (نوشت ) گذرا و مجهول آن ناقص است. بدين گونه مى توان گفت: نوشته شد، نوشته شدند و اما نمى توان گفت : نوشته شدى ، نوشته شديل، ...

ب - فعل مثبت و مننى
فعل مثبت (Positive) آن است كه انجام كار و يا نسبت دادن حالتى را به طور ثبوتى و ايجابى بيان كند يعنى كه فعل از فاعل به ظهور رسيده مى باشد؛ چجون: پروين نامه را نوشت ، پرويز آهنگ را خواند ، برف هوا را سرد ساخت.

و فعل منفى (Negative) آن است كه انجام كارى و يا نسبت دادن حالتى را به طريق سلبى و نفى بيان كند،يعنى كه فعل از فاعل به ظهور نرسيده باشد؛ مانند: پروين آهنگگ را نخواند، پرويز نامه را ننوشت، ... البته نشانه فعل منفى پيشوند / نه ـ / نفى است كه بر سر فعل مى پيوندد؛ جـون نگفت، نمى خواند،نخواهد خواند، ... بدين گونه هر فعل مثبت در برابر خود" صورت منفى هم مى دارد. \&ــــ زمانهُ فعل

فعل از نگاه زمان سه گونه است يعنى وقوع فعل يا حدوث حالتى به سه زمانه تعلق مى گيرد

زمان ماضى يعنى زمان قبل از وقت سخن گفت (Past tense)

زمان مستقبل يعنى زمان پس از وقت سخن كفتن (Future tense) و فعل نظر به ارتباط با اين سه زمانه به نام فعل ماضى ، فعل حال و فعل مستقبل ياد مى شود. فعل ماضى و انواع آن : فعل ماضى آن است كه دلالت مى كند بر انجام كارى يا پديد آمدن حالتى در
 اـ فعل ماضى مطلق (simple past tense)
آن است كه دوزى و نزديكى آن نظر به زمان حال معلوم نباشد ؛ طريق ساخت آن جنين است: ريشهُ ماضى + پسوند هاى ضميرى فاعلى / ـ اند، ـ ى ، ـ يد، ـ ام، يم/ ؛ مثال از ريشهٔ / ديد/ : ري

| ج | مفرد |  |
| :---: | :---: | :---: |
| ديدند | ديد | سوم شخص |
| ديديد | ديلى | دوم شخص |
| ديليم | ديلم | ول شخص |

「ـ فعل ماضى استمر ارى (Past continoustense) :


/ ـ اند ، ـ ى ، ـ يـد ، ـ ام ، ـ يم / ؛ مثال :


「 「ــــ فعل ماضى قريب Present Perfect tense)
آن است كه زمان وقوع آن به زمانه حال نزديك باشد ؛ از اينكه از كار و امرى انجام شده در زمان گذشته حكايت مى كند ؛ بعضاً آن را ماضى نقلى هم گفته اند؛ طريق ساخت آن چنين است: (اريشهٔ ماضى + / / + (است) در شخص سوم مفرد به حيث معاون فعل ودر مابقى



آنگاه كه متون گذشته مطالعه شود، جنين مى نمايد كه ماضى قريب اصلا اين گونه بوده است: (اريشهُ ماضى + /o/ + است + پسوند هاى ضميرى فاعلى / ـ اند، - ی، يل، ـ ام، - يـم/ ؛ مثلا گغته است، گفته استند، گفته استى، گغته استيد، گفته استم، گفته استيم. اما جز شخص سوم مفرد از باقى ساخت هاى فعل معاون / ست/ به غرض اختصار برداشته شده است.

## Past perfect tense فعل ماضى بعيد

آن است كه زمان وقوع آن از حال دور باشد؛ از اينكه زمان وقوع آن بِيش از فعل ماضى ديگرى است، آن را ماضى مقدم هم گغته اند؛ مثلاً : وقتى كه من آمدم رفقا رفته بودند. اين است طريق ساخت آن : (اريشهٔ ماضى+ /o + بود + پسوند هاى ضميرى فاعلى / ـ اند، - ی ، ـ يد، ـ ام، ـ يم/ ") مثال از ريشهُ (اديد) : مفرد جم
سوم شوم ديله بودند

## Past optative conditional tanse هـ فعل ماضى التزامى(احتمالى)

 آن است كه انجام كار و امرى را در گذنته به طور شك يا تمنا و يا شرط بيان كند؛ البته در اين زمينه ها نشانة شكى يا تمنا و يا شرط هم با فعل ذكر مى شود؛ مثلاً شايد كفته باشد، كاش آمده باشد، اگر رفته باشد. طريق ساخت آن جنين است : اريشهٔ ماضى + /1 + + باش + پسوند هاى ضمير فاعلى لـ اد، ــ اند، - ى ،- يل، - ام، - يم/|" مثال از ريشه / ديد/: مeرد| ديده بانشند | ديده باشد | سوم شخص |
| :---: | :---: | :---: |
| ديده بانشيد | ديده باشى | دوم شخص |
| ديده بانيم. | ديده باشم | اول شخص |

فعل حال و انواع آن :
فعل حال كه دلالت مى كند بر انجام كارى يا بيان حالتى در زمان كنونى و به گونه هاى زير جدا مى شود: فعل حال مطلق ، فعل حال استمرارى ، فعل

حال التزامى، فعل امر و فعل نهى.
1- فعل حال مطلق (Simple present tense)
آن است كه انجام كار يا امرى را به صورت مطلق و عادى در زمان كنونى
بيان كند و كار در حال دوام نباشد؛ مثلا شب مى خوانم، فردا مى روم، ... اينگونه ساخته مى شود: (ا/مى - / و يا / همى - / + ريشهُ خال + پسوند هاى

ضميرى فاعلى / ـاد، - اند، - ى ، يد ،-ام، - يم/ " ؛ مثال از ريشهُ / بين/ :


Present continous tense ) بـ فعل حال استمرأرى
آن است كه انجام كار يا امرى را در حال دوام بيان كند؛ مثلاً باران مى بارد. يعنى حالا باريدن باران دوام دارد؛ نامه مى نويسم، يعنى در حال نوشتن نامه هستم. البته طريق ساخت حال استمرارى عيناً همان ساخت حال مطلق است، يعنى حال مطلق و حال استمرارى در شكل يک سان است و فرق آنها تنها در مغهوم و مللول است. البته در محاوره و گفتار فعل حال استمرارى نظر به لهجه هاى مختلف به

اشكال گوناگون و به صورت فعل مركب منكشف يا عبارت فعلى گفته مى شود؛ به حيث مثال: كفته مى رود. گفته راهى است، گفتم ايستاده است. Present optative - coditional tense rــ نعل حال التزامى (احتمالى) آن است كه انجام كار يا حدوث حالتى را در زمان كنونى به طور شكى يا تمنا و يا شرط بيان مى كند؛ مثلا: شايد بروم ، كاش بيايد. اگر بيايد. طريق ساخت

آن جنين است:
/ ب - / + ريشهُ حال + پسوند هاى ضميرى فاعلى / ـ اد ،- اند، - ى ، - يد


آن است كه به انجام كارى به صورت خواهش و استدعا دلالت كند و تنها دو
صيغه (ساخت) دارد؛ مفرد و جمع شخص دوم ، در فعل امر ريشهٔ حال با

برو ! (مفرد) ، برويد! / (جمع).
 رحم كن ! رحم كنيد ! ، آسوده باش ! آسوده باشيد ! خاموش شو ! خاموش شويد!

هـ فعل نهى (Prihibative)
آن است كه انجام نشدن كارى را به صورت خواهش و استدعا بيان كند و
تنها دو ساخت دارد ؛ مغرد و جمع شخص دوم . در فعل نهى ريشه حال با
پيشوند نهى / مه - / و جمع آن با پسوند/ ـ يد/ مى آيد؛ مثلاُ : مرو ! (مفرد)،
مرويد! (جمع) ، ظلم مكن! ظلم مكنيد!...
بايد افزود كه ذر محاوره غالباً به جاى پيشوند نهى / مه ـ / بيشوند نقى / نه -
/ آورده مى شود ؛ مثلاً : نرو! نرويد!
فعل مستقبل (Future tence)
آن است كه دلالت كند بر انجام كارى يا بيان خالتى در زمان آينده. طريق
ساخت آن اينگونه است:
(اريشَٔحال/ خواه / + بسوند هاى ضميرى فاعلى / ـ اد، _ اند، ـ ى ، ـ يد، ـ
ام، - يم / + ريشهٔماضى" مثال از ريشهٔ /ديد/:
جمع
مفرد
خواهند ديد
خواهد ديد
سوم شخص
خواهيد ديد
خواهى ديد
دوم شخص
خواهيم ديد
خواهم ديد
اول شخص
فعل مستقبل در زبان پارسى درى به ويزَه در محاوره به طرز ديگُرى نيز گفته مى شود؛ مثلأ بدين گونه : (خواهد اخات) + ريشهٔماضى + بسوند هاى
ضميرى فاعلى / ـ اند، - ى ، ـ يلد ، Lام ، يم / )

مثال از ريشةٔ/ ديد/:


فصل جهارم

نحو يكى از مرتبه هاى ساختمان زبان مى باشد و آن از ارتباط و تركيب مرتبه هاى واجى و تكوازى زبان هستى مى يابل به ويزه در اين مرتبه از تركيب وتنظيم وتبدلات وازڭها، در تشكيل و ساختمان واحدهاى نحوى يعنى تخميم بحث به عمل مى آيد.

