## باشگاه دانشجويان دانشگَاه پيام نور WWW.PNU-CLUB.COM

## زبان عمومى آزمون دكترى



كتاب زبان عمومى آزمون دكترى كه با تلاش دوستان و همكاران به صورت رايكان در اختيار داوطلبان كنكور دكترى قرار گرفته است
 پياسخ تشريح آزمون هاى زبان عمومى دكترى نيمه متمركز سال هاى . .
 داوطلبانى باشد كه با توجه به حجم دروس تخصصى آزمون دكترى فرصت زيادى براى مطالعه دروس عمومى ندارن آند و و نيازمند مند منبعى جامع هستند تا با مطالعه آن به آمادگى مناسبى براى شركت در آزمون دكترى دست يابند. اين كتاب همحچنين مى توان آزمون هاى زبان عمومى دانشگاه هاى مختلف كشور مفيد باشد.

كتاب زبان عمومى آزمون دكترى به تدريج و با بهره گيرى از نظرات شما خواندكَان عزيز و تلاش پيگیير همكاران كامل تر و جامع تر
 الج دى تست مطلع گردند.

در پايان ضمن تشكر از دكتر زمانى كه در نكارش مطالب نقش ويرّه ایى داشتند از كليه خوانندكان عزيز خواهشمديم در صورت رضايت از
 ما را در اطلاع رسانى بهتر يارى رسانند. پيشايیش از همكارى شما سپاسكَزاريمر.

[^0]
## بخش نخست :

## نكات مههم گَرامرى

در آزمون هاى زبان عمومى
${ }^{〔}$ WVWV.PNU-CLUB.COM
I ـ زمان حال
 يا ch ختم شود در حالت سوم شخص es مى گیيرد.

| + | verb + s/es | He plays tennis. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | do/does not + verb | She doesn't play tennis |
| $?$ | Do/Does... + verb? | Do you play tennis? |

از زمان حال ساده در اين موارد استفاده مى شود:

- صحبت از كارهايى كه محدود به زمان خاصى نيستند بلكه هميشه و مستمر انجام ميشوند.

My parents live in Canada.
I don't like your house.

- براى بيان حقايق و واقعيات علمى

If you heat water to $1 . .>\mathrm{C}$, it boils.

- صحبت از فعاليت هاى روزانه،عادات و كارهايى كه تكرار ميشوند.

I get up really early and practice for an hour most days.
Paula doesn't usually have breakfast.
We play tennis twice a week.
قيدهايى كه بيشتر در زمان حال ساده استفاده ميشود:
always,generally,normally,usually,often,sometimes,rarely,never,traditionally,every day, every week, two times a month,...

- صحبت درباره زمانبندى حركت وسايل نقليه

What time does the next bus leave?
The next bus leaves at $\wedge$.

- براى آدرس دادن و بيان دستور العمل چیییى

You go down to the traffic lights, then you turn left.

To start the programme,first you click on the icon on the desktop.

- براى داستان كفتن و صحبت در مور فيلم و كتاب

In the film, she is fond of the Prime Minister.

- بعد از I hope معمولاً زمان حال به كار مىبريم:

I hope carol calls tonight.

| + | am/is/are + verb + ing | He's watching TV. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | $\mathrm{am} / \mathrm{is} /$ are not + verb + ing | I'm not watching TV. |
| $?$ | Am/Is/Are $\ldots+$ verb + ing? | Are they watching TV? |

از زمان حال استمرارى در اين موارد استفاده مى شود:

بيان عملى كه در همين لحظه در حال انجام آن هستيم و هنوز تمام نشده است.
كلماتى كه بيشتر در زمان حال استمر ارى استفاده مى شود: ... I'm waiting for my friend now.