همان گونه كه واجها كوجكترين واحد ساختمان صوتى انل و وازڭ يا تكوازً كوچجترين واحد ساختمان لفظى ، همچچنان در نحو تگميم كو چکترين واحد ساختمان نحوى مى باشد.
تگميم همان واحد ساختمان نحوى است كه نه جز ساختمان بزر گتر مى باشد و نه از لحاظ ساختمان قابل انقسام بوده مى تواند. از آنحايى كه تعداد جمله هاى يک زبان لايتناهى است، پس نبايد چنين پنداشت كه نحو نيز تعداد لايتناهى شرح ساختمانى يا قواعد براى شرح ساختمان جمله مى تواند داشت. در واقع گوينده اصلى يك زبان تعداد محلود قواعل براى شرح ساختمان و توليد جمله هاى زبان داشته مى باشلد و براى ابراز مفاهيم و درك جملات از همان قواعد محدود استفاده مى كند. روى این اصل نحو را پنين مى توان تعريف كرد: انحو عبارت از تشريح و تصريح مجموعه قواعل محلدوىى است كه جزء دانش غير شعورى گوينده

كان و اهل يک زبان مى باثـ.") ؛ اينجا نحو زبان پارسى درى بيشتر به اساس نظريه تتميمكس ' مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است؛ البته با در نظر
 روش مطالعات واجشناسى و وازكشناسى پارسى یرى كه در فصلهای قبلى
 ضوابط زبان پارسى درى بدين روش به شكل بهتر صورت مى گيری: تحليل
 و همه دانش بزوههان در اين مورد به سهولت مى توانند به دقايق و ضوابط نحوى زبان پارسى درى دست يابند.

## تگميم (Tagmeme) يا واحد نحو

زبان يك نظام علايم است، علايم صوتى علايم لفظى را مى سازد يعنى از تركيب علايم واججى علايم لفظى هستى مى يابد. هُ از اين عايم لفظى بالنوبه
 دستورى كفته مى شود و در نتيجه سخن ايجاد مى شود؛ همين روابط با همى


 دستورى را مى سازد كه تگميم يا واحل نحوى ناميده شده است و جمله محتوى آن است.

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

تگميم را اين گونه مى توان تعريف كرد: اکكوبِترين واحل با معناى شكل دستورى تگميم است؛ يا تخميم پنان يک شكل دستورى است كه جزء شكا بزرگتر از خود نبوده و غير قابل انقسام مى باشلد"، پس تگميم كوچكترين

واحل غير قابل انقسام نحوى و يک شكل آزاد و با مغهوم دستورى است. در زبان پارسى درى تخميم يا واحل نحوى سهه ساحه را احتوا مى كند كه عبارت اند از: كفته (Utteranee) ، فقره (Clause) و جمله (Sentence). در ميان شكلهاى دستورى زبان تركيبهايى وجود دارنل متشكل از وازڭكها كه داراى رابطة نحوى بوده اما معناى كامل را ارائه نمى كننل؛ اين گونه تر كيبها را گروه يا عبارت (Phrase) مى نامنل. پس نخشست بايل گروه يا عبارت مورد بحث قرار گيرد. نخست ـ عبارت (Phrase) در زبان پارسى درى وغالب زبانها يحى دسته وازڭها ضمن داشتن روابط نحوى با هم تركيب مى شوند و مجموعاً در جمله در محل يك وازڭ قرار مى گيرند؛ اين گروه از وازگها عبارت گفته مى شوند: مثالْ در اين جمله: دانشجوى صنف دوم يک جلل كتاب دستور زبان را از بازار ليسهٔ مريم بسيار ارزان خريد. در اينجا گروهها يا عبارتها كه ميان اجزاى انها رابطة نحوى وجود دارد و بـ جاى يكى وازه در جمله به كار رفته انـ عبارت اند از: دانشجوى صنف دوم ، يك جلن كتاب دستور زبان ، از بازار ليسهٔ مريمّ بسيار ارزان خريد. هر گاه وازه هاى اساسى را به جاى عبارتها در نظر بگيريم جمله اين گرنه

است: دانشجو كتاب را از بازار خريد، بنابران در جملئ بالا عبارت (دانشجوى صنف دوم) به جاى دانشجو، عبارت ( يك جلد كتاب دستور زبان) به جاى كتاب ، عبارت (بازار ليسهٔ مريم) به جاى بازار، و عبارت (بسيار ارزان خريد) به جاى خريد قرار گرفته است.

جون در جملة ذكر شده در سه عبارت نخستين عنصر اصلى آن اسم مى باشد. عبار تهاى اسمى گفته مى شوند ر عبارت اخير كه عنصر اصلى آن فـل
انواع عبارت ، عبارت فعلى زاميان پارسى مى شود.

يكى ـ عبارت اسمى: آن است كه عنصر عمده و اساسى آن اسم باشد،

$$
\begin{aligned}
& \text { عبارت اسمى در جمله يا در نهاد يا در گزاره مى آيد. } \\
& \text { عبارت اسمى به انواع زير جـا مى شود: }
\end{aligned}
$$

عبارت اضافى، عبارت توصيفى، عبارت بدلى، عبارت عددى ، عبارت پيشينه يیى ، عبارت پسينه يی، عبارت معين شده، عبارت اسم فعلى ،عبارت قيدى. اـ عبارت اضافى: آن است كه در آن يكى اسم به اسم ديگر يار يا ضمير نسبت داده مى شود، جزء اول آن مضاف و دومش مضاف اليه كفته مى شود. مثلاً : شهر كابل ، كتاب پروين، آشناى پرويز، ابروى او، ... عبارت اضافى از نگاه معنى به گونه هاى زير جدا مى گرید: الف ـ عبارت اضافى ملكى : كه مضاف اليه مالك مضاف باشد؛ جون كتاب فريد، خانه او، ...

ب - عبارت اضافى اختصاصى : كه مضاف مختص به مضاف اليه باشد. چجون: كنار سر ك، سبزء چمـن، ...

ج - عبارت اضافى بيانى : كه مضاف اليه ماده اصلى مضاف باشد؛ چیون: انگشتر طلا، تحهٔ ابريشم.

د ـ عبارت اضافى تشبيهى : كه مضاف به مضاف اليه تشبيه شده باشل: مشارُ
قل سرو، دندان صدف.
هـ - عبارت اضافى بنوّت: كه ميان مضاف و مضافه اليه رابطة پسرى رٌ پـرى باشل ؛ چحون: فريل محمل نسيم.

و - عبارت استعارى : كه مضاف به معناى مجازى و استعارى به كار بر ده
شده باشلـ؛ ماننل: دست بهار، ستاره بخخت، آسمان هنر، دامن صبر، ...
Y
ضمير توسط صفت بيان گردد؛ مثالً : شهر قشنگ، گل سرخ، من بيتچاره، شهر زيبا و تاريخى كابل.
rـ عبارت بدلى: آن است كه پس از نامى وازڭهاى ديگرى :براى تشخيصى كردن آن به حيث بلال نام و متممش ذكر گردد؛ از قبيل لقب،
پیشه ، مقام ، رابطة خويشاونلى و غيره كه عموماً بـل خود عبارت توصيفى يا اضافىى مى باشل؛ مثا):

ץ
اتاق، دو ماه . سه پايه ميز، پجهار جلا كتابى، ...
هـ عبارت بيشينه يى يا متممى: آن است كه همر اه با بیشينه ها بيا يا


صنف
\&ـ عبارت پسينه يح يا مفعولى : آن است كه در جلو پسينهُ / را / بيايد؛ مثال: خانه را، كتاب را ، شهر زيباى كابل را ، ... V_ عبارت معين شده آن است كه با هعين كنـده ها از قبيل اين ، آن ، هر، همه، هيَّ و امثال آن بيايل ؛ چحون: آن روز،اين خاطره، همه مردم،

هيتِ فرزانه يـى ،...
1 ـ عـبارت اسم فعلى: آن است كه يك جزء آن اسم فعل باشـل رْ به دو شكل مى آيل، جون: يول يافتن،نان خوردن، شهادتنامه گرفتن، بالا بوش خريدن، ... و يا : يافتن پول، خوردن نان، گرفتن شهادتنامه، خريدن بالا پوش، ... Qـ عبارت قيدى : آن است كه غالباً جزء اساسى آن قيل بوده با آن در زمينه هاى مختلف و به منظور هاى گوناگون وازڭهاى ديگرى از قبيل شدت دهنـه، عدد ، اسـم بيايل و جمعاً به حيث قيد به كار رود؛ مثالز خيلى عالىى ، بسيار خوب، با كمال احتياط ، دو سه روزى، فوراً، ... دو- عبارت فعلى: آن است كه جزء عمله و اصلى آن فعل باشل، اين گونه عبارت در جمله آمله و هميشه در گزاره قرار مى گيرد، يعنى كه عبارت فعلى جزء جمله، عبارت فعلى پنداشته مى شود، مثالذ كتاب خريد ، مى توان مطالعه كرد، فرياد كشيل، زيبا رقصيل ، آگاه شده باشنل، ... اين مثالها آنگاه كه در جمله بيايند عبارت فعلى گفته شوند.

هسته و وابستهُ عبارت
در هر عبارتى ンر زبان يكى از اجزاء و عناصر آن در تشكل عبارت و بنابر ارتباط آن با ديگ, بخشَهاى جمله نقش عملده



كتاب خوب • این كتاب خوب پ در إين دو عبارت عنصر اساسى آن /كتاب/ است كه اگر از عبارت ها كشيده شود، عبارت ها مغهوم اصلى خوン را از دست مى دهند. البته غير از هسته ، باقى اجزاى عبارت را وابسته عبارت مى گويند ؛ وابسته هاى قبل از هسته را وابسته های پیشرو و و وابسته هاى بعل از هسته را وابسته هاى پيرْ مى گويند؛ جنانکكه در دو عبارت فوق ديله مى شود ، (اين) وابسته
 بايل گفت كه تعداد وابسته ها در عبارت نا معين و محل وقوع هسته و وابسته ها در عبارت در زبان پارسى درى نسبتاً معين است.

عبارتهاى استوار و نا استوار :
عبارت استوار آن است كه اجزاى سازنلده آن معين و تثبيت شده باشلد و غالباً به حيث اسم خاص به كار برده مى شوند؛ چون : ايالات متحلده امريكا، جمهوريت فلدرال روسيه ،جمهورى اسلامى ايران، دانشگاه كابل، دانشكده زبان و ادبيات ، جاده ميوند، ...

همحچنين عبار تهاى معين شده ادبى و استعارى نسبتاً استوار اند؛ مانند: قلد سرو، دنـان صدف. زلف سنبل، كمان ابرو و امثال آن. در غير آن عبارتها نا استوار انل و مى توان به جاى اجزاى آن عناصر ديخرى را قرار داد يا جاى آنها را تعويض كرد؛ پون كتاب فريل، كتاب مربوط به فريل ، كتاب متعلق به فريل, خانةٌ جمشيل، منزل جمشيد، تعمير جمشيد واز !ين قبيل.

دوم - كفته (Uttenance)
گغته گروهى از وازڭها است كه هر چنـل از لحاظ ساختمان جمله نيست اما به حيث جز ساختمان بزر گتر هم قر ار ندارد و معناى كامل را الرائه مى ڤارد.
 كنا.، بعضاً گفته را شبه جمله ناميله انـ ؛ گفته ها نظر به موقعيت آنها در سخن كه به تنهايى به كار رفته انـ يا در ارتباط به فقره هاى ديگر به گغته هاى آزاد و بسته جلا مى شوند: اـ گفته هاى بسته: آن گفته ها رامى گويند كه در كالام مرتبط به فتره هاى ديگ, بيان مى شوند؛ مثالً گفته هاى آه، اَفرين، بلى، نخير، و بعضى ديخر كه به تنهايى معناى يک جمله را دارند آنگاه راساً با فقره هاى ديگر يكجا بـ كار گرفته مى شوند ؛ گغته هاى بسته را تشكيل مى دهل؛ مانند: آه ! چقدر


نخير فردا خواهد رفت.
همـچنان بعضاً گفته ها با نشانه هاى ربط به ديگ, فقره ها بيوسته گفته بسته را ارائه مى كننل؛ چون: افسوس ، هان، شاباش، در این مثالها كه

گفته هاى بسته انا:
افسوس كه آن روز گار خوش پجون برق گذشت.
هان! كه دلى نيازارى.
شاباش كه به وقت رسيلى.



چه مى خوانى؟ كتاب ، از كجا آمدى ؟ از خانه ، ... r_ گَته هاى آزاد:

آن گفته ها را مى گويند كه در سخن به شكل شفاهى يا نوشتارى به كار برده شوندو معناى كامل و آزاد را افاده كنند ؛ بدين گونه:

اـ وازڭكهاى اصوات كه به تنهايى معناى مستقل را افاده كننـ؛ مثال : افرين! ،
واى سرم! ، واى به حال او !

Y- و ازڭكهايى كه اصلاً جزنى از جمله بوده اما بنابر كثرت استعمال بقيه اجزاى آن افتاده باشد؛ جֶون: سلام! ، خلـا نگهلدار! ، صبح تان خوش! ، شب بخير، ... rـ عبارتهاى قسميه در موارد سو گند غالباً گغته هاى آزاداند؛ مثالً : به سرت! ، به خدا! + به اميد ديدار! به تمناى پيروزيهاى هر جه بيشترتان! هـ عبارتهاى عنوانى هم گُتهه هاى آزاد شمرده مى شوند! جون: تاريخ ادبيات پارسى درى دستور معاصر زبان پارسى درى علم كاوم، ... צـ برخحى از وازڭكهاى اصوات كه براى خواندن يا راندن حيوانات و پرنله گان به كار برده مى شود؛ مثارُ

$$
\begin{aligned}
& \text { كش ، كشه ، كشى براى راندن مرغ. } \\
& \text { پشت ، پشتى، برای رانـل پشیى ها. } \\
& \text { بيو بيو، بى بى براى خو انـلـن مرغها. }
\end{aligned}
$$

كوج ، كوجى ، كو جه براى راندن سگ، ... (Clause) سوم ـ فقر
فقره يكى از واحدهاى كلى زبان مى باشد كه دارای ار كان اسان اساسى جمله (نهاء و گزاره) بوده اما از نگاه معنى گاهى جزء ساء ساختمان بزر گَتر قرار گَرفته مقيد مى گردد و كا به حيث يك واحلد آزاد دستورى به كار برده مى شود وتگميم

مى باشد؛ مثلا:
'بهار آمد/ يك شكل آزاد دستورى و داراى نهاد (بهار) و گَزاره (آمه.) است؛ پس اگر اين شكل دستورى جزء ساختمان بزر گتر مثاً / بهار كه آمد/ گردد.
 دستورى بيايد تا معناى آن تكميل شود؛ مانند : بهار كه آمد دنيا زيبا مى شود. اينجا : بهار كه آمل، يك شكل دست دستوى مقيد و فقره است است
و نيز دنيا زيبا مى شود. يكى شكل آزاد دستورى و فقره است
 از نگاه شكل و ساخت داراى اركان اساسى جمله (نهاد و گزاره )نمى باشد. مثلا: خداحافظ، صبح به خير، انتهاث خوب، ...

 فقره هاى بزر گ گغته مى شوند.

انواع فقره از نگاه شكل :



محذوف ، مستنر و مقدر مى باشد؛ از قبيل گفته ها utterace كه ذكر آن گذشت ؛ مثلاُ بلى! كريم! افسوس! آفرين و نظاير آن. به اين گفتگو نگاه كنيد:

- هيتج ديله مى شود كه اينجا / كجاستى؟ / = تو كجا استى؟ و / جه مى كنى؟ / يعنى تو جه مى كنى؟

داراى اركان اساسى جمله بوده فقره هاى بزرگ انا و باقى فقره هاى كوپیی انا. Yـ فقره هاى بزرگ : آن است كه داراى اركان اساسى جمله (نهاد

و گزاره) باشد.
نخست ــ انواع فقره هاى بزر گ:
فقره هاى بزرگ كه از نگاه ساختمان كامل انل و داراى اركان اساسى جمله يعنى نهاد و گزاره مى باشنل، به دو گونه جلـامى شوند: فقره هاى آزاد و فقره هاى بسته.
ا- نقرة آزاد (Free clause)
آن است كه ظاهراً از نگاه شكل كامل باشد و آن را مى توان بلـون تغيير به صورت آزاد به كار برد و مغهوم كامل را به واسطهُآن انتقال داد.