I'm baking a cake.

$$
\begin{aligned}
& \text { بيان عملى كه موقتا در حال انجام آن هستيم و هميشگى نيستند مثل اعمالى كه امروز، اين هفته يا اين فصل انجام ميدهيم } \\
& \text { ولى لزوما در لحظه صحبت مشغول به آن كار نيستيم: }
\end{aligned}
$$

I'm studying really hard for my exams.
He is living in Tehran at the moment.
(به طور كلى در تهران زندگى نميكند و فقط در حال حاضر آنجا زندگى ميكند)

The population in the world is rising very fast.
The Internet is making it easier for people to stay in touch with each other.
$\frac{\text { My English is getting better day by day. }}{\text { TVN.PNU-CLUB.CON }}$

- صحبت از قرارهاى قطعى در آينده نزديى

What are you doing on Sunday?
I'm going to the movies with Sara.
مبرود(معمولا با كلمات: بيان اتفاتى بيش از حد انتظار رخ ميدهد و البته اغلب براى نشان دادن حسادت يا شكايت و انتقاد كردن به كار

My mum's always saying I don't help enough!
شكايت

He's always visiting exciting places!
حسادت

## State verbs

افعال حالت بيانگَر يك حالت ميباشند يعنى به هنگام وقوع اين افعال حر كتى مشاهده نميشود و در حالت استمرارى به كار نمىروند . need, mean, resemble, sound, weight, appear, contain, consist ,depend on, be, prefer,... agree,assume,believe,disagree,forget,hope,know,regret,remember,suppose,think,recognize,understand فعل think در معناى اعتقاد داشتن هميشه به صورت ساده به كار ميرود ولى در مفهوم فكر كردن ميتواند به شكل استمرارى نيز باشد. What are you thinking about? در همين لحظه

I think you should tell her what happened بيان عقيده كه موقت نيست
adore, despise, dislike, enjoy, hate, like, love,... : احساسات حواس: ... feel, hear, see, smell, taste
اين افعال در حالت غير ارادى به شه افكل ساده به كار ميروند و در حالت ارادى به هر دو هو شكل.

I can hear someone is singing
فعل see در معناى ديدن هميشه به صورت ساده به كار ميرود ولى در معناى ملاقات كردن به هر دو شكل به كار ميرود.

I see you're making good progress.
I'm seeing the manager tomorrow.
فعل feel به معناى احساس كردن به هر دو شكل ،فعل taste در معناى مزه دادن به صورت ساده و در معناى چششيدن به هر دو شكل ، فعل smell در معناى بو دادن هميشه به صورت ساده و در معناى بو كردن بـن به هر در دو شكل و فعل look در معناى به نظر رسيدن هميشه به شكل ساده به كار ميرود ولى در معناى نگاه كردن ميتواند به هر دو شكل باشد

مالكيت: have, own, belong have got L يه معناى "مالك بودن و داشتن" هستند و استمرارى نمى have

We are enjoying, we have a nice room in the hotel مالكيت

اما have (و نه have go) در معناى خوردن و يا بيان تجربه ایى مثل مهمانى، تصادف و... ميتواند استمرارى شود.
Have $\left\{\begin{array}{l}\text { breakfast, ... } \\ \text { A party / a safe trip / a good flight } \\ \text { An accident / an exprience } \\ \text { A look (at something) } \\ \text { A baby (give birth to a baby) } \\ \text { Difficulty / trouble / fun / a nice time. }\end{array}\right.$

در اين موارد have به معناى مالكيت نيست و ميتواند استمرارى شود.

We are having a nice time.(we are experiencing a nice time) بيان تجربه اوقاتى خوش

> حال كامل ساده (ماضى نقلى)

| + | have/has + past participle | She's written a book. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | have/has not + past participle | I haven't written a book. |
| $?$ | Have/Has ... + past participle? | Have you written a book? |

از زمان حال كامل ساده در موارد زير استفاده مى شود:

- براى صحبت در مورد عمل يا حالتى كه از كذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است و معمولا با since و for مى آيد.