اين گونه فقره هم در جمله هاى هسته يیى و هم در جمله هاى همهايه مى آيل. در جملن هسته يى فقره اساسى و هسته آن از همينگونه فقره است؛ مثاً: همينكه بروين آملا نسرين رفت. اينجا/ نسرين رفت. / فقرة هسته است، به

تنهايى مى تواند به كار رود و فقرة آزاد است. ور يا او نيامد (آزاد) زيرا مريض بود

 دستش را روى سينه خود گذاشت، لرزش خفيفى بر تمام وجودش چیيره شد وبى اراده آه سردى در حنجره اثش دويد.)
r-r فقره بسته (Bound clause)
آن است كه نتوان آن را به صورت مستقل به كار برد و آزادانه مفهوم آن كامل نباشد؛ فقرهبسته همواره جز جمله هاى همبايه و هسته يىى بوده داراى نشانه هاى عطف و ربط مى باشد: مثالً در جمله هاى زير فقره هاى دوم دومى آنها نامستقل و بسته اند:
احمل آمل و محمود رفت.
او غير حاضر شد زيرا كه ناوقت آمل.
بروين به كتابخانه رفت تا كتاب بگير د.
نجيب آمل اما پرویيز رفت.
روابط باهمى فقره هاى بزر گی :
 زير جادا مى شود:

اــ فقره هاى ناقص: آن است كه معناى آنها به ذات خود و به همان يكـ فعل
 جزء جمله هاى همیايه و هسته يیى مى باشد؛ مثلا فقره ها هاى الف ــ همه كس را دندان به ترشى كنــ گردد...

ب - درويشى را ديدم....
ج - هر چه كردی... د ـ آنحه بكارى ...
از فقره هاى بالا به جز فقره الف باقى آن اجزایى جمله هاى هسته يیى اند. اينگونه فقره ها در جملd هسته يیى و همیايه در آغاز جمله قرار دارد خواه فقره آزاد باشد و يا بسته ؛ البته فقره بعدى معناى آن را تكميل مى كند. Y- فقره هاى مكمل (متمم): آن است كه برای تكميل و 'تمام كردن مغهوم فقره هاى ناقص آيند، يعنى مكمل متمم معناى فقره ناقص باشند وْ در در جمله
بعد از آنها قرار مى گيرند.

فقره هاى زير به ترتيب مكمل و متمبم فقره هاى ناقص مى باشد كه
بيشتر ذكر شـده انـ:
الف ــ اما قاضيان را به شيرينى.
ب ـ كه همى ناليد.
ج - عاقبت همان بينى.
د ـ س انجام همان بد روى.
بايد علاوه كر: كه يك فقره ممكن است هم مكمل فقرة ناقص قبلى باشالـ ه


بكشد خلقى را از عذاب او برهاند و او را از عذاب خداى" يا : درويشى را ديدم كه همى ناليد و روى بر خاك همى ماليل. rـ فقره هاى معترضه: آن است كه در ميان جمله آيا و به اصل موضوع جمنه مستقيماً بسته گى نداثته باشل، بلكه شرحى اضافى در زمينه يكى از اجزای جمله باشلد ؛ بنابران هر گاه فقره معترضه را از جمله حذف كنيا مغهوم آن خللى وارد نگردد.
فقره معترضه در ميان جمله توسط قوس ناخنای يا خطهاى انغصhل و يا به واسطه كامه از جمله مجزا گردد و براى اتحشال به جمله ، قبل از آن /و / عطف آيل.

مثال: حكايت كنند از شريف بخارى و "او مردى سخت محتشم بود" كه سالى
آهنگ زيارت خانهُ خدا كرد.

يا : مولوى بلخى كه " روحشَ شاد باده" اثر برازناه يیى در تصرف پرداخته انست.

$$
\begin{aligned}
& \text { و يا : دى كه - پايش شكسته باد - برفت. } \\
& \text { گُل كه - عمرش دراز باد - آمد. }
\end{aligned}
$$

فقره معترضه به كلى يك جزء اضافى سخن نيست . بلكه عالوه بر تغسير يكى از اجزایى جمله بعضاً بر حسن كالم مى افزايلـ؛ جنانكه در اين فرد از حافظ :

شكر فروش كه ـ عمرش دراز باد ـ جچرا؟ تفقدى نكند طوطى شكر خارا
جهارم - جمله (Sentence)
متصود از جمله همان شكل مستقل دستوزى است كه هم از نگاه
ده دستور همه گانى زبان ...

ساختمان و هم از نظر معنى كامل مى باشل :’يعنى ״جمله عبارت از مجموعه يى از وازه ها و وازڭها است كه به يحديگر رابطة نحوى داثته دارای معنا و مغهوم تام و مستقل باشلد." ويزَ گيهاى عمومى جمله جههار است: 1 ـآنحه جزء شڭكل بزر گتر از خود نبو ده و مقيد نباشد.
 rـ آنكه ميان اجزاى تشكيل دهنده اش رابطة نحوى مو جو Y Y هر دو ركت اساسى جمله را دارا باشل، يعنى دارای يی يا پنا تا نهاد ور گزاره باشد.

ويرّه گيهاى جحمله در زبان پارسى درى : جمله داراى دو گونه ويزه گى ساختمانى مى باشد: ويزءْ گيهاق عرْضـى و ويزه گيهاى نحوى. نخست - ويزَه گيهاى عروضى جمله : اـ آهنگگ (Intonation) : جمله ها و گروبهای ديگر نحوى ، عبارتها، گغته ها و فقره ها هر كدام آهنخ مختصى به خود دارنل ؛ آهنگ گر چچه از خصوصيتهاى ثانوى جمله است اما در اجراى مقصود نقشَ تُعيين كنْنهه دارد؛ چنانگه تقسيم جمله از نگاه معنا به خبرى، پرسشی رُ تعجبى به اساس هميبن تغيير آهنخ صوزت مى گيرد و نيز آهنگ جملفامرى مخصوصى همان جمله است.



در زبان پارسى درى سه دورة لحى وجود پارد و جنين نمايش داده مى شود:


جمهلة تعجبى: (موازئ)
r- فشـار (Stress) : اگر چهه فشار مخصوص وازه هم هم است اما از إينكه تغيير محل فشار از يـ شكل انظظى كه ركنى از جمله مى باشد بر شكل
 در جمله هم قابل مطالعه و تحقيق است و اين 'گونه فشار را فشار نحوى يا منطقى مى گويند.


 معناى جديد به جمله مى دهـ.

 پرويز شاءر است. پرويز شاءر است. يرويز شاعر است. ريّس تعدد معنا دهى جمله مستقيماً متناسب است به به تعـاداد وازه در در جمله. البته عين همين تعامل در جمله هاى هرسشیى ، تعجبى و امرى نيز قابل تطبيق است.
「- بيوست و گـسـت (Juneture) :


و گسست عبارت است از هم جلا تلفظ كردن وازه هاى متعاقب. جمله - مثالً : ثريا فارغ التحصيل ليسه آريانا در امتحان كانكور امسال

نـمره عاللى گرفت.
اينجا پس از وازْه هاى ثريا ، آريانا : امسال و عالى وقفه كوتاه ودر آخر جمله وقفة كامل رعايت مى گردد ، ンر غير رعايت اين امر مغهوم جمله مغشوش مى شود ؛ اما وقفة كوتاه ميان فتره ها به صورت كامه نشان داده مى شود؛ جون : فريد ديروز كه بيمار بود، به سر كار حاضر شلده نتوانست. همين گونه است اجزاى تركيب ( شهريار)در دو مصراع اين بيت از وى در مصراغ نخست با پيوست و در مصراع دومى با گسست و يا وقفه گفته مى شود: رواست جاى تو در جشم شهريار ای اشك كه نيست جز تو در اين شهر، يار ديدء من دوم - ويزه گيهاى نحوى جمله : هر گروه وازڭها و وازه هاى بِاگنده و بى ربط داراى معناى تام شله نمى تواند و بنا برآن جمله بوده نمى تواند ، بلكه تنها آن گروه وازڭكها و وازْه ها كه با هم رابطةُ نحوى داشته باشند جمله مى تواننـ بود.
 وتوضيح مى كنيـم:
1ـ مطابقت (Congruence):
مطابقت عبارت از تطابق فعل و فاعل يا گزاره و نهاد است از نظر شخصى و عـد. هر گاه ار كان جمله (گزاره و نهاد) از نگاه شخصى (اول. دوم، سوم) و

يا در زمينة علد (مغرد و جمع )با هم تطابق داشته باشند ، يعنى هر
يكسان باشند گفته مى شو :
اركان جمله از اين رهگْذر ها با يكايگر مطابقت دارند و اما در غير اين صورت مى گويند ار كان جمله با هم مطابقت ندارند. الف ـ مطابقت از نگاه شخص:

در زبان پـارسیى درى مططبقت اركان جمله از نظر شخصى حتمى و
كامل است؛ مثالذ :

$$
\begin{aligned}
& \text { من + آملم. "انهاد اول شخص + گزاره اول شخص" } \\
& \text { شما + آمليد. "انهاد دوم شخص + گزارْ دوم شخص" } \\
& \text { شاگردان + آمدند. "انهاد سوم شخص + گزاره سوم شخص" }
\end{aligned}
$$

البته تنها در يك مورد بعغاً اين گونه تطابق بر هـم مى خورد. آنهم به
غرض انْكسار و شکسته گی گويناه و تكريمّ طرف مقابل ؛ مثالً : اينجانب يـا بنده حاضر است.

اينجا : نهاد اول شخص + گزاره سوم شخص.
ب- - مطابقت اركان جمله از نظر عادد ( مفرد و جمع):
مطابقت ار كان جمله از نظر عاد :عضاً حتمى و كامل و گاهی هـم اختيارى و ناكامل مى باشد.

نخست - مطابقت اركان جمله از نگاه عدد وقتى حتمى است كه نهاد بر انسان
:لالت كنل ؛ يعنى نهاد انسان بانثــ : جحون:
شاگر2 + درس خوانـ. "انهاء مغر2 + گزارة مفر2") شاگر دان + درس خوانانن. "نهاء جمع + گزاره جمع"

مطابقت از نگاه عدد در موارد زير برهم مى خورد: يكى در مورد توجه به موقف اجتماعى و براى احترام ؛ جحون: آن محترم گفتند. يا : پدرم فرمودند "نهاد مغرد + گزاره جمع". ديگر در مورد اينكه نهاد انسان و به شكل عبارت عـددى باشا ؛ پجون: ده نفر آمل و ده نفر رفت ، يا : هم احملا و همم محمود آمل. "نهاد جمع + گزاره مفرد"

دوم - مطابقت اركان جمله از نگاه عدد در موارد ذيل اختيارى است، يعنى مى توان در اين زمينه ها اركان جمله را مطابق يا غير مطابق آورد: يكى ـ هر گاه نهاد غير انسان يا غير جاندار باشد؛ مانند: كبوتر ها بريدند. (نهاد جمع + گزاره جمع" كبوترها پريد. "انهاده جمع + گزارهٔ مفرد" يا : گلها كشيد. ديگر - هر گاه نهاد اسم جمع و مدلول آن انسان باشـد؛ مانند: مردم مى گويند. "نهاد در معنى جمع + گزاره جمع" مردم مى گويد. "نهاد در معنى جمع + گزاره مفرد" و همحچنان به هر دو گونه مطابقت در اين فردها:

جه داننل مردم كه در جامه كيست "نويسنله دانـ كه در نامه چیيست؟ (سعدى)

$$
\begin{aligned}
& \text { جنين هم بود مردم ساده دل كزيشن خرن گردد آزاده دل } \\
& \text { (فردوسى) }
\end{aligned}
$$

r- مراودت (Contact) :
مراودت كه عبارت از برقرارى رابطة نحوى ميان اجزاى جمله و تركيبهاى


نحوى است غالباً توسط پِشينه ها (از، به، در، با، تا، برای، بهر) و پسينة

 مفعول متعلق و مرتبط به فعل (گزاره) بوده و اين ارتباط با پيشينه ها و پسينه ها تأمين مى گردد.

چحون: پرويز + به صنف رفت. ا(نهاد + گزاره (متمم و فعل) ، (به) پيشينه.

همحنان مراودت ميان اجزاى تركيبهاى نحوى و جمله ، به وسيلة نشانة افزايش (كسره اضافت) تأمين مى شود ، يعنى نشانة افزايش رابـ رابطه ميان نسبت
و منسوب و يا صفت و موصوف را بر قرار مى كند؛ چچون :
اين كتاب فريد است. (اكتاب + نشانه افزايش + فريد") تركيب اضافى.
شاگرد خوب درس مى خواند. (شاگرد + نشانة افزايشى + خوب"
تر كيب توصيفى.

## 「

مجاورت يهلوى هم واقع شدن اجزاى جمله است ، يعنى كه مجاورت بنابر
 پارسى درى مجاورت در زمينه هاى زير قابل تشخيص مى باشد:





ب- - متمم فعل بلون پسينه در جلوى فعل و پیيست با آن مى آيد؛ پحون شاگرد + خوب درس خواند. (نهاد + گزاره)
ج - قيد به جز برخیى از قيـهاى زمان در جلو فعل و پيوست به آن مى آيل ؛
چون : شاگرد + خوب درس مى خواند. (نهاد + گزاره).

د ـ اعداد اصلى در جلو معدود و نيز در جلو معين كننده قرار مى گيرد، مانند: دو + كتاب، دو + جلد كتاب، شش + دانه سيب، ... هـ ــ صفت برتر بعد از موصوف (اسم) كه داراى نشانه افزايش است مى آيل ؛ جون: اتاق بزر گتر ، روزهاى كوتاهتر، ... و - صفت برتر در جلو /از / قبل از موصوف (اسم) قرار مى گيرد؛ مانند: بزر گتر از كوه ،سياه تر از شب، ... ز - صفت برترين و عدد وصفى با پسوند / - ين/ در جلو معدود مى آيل، مثلاً: درازترين راه (بدون نشانةُ افزايشى) درازترين راهها (با نشانة افزايش) نخستين سال ، آخرين ديدار، ...

ح - بدل بعد از مبدل منه كه اسم يا ضمير باشد مى آيد؛ جون: احمد عكاس سر چوک ، فريد مسگر جاده ميوند، ...

F منظور از ترتيب وقوع اجزاى جمله عبارت از پی در پی قرار گرفتن وازه ها و وازڭهاى تشكيل دهنده آن است؛ ترتيب عادى وقوع اجزاى جمله در زبان

پارسى درى اين گونه است:
فاعل ( اسم يا ضمير) + فعل لازم يا ناگذرا.

فاعل (اسم يا ضمير) + مفعول (اسم يا ضمير) + فعل گذرا (متعدى) ؛ و اما
در جملهُ گسترده و منكشف اين طرز وقوع چنين است :
"افاعل ( با معين كننده ، يا عدد ، يا بدل ، يا صفت ، يا مضاف اليه يا
مجموعهُ چند تا از اين ها ) + مفعول ( با معين كننده ، يا عدد ، يا بدل ،يا صفت ،يا مضاف اليه، يا مجموعهُ پند تا از اين ها ) + متمم (با معين كننده ، يا عدد ، يا بدل ، يا صفت ، يا مضاف اليه يا مجموعئچند تا از اينها) + قيد (با شدت دهنده) + فعل"
البته در زبان پارسى درى جز فعل ديگر اجزاى تشكيل دهنده جمله جاى ثابت ندارند، بلكه تر تيب وقوع آنها بيشتر اختيارى است. مگر محل وقوع فعل معمولاً آخر جمله مى باشد.

بايد گفت ک بعضاً بر هم خوردن ترتيب وقوع اجزاى جمله روى هدف خاصى هم مى باشد؛ جنانكه هر گاه منظور تأكيد يكى از عناصر جمله باشد، آن را مقدم مى آورند.

انواع جحمله از نگاه شكل و ساختمان : جمله در زبان پارسى درى از نگاه شكل و ساختمان نخست به دو بخش عمله جدا مى گردد؛ جملة ساده و جملةُ آميخته. نخست - جملdٔساده (Simple sentence) :

آن است كه متشكل از يک فاعل و يک فعل يا يکى نهاد و يک گزاره باشد، يعنى جمله معمولاً از يک عبارت اسمى در نهاد و يک عبارت فعلى در گزاره و به هم مرتبط تشكيل شده مى باشد ؛ جملة ساده از نگاه شكل دو گونه است: فشر

1ـ جملةٔساده فشرده:
آن است كه اركان اساسى (نهاد و.گزاره)آن هر كدام از يـى وازڭ ك آزاد يا وازَه و ياعبارت ساده تشكيل شذه باشلـ، بدين گونه :

نجيب + آمد.
آن آوازخوان + خوب ميخواند.
r-r جملهُ سادهٔ گسترده :
آن است كه ار كان اساسى (نهاد و گزاره) در آن هر دو يا يكى از آنها متشكل از چند عبارت كو تاه يا گسترده باشد؛ مثال: افغانستان با وجود عقب افتاده گى تا نيمهٔ سده جهاردهـم خورشيلى كمبودى در بخش مواد زراعتى اصالُ نداشته است.

مثال ديگر:
جهان بينى علمى انقلاب را نتيجه ضرورى و اجتناب نايٍّير تكامل جوامع منقسبم به طبقات آشتى نايذير مى داند. دوم - جملةٔ آميخته : آن است كه متشكل از چند فقره́ بهم مرتبط باشل، يعنى كه در آن چنند فاعل و فعل و يا چند نهاد و گزاره́ به همدیگر ارتباط داشته به كار رفته باشد. جملةُ آميخته نخست به سه گونه جدا مى گردد: جملة همیايه ، جمله هسته
يیى ، جملةٔهسته يى همیايه.

اــ جمله همپايه (Compound Sentence)
اَن است كه از دو يا بيشتر از دو فقره تركيب شده باشلد و فقره ها با يكديگر متوازن باشند يعنى اهميت معنوى آنها يكسان و مساوى باشل.

در جملُ همهايه نشانة دستورى توازن فقره (Cordination of clauses)
عبارت است از :
الف ـ سمى كولن ،واو عطف ، يا ،نه در ميان فقره ها. ب- / هم ... هم / / / يا ...يا/ ، / چه .... چه / ، / /نه ..... نه / در آغاز هر فقره. ج - دسپس ، بعداً ، بعد از آن ،آنگاه ،يا اينكه در يكى از فقره ها.

د ـ / هم/ بعد از نهاد در فقرء دومى.
جمله همهايه نيز از نگاه شكل دو نوع است: فشرده و گسترده.
نخست - جمله همپايئ فشرده:
آن است كه اركان فقره ها در آن از عبارتهاى اسمى و فعلى ساده و يا يک جزئى تشكيل شده باشد ؛ نه ميرفت ، نه مى نشست. يعنى : او نه مى رفت ، ور ا

اونه مى نشست.
مثال ديگ, : نور ماه از عقب مى تابيد و سايه ها را در جلو نمايان مى ساخت. دوم - جملá همهاية گسترده:

آن است كه اركان فقره ها در آن از عبارات درازتر و متعدد و يا فقره هاى زياد تشكيل شده باشد ، مثال :

العده يى از شاعران هر روز سه شنبه در جايى گرد مى آملنـ و در پاره موضوعات و مطالب شعر و ايجاد رموز و نكات تازه آن گفتگو مى كردند"
 گرفتند و جمعى در طريق يقين و جزم ثابت قدم ماندند"
انواع جملة همهايه از نگاه معنا و روابط با همى فقره ها : جمله همپايه را از نگاه معنى و روابط با همى ميان فقره هاى آنها به انواع زير مى توان

تشخيص و تقسيم كرد:
اـ روابط توالى : در اين صورت فقره ها با وجود همپايه بودن ، با هم توالى
زمانى داشته مى باشد؛ البته نشانه هاى تركيب در آن عبارت است از : سپس،
بعد از آن ، آنگاه و نظاير آن كه جنبه قيدى داشته مى باشد ؛ مثال : نخست احمد آمد سپس محمود رسيد.

ابتدا پرويز را ديدم بعد از آن به ملاقات فريدون رفتّ.
اين گونه جمله با آمدن فقره هاى همپايه بيشتر گسترده مى گردد ؛ مانند: اول به خانه رفتم و غذا خوردم آنگاه به استراحت پرداختم. همجچنان نشانه هاى پس ، پس آنگه و آنخهى نيز در اين زمينه به كار رفته است. يكى لشكرى نامزدكرد شاه كشيد آنگهى تو ر لشكر به راه (فردوسى)

「- روابط تناوب : در اين صورت فقره ها با نشانه هاى تناوب همپِيه شده با هم رابطdٔ تناوب را اختيار مى كنند، بدين معنا كه مغهوم يكى از فقره ها مى تواند تحقق يابد.

نشانه هاى تناوب عبارت است از :
يا اينكه ، گاهى ، گاهى ،...كاهى ، يا ... يا و امثال آن ؛ مثلاُ : "يا اينجا بنشين يا بيرون برو!")

تو ميروى يا من بروم.
اين نشانه هانيز براى تناوب به كار مير فته است؛ گهى ... گهى، گه گهى ، زمانى ... زمانى، ساعتى... زمانى : ساعتى كمند مى انـاخاخت و زمانى تير مى انداخت.
r- جملئ هسته يى (Complex sentence) :
آن است كه از دو فقره تر كيب شده باشد ، طورى كه هر فتره حيشيت جمله را
 اساسى ميان فقره ها تابعيت و وابسته گى مى باشد:يعنى يك فـى فتره تابع ووابسته (Subrdinate clause) و فقره ديخرعملـه و هسته ( Main

باشد. (Clause
در جملةٔ هسته يى فقره هسته مطلب اساسى واصلى و فقره وابسته مطلب فرعى و ضمنى را بيان مى كند؛ در اين نوع جمله محل وقوع فقره هسته ووابسته معين و مشخص نيست ، بلدين معنى كه فقره وابسته مى تواند در جمله جنين موقعيت را داشته باشد: الف: هسته + وابسته ؛ مثلا: احمد آمد كه درس بخخواند. ب : وابسته + هسته ؛ مثالا : احمد كه آملد درس تمام شده بود.
ج : نهاد فقره هسته + فقره وابسته + گزاره فقره هسته ؛ مثاخً: احمد جِون كه مريض بود به درس نيامد.
در جملهُ هسته يى فقره هاى وابسته همواره با نشانةُ ربط مى آيد؛ از قبيل : كه، اگر ، چون ، بنابر آن ، تا ، جه ، پرا كه ، زيرا ، تا كه ، جز ، به جز ، هـ هر جا كه ، جونكه ، اما ، بازهم ، ...
در جملة هسته يی فقره تابع يا به جاى يكى از ار كان فقره هسته قرار مى گيرن و يا يكى از اجزاء و ار كان فتره هسته را تشريح و توضيح مى نمايد. مثال اينكه فقرة وابسته به جاى نهاد هسته قرار گيرد: لازم است كـ كـ كوشش كنى.

9V دستور همه گانى زبان ...
يعنى: كوشش كردن تو لازم است. كوشش كردن تو (نهاد) و بلل
از (نهاد) فقره هسته مى باشلد. وـا :
(شرط است كه در آيينه زنگار نباشلد" يعنى زنگار نبودن بر آيينه شرط
است.
مثال آنكه فقره وابسته به جاى گزاره فتره هسته قرار مى گيرد؛
مثال: (آيين و رسم جهان جنين است كه كردار خويشى را از تو نهان دارد") يعنى رسم و آيين جهان نهان كردن كردار خويش از تو است. يا : (امن ندانستم از اول كه تو بى مهر و وفايى") يعنى: بى مهر و وفا بودن ترا من از اول ندانستم. جمله هسته يى نيز از نگاه شكل دو گونه است: فشرده و گسترده: نخست - جمله هسته يى فشرده :

آن است كه فقره ها در آن محدود و داراى إركان اساسى كوتاه و يـا يـ كلمه يى باشل؛ مثال: او غير حاضر شد زيرا كه نا وقت آمل.
يا : ديلمش دوش ـ جه سر مست و خر امان ميرفت.

آن است كه فقره هاى آن داراى اجزاء و عبارات متعلد و دراز باشد؛ مثلا: "اجُون خانواده (تجلى) همه گى اهل دانش و كمال بودنل وى زبان عربى را از دامان خانواده و به ويزه پدرش آموخت." و يا : اآدمى از روزى كه جشم به ديدار جهان مى كشايد حواسش با عالم كثرت و تعدد مواجه مى شود."

انواع جملةٔ هسته يى از نگاه معنى و وابسته گى (Subordination): دانستيم كه شرط اساسى در جملá هسته يیى تابعيت و وابسته گى است؛ در زبان درى وابسته گى در اين گونه جمله از نگاه معنى به گونه هاى جالگانه تقسيم مى گردد ؛ بدين گونه:

1- وابسته گى وصفى:
اين گونه وابسته گى به نشانة ربط /كه/ صورت مى گيرد و فقره وابسته معمولاً فاعل يا مغعول و يا متمم فقره هسته را وصف مى كند، فقره وابسته وصفى غالباً ميان فقره هسته مستقيماً پس از اسمى مى آيا كه

وصف مى شود ؛ مثال:
"يرمردى كه بار سنگينى را با ريسمان در پشت بسته بود، از مقابلش گذشت" پیيرمرد از مقابلش گذشت. (فقره هسته)

جچگونه پیر مرد؟
پيرمرد بار سنگین بر پشت بسته. (فقره بسته ، صفت مغعولى)
مثال ديغر:
(شخصى را كه بسيار ورزيده است فرستاد.") او + شخصى را فر ستاد. (فقره هسته)

آن شخص + بسيار ورزيلـه است. (فقره وابسته) يعنى او + شخص بسيار ورزيده را فرستاد.

شخص مفعول و بسيار ورزيده صفت آن.
Yـ


مى پذيرد؛ و فقره هسته جواب فقره شرطى مى باشل؛ پسـ فقره وابسته در جلو فترههسته قرار داشته مى باشد؛ مثال: اگر درس بخخواند كامياب مى شو2.

او + اگر درس بخوانل (فقرهوابسته و شرط) او + كامياب مى شود. (فقره هسته و جواب شر ط) مثال ديگر : (تا شب نروى روز به جايى نرسى) تو + اگر شب نروى. (فقره́ وابسته و شرط) تو + روز به جايى نميرسى . (فقره هسته و جواب شرط) rــ وابستهٔ بيانى:

در اين گونه وابسته گى فقره وابسته اجزاى فقره هسته را تشريح و بيان مى كند ؛ اينجا فقره وابسته به دنبال فتره هسته مى آيد؛ مثال : اجازه دهيد تا من سخنم را به پايان برسانم. شما + اجازه بدهيد (فتره هسته) من + سخنم را به پايان برسانم (وابسته و تشريح فقره هسثه) مثالهاى ديگر:

دروغ مخو تا شزمنده نشوى. اميد مى كنم معذرت مرا بیذِيرى. خو اهشمندم احوال خود را زودتر بفرستيد.「 اين گونه وابسته گى با نشانه هاى ربطى نمودار زمان صورت مى گیرد؛ مثالً نشانه هاى : / آنگاه كه ، وقتى كه ، هر وقت كه ، همين كه ، تا آنكي. يا : تا آنكه به چشم نبينم باور نمى كنمّ. من + تا كه به چشم نبينم . (وابسته) من + باور نمى كنم (هسته) ه ـ وابسته گى مكانى:

وابسته گى مكانى با نشانه هاى ربطى نمودار مكان تشكيل مى شود؛ از قبيل: / هرجاكه ، هر كجا ، هر كجا كه ،جايى كه ، آنجا كه .../
يا : هر جا كه او شدى او را با خود بردى.
وى + هر جا كه مى شد. (وابسته)
وى + او را با خود مى برد. (هسته)
\&ــ وابسته گى مقدارى:


$$
\begin{aligned}
& \text { مانند: هر قدر كه كوشيد موفق نشـ. } \\
& \text { او + كوشيد. (وابسته) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هر كجا رفتم او را نديدم. } \\
& \text { من + هر كجا رفتم. (وابسته) } \\
& \text { من + او را نديدم. (هسته) }
\end{aligned}
$$

> البته فقره وابسته در اينگونه وابسته گى قبل از فقره هسته مى آيد ؛ جون: همينكه بهار آمد دنيا زيبا مى شود. بهار + آمد . (وابسته) دنيا + زيبا مى شود (هسته)

 را مير سانند؛ يعنى فقرهٔ وابسته و هسته نسبتاً متوازن نمايند و نشانه ها در اين
 وجودى كه ، در حاليكه ، .../

 هوا + سرد بود (وابسته) او + بيرون قدم ميزد. (هسته)


$$
\begin{aligned}
& \text { حالت جسمى او + خوب نبود. (وابسته) } \\
& \text { او + در آن محثل شركت جست. (هسته) } \\
& \text { ^ ـ وابسته گی علت: }
\end{aligned}
$$

آن است كه به توضيح و تصريح سبب وقوع فقرء هسته مى پردازه، اين تابعيت به دو شكل مى آيد:
نخست - با نشانه هاى : /جون.جونكه ،از آنجا كه / آيد و در اين صورت فقره و ابسته پيشتر از فقره هسته آيلـ ؛ مانند:

چجون راه درازى را پِيموده بود خيلى خسته به نظر مى رسيد. او + راه درازى را بِيموده بود. (وابسته)
او + خيلى خسته به نظر مى رسيد. (هسته)
 آيد و در اين صورت فقره وابسته پس از فقره هسته آيد؛ مثال: بسيار

$$
\begin{aligned}
& \text { به سرعت مرو كه مى افتى. } \\
& \text { تو +به سرعت مرو. (هسته) } \\
& \text { تو + مى افتى ، (وابسته) }
\end{aligned}
$$

 او + پسانتر رسيد. (هسته)
او + ناوقت تر حركت كرده بود. (وابسته)

9ـ وابسته گى نتيجه :
اينغونه وابسته گی نتيجه را مير ساند و غالباً با نشانه هاى / كه ، تا كه / مى
 بسيار كوشيد تا كه موفقيت نصيبش شد. او + بسيار كوشيد . (هسته)
موفقيت +نصيبش شـد. (وابسته)

يا : آنقدر گريه كرد كه چششمانش به كلى سرخ گشت.
او + گريه كرد. (هسته)

جشمانش + به كلى سرخ گشت. (وابسته)


دستور همه گانى زبان ...
ترتيـب ، در نتيـجه / مى باشل.

آن است كه از سه فقره يا بيشتر از آن تششكيل شده باشله، طهرى كه رابطه ميان بعضى از فتره ها وابسته گى و ميان برخحى ديخر همهايه گى باشل : بلدين معنى كه در برخحى ازاين گرنه جمله ها يك فقره هسته داراى دو يا چچند فقرهُ وابسته مى باشل ، در حاليحه فقره هاى وابسته گى با هـم متوازن
 تو ازن دارنل هدر اه با يك فقره و!بسته يا بيشتر از آن مى آيل ! و يا در اين
 هستهٔ دومى وابسته مى باشل مى آيلـ. در حاليحه فقره هاى وابسته و يا فقره هاى هسته ، هـمپاییه و متوازن مى باشلـ.

بايل گغت در جملهُ هسته يى همییايه رابطة اصلى و اساسى ميان فقره ها وابسته گى و رابطه فرعى و ضمنى ميان انْها توازن و همهيايه گى مى باشل. مثال:

ا- اگر هوا ابر آلود و بارانى باشل و اگر دوستانم آماده باشنل، فردا بـه شكار
مرغابى خو اهيم رفت.
اينحجا : فقره نخست ودوم با هـم همهايه و هر دو وابسته فقرغ سومى باشل كه هسته مي باشل.
rـ تا از روى دلداده گان نشانى بر گل زرد است و تا از جحهره دلبران نشانى بر ارغوان ، از زيبايى و پاكدامنى برخوردار باشى.
1.4

اينجا: دو فقره نخست با هم همپايه و هردو وابستهٔ فقرة آخرى انالـ كه
فقره هسته مى باشلـ.
rـ "رسيل مزده كه آمل بهار و سبزه دميل"
اينجا : فقره نخستت (مزده رسيل) هسته و فقره هاى دومى وسومى همپايه و وابسته فقره نخست مى باشد.
ץ \& اسِ ، گاو و سگ از سردى زمستان به جان آمدنل و از انسان خواهش كريند كه ايشان را از سرما نجات
اينجا : فقره نخست و دوم هسته و همیايه انـ و فقرة آخرى وابسته باششد.
 سختى برى و پشيمانى خورى. اينجا : فقرهاول و دوم هسته و همهٍايه ، همحپنان فقرة پههارم و پنجم هسته و همُپايه وفقره سوم وابسته براى فقرة جهارم و پنجم و اين سه فقرة اخخير وابسته بر ای دو فقره نخست. برخى از جمله هاى هسته يى همپايه كه فتره ها در آن به وسيلة نشانه هاى رابط "جه ... جه، خواه ... خواه ، اگر ... اگر" و نظاير آن مرتبط گردد ،غالبا به شكل سه فقره يیى بوده فقره هاى نخست وْوم همیايه هُ وابسته فقره سوم مى باشنل- كه هسته است ؛ مانند:
او پچه بيايـ چه نيايل من مى روٌم. (وابسته + وابسته + هسته )

وابسته + وابسته)

انواع جمله از نگاه معنى.
بررسى و مطالعه جمله و تقسيمات آن از نگاه معنى بيشتر با ارتباط به ويزه هاى عروضى جمله تعلق مى گيرد؛ بنابران هر گاه تنها با التفات به نشانه هاى نگارشى جمله اين طبقه بندى توضيح و تشريح گردد، اين موضوع يك بررسى نگارشى بوده نه دستورى و بنابران كافى شمرده نمى شود. همحجنان مطالعه و شرح انواعِ جمله از نگاه معنى در زبان پارسى درى با در نظر داشت حقايق عروضى آن هم تا كنون به صورت كامل و علمى تثبيت شده نيست، بلكه شكل تخمينى را دارد؛ البته هنگامى اين موضوع صورت درست و يقينى خواهل داشت كه در زمينه ويزه گيهاى عروضى جمله به خصوص آهنگگ و فشار آزمايش لابر اتوارى اجرا گردد. از آنجا كه تاكنون جنين تجاربى در موضوع صورت نگرفته ،بنابران توضيَح انواع جمله از نگاه معنى در زبان پارسى درى قاطع و جامع نيست؛ با آنهم شاخص اصلى تقسيمات جمله از نگاه معنى نكات و تجارب تخمينى در زمينه بوده نه نشانه هاى نگارشى محض. به اين صورت جمله از نگاه معنى جهار گونه است: جملةُاخبارى ، امرى،تعجبى و پرسشى.

ا- جملئ اخبارى :
آن است كه از انجام شدن يا نشدن و وجود يا عدم وجود حالتى و صفتى خبر مى دهد؛ جملهُ خبرى داراى آهنگ مختص به خود مى باشد كه آهنگ خبرى گفته مى شود ؛ مثلاُ : نجيب از خانه بر آمد. پروين به كتابخانه رفت. در تابستان هوا گرم مى شود. هوا سرد نيست. البته آهنگ جملة خبرى افتان مى باشد يعنى كه در آخر جمله پايين مى افتد.

جملئاخبارى با به كار برد نشانه هاى مشخص دستورى شامل جمله هاى ترددى (احتمالى) ، تمنايى ، شرطى و تأكيدى مى گردد؛ مثالًا با نشانه هاى / شايد ، ممكن است و امكان دارد، .../ جملة́ ترددى و احتمالى مى گردد: ؛

جون : شايد او بيايل...
با شانه هاى / كاش، كاشكى ، ايكاش، اميد است ، چجه مى شلـ .../ جمله تمنايى مى گردد ؛ مانند :كاش مى آملم ، جֶه مى شد كه مى آمل. با نشانه هاى شرطى / اگر، هر گاه، ار، تا / جمله شرطى مى شود؛ مثلاً : اگر او آمد من مى روم.
و با آوردن نشانه هاى تأكيد/ بايست ، بايل، ... / جمله تأكيدى مى گردد : چ
آن است كه به كردن يا نكردن كارى فرمان بدهل ، يعنى انجام شدن يا نشلدن كارى را به طريق خواهشى يا فرمايش بيان نمايد جملهٔ امرى هم، آهنگ مختص به خود دارد؛ مثلا: مطالعه كن !، عمر به خشنودى دلها گذار ! درنگ مكن! ... جملهٔامرى در غالب موارد به ويزه اگر فعل ساده باشل با پيشوند تأكيد / ب - / مى آيـ ؛ چحون : بخوان ! ، بشنو ! ، بگذاريد ! بياييد ! مرويد ! .... وبا فعلهاى مركب بيشونـ / ب - / تأكيد نمى آيل؛ مثلا: كار كن عجله مكن!... rــ جملة́ تعجبى : آن است كه به وسيلة آن حالت غير عادى ، هيجانى و پرشور روحى گوينله

رعايت آهنگ ويزةْ تعجبى بيان مى گردد.

البته آهنگ اين گونه جمله مركب از فشار شديد بر وازكى / جه / وطنين
وامتداد صوت مى باشد؛ چون: چه هوای گوارايىى
وازڭ / جهه / در جمله گاهى ضمير واقع مى شود؛ مانند : جه ها كرد!
اينجا / حهه / ضمير و به جاى وازء كار و :مثال آن به كار رفته است.
 و گاهى / چֶه / به حيث شدت دهنده صفت و 'قيدْ به كار رود ؛ جون : چهه خوش روز گارى بود ! / جه / شدت دهنده برای صفت (خوش). اتاق چه خوب رنگ شده است ،/ جه / شدت دهنده برای قيد يعنى (خوب ، رنگ شده) به همين گونه است كاربرد وازڭ / جقدر / . گاهى در جمله تعجبى ميان فاعل و فعل و يا مفعول و فعل نشانة ربط / كه / مى آيد، جّون: چچه رنجها كه كشيدم ! چچه خونها كه در دلم جوشبيد! گذشته از وازَكهاى تعجبى، اَهنگ ويزَّة تعجب به تنهايى از جملة مميزات جمله تعجبى مى باشد و غالباً هم.همين آهنگگ تعجبى اينگونه جمله را از انواع ديگر آن ، مثلا اخبارى ْ پرسشى مشُخص مى سازد. F.

آن است كه سوال ْ پر سش مستقيم را درباره: كبىى یا چچیزى دز برداشته باشد، و پرسش مستقيم غالبا محتاج پاسخ است، يعنى گوينده منتظر مى باشد كه شنونده به إو پ'سخخى بلدهد. نخستين و بارزترين مشخصه پرسشُ آهنگ خاص آن است و اين آهنگ متشكل از فشاز شـاـيد وازه . شدت و ارتفاع صوت مى باشد مثلاً :

فريد شاعر است؟ اين جمله را مى توان با آهنگ خبرى ؛ جون : فريد شاعر

 نشانه و وازڭك ويزَّ ساختمانى نيز مى باشد ؛ مثلا آيا ! و اما نشانه وازكهاى زياد پرسشى ديگر نيز در زمينه به كار برده مى شود؛ از قبيل : كه ؟ .


در جايش مورد استعمال دارد؛ مثلاً به حيث ضمير ، به حيث صفت
 دريافت باسخ نمى باشد؛ بلكه هدفش از بيان جمله با وارڭكهاى پرنشیى آن
 اگر آهسته ميرود جه زيانى دارد؟
جزا اخلال مى كنى؟ كار خوبى نيست.
 غرض گوينده از پرسيدن در يافت پاسخ نيست ، بلكه مفهوز تأكيدى دارد ؛
 يعنى بايد از خدا بتزسى.


## د اريك د كرحُنده كتابتونونو خپاره شوي كتابونه

مشا
~Tr

جro جغرافياى ولايات افغانستان

تكنالوزي بايوكاز ry ry
 ™

!
1 , د افغانستان عمومي جغرافيه
ج r ع ع عناهاى تاريخى افغانستان ه و افغانستان محلي خارياريان \& ورزشهاى محلى افغانستان V ^
9 زده كرو جه ور زده كرو!
ا 1 بياموزيمتا تا بياموزانيم!
 Ir
 18 تربيه و تهيه بزق و باغها در افغانستان كورئ

د تششخيص او درملني لارنبود
EV

89

- ذ هخاير معدنى افغانستان


 MA
( OQ
( 9.
\&

اها د تمدن سوغات
19 الرمغان تمدن
زلزلد ار افغانستان IV
 19 معيوبين و جامعه
م معيوبين او تولند M M تاريخ فشرده افغ rir مرغ
ror
ry

.
וr د افغانستّان مشاهير
9я 9 ا افغانستان د و ولايتونو اطلس
تجارت در افغانستان 9 9
99 99
(1..
91
sq

> 1.0
> ا.9 ادب شناسى
> I.Y
> 1.1 1.9 II. حيات وحش افغانستان III OIIY
IIE
گوهر شـاد ستاره تابناك عصر تيموريـان
SIF
افـسانه كلها IIY
IIM
صحت خود را خونه وقايه نماييـ؟؟

$$
\begin{aligned}
& \text { جهان ما }
\end{aligned}
$$

د افغانستان د چآيريّال بنه $\quad$ V.
اقتصاد VI
اقتصاد (پبنبتو) VY
تخنيك ابتدايى راديو Vr
V $\quad$ راهيو لومرني تخنيك
( انغانستـان مشاهير (دريـمتوك) vo
مشاهير افغانستان (جلد سوم) Vو
وانستنى هاى مالدارى و وترنرى VV

> A. ها هرات در دوره تيمورى ها هرات د تيموريانو پr نباتاتصنعتى
> صع
> 1ه جهان نما
> A9 نري بنود كلدسته اطفال AV MA
> 19
91

> جr IYY,
> щهو شهر كابل در طى قرون
> IYA

9r9


## زندگَينامهُ مختصر مؤلف:

يوهاند دكتور محمد حسين يمين در ساله ا اY ا خور شيدى در شهر پحاريكار مر كز ولايت پروان تولد يافته، تحصيلات نخستين را در ليسه نعمان ولايت پروان به پايان رسانيده در سال MrF زبان و ادبيات شده است. داكتر يمين پس از فراغت از
 استاد در دارالمعلمين عالى كابل و از سال • ه ا ا تا كنون استاد در ديپارتمنت زبان
 حيث رئيس دانشكده زبان و ادبيات ايفاى وظيفه كرده است.



 اكادمى علوم را بعضاً رهنمايى و عدهُ كثير آنرا ارزيابى و ويرايش كرده است.

## آثار چاپ شهفهُ داكتر يمين:









از سلسله نشريات كتابخانه هاى سيار اريك نمبر مسلسل |F|