I’ve worked really hard for the last two weeks. دو هفته گذشته تا الان سخت كار كرده ام.
براى سوال پرسيدن در زمان حال كامل از how long استفاده ميشود.

How long have you lived here?
for طول زمان و since مبدا زمان را نشان ميدهند ماند:
for two hours, for three days, for five months
since $r \cdot \triangleleft$, since Sunday, since ten o'clock, since I was four

I have been in this hotel for the last week.
I have been in this hotel since last week.
اكر بعد از since يك عبارت قرار بَگيرد فعل آن كَذشته ساده است.

I have maded a lot of progress since I joined your class.
را در جملات مىتوان حذف كرد (البته نه در جملات منفى) for

They're been married (for) ten years. (with or without for)
They haven't had a vacation for ten years. (ضرورى for)
all بal به كار نمىرود:

I've lived here all my life. (not I've lived here for all my life)
جملات منفى همراه با for را ميتوان به جملات مثبت همراه با since تبديل نمود.در اينصورت فعل بعد از since كَشته ساده است. She hasn't called me for a week = It's a week since she called me.

بago gince
اسر بر و اهمبت در دم مورد اتفاقى كه در زمان كذشته رخ داده كه دقيقا بيان نميكنيم كى، ولى اثر و نتيجه آنها در زمان حال موجود

I’ve read all the books on the reading list. الان چكيده ای از خوانده هايم دارم
Someone has broken the window.

- صحبت درباره عملى كه در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده و بيان نميكنيم دقيقا چه وقتى ولى اثر آن به صورت تجربه باقى باشد. اغلب از ever و never و before وup to now و...استفاده ميشود.

A: Have you ever been to Italy?
B: Yes, I've visited Italy once.
اما اگربيان كنيم چه موقع اتفاق رخ داده است بايد گَشته ساده را به كار ببريم.

I wasted a lot of time last week.(not I have wasted a lot of time last week)

$$
\begin{aligned}
& \text { همچچنين در مورد اعمال يا وقايعى كه با زمان حال هيج ارتباطى ندارند (مثلاً رويدادهايى كه در گَشتنهاى دور اتفاق افتادهاند) از حال } \\
& \text { كامل استفاده نمى كنيم: }
\end{aligned}
$$

The Chinese invented printing (have invented نگ̌وئيم)

- اگر بخواهیم راجع به كسى یا چیزى خبرى بدهيم.

Sara has had a baby.
. لحظه قبل - تازه" استفاهیم راجع به عملى صحبت كنيم كه چچند لحظه قبل انجام شده است از حال كامل ساده به همراه just به معنى "چند

I've just got up.
اگر بخواهيم راجع به عملى صحبت كنيم كه زودتر از زمان مورد انتظار انجام شده است از حال كامل ساده به همراه already به
معنى "از قبل،قبلا،همين حالا همم" استفاده ميكنيم.

A: Don't forget to send that email.
B: I've already sent it.
به طور كلى از just (جند لحظه پیش، تازه)، Already (قبلاً، پیش از این) و Yet (هنوز، تا حالا) در جملات حال كامل يا گذشته ساده استفاده مى كنيم. از Yet در جملات منفى و سؤالى استفاده مى كنيم. Yet معمولاً در انتهاى جمله مىآيد.

Are Diane and Paul here?
Yes, they've just arrived. or Yes, they just arrived.
It's only nine o'clock, and Ann has already gone to bed.
Or ... Anne already went to bed
Joy bought a new dress, but she hasn't worn it yet
Or but she didn't wear it yet.
Have Diane and Paul arrived yet?
Or did Diane and Paul arrive yet?

- اكر بخواهيم راجع به عملى صحبت كنيم كه هر گز انجام نداده ايم و يا مدتيست كه انجام نداديم از حال كامل ساده استفاده ميشود.

I have never smoked.
I haven't gone swimming for $1 \cdot$ years.
اكر بخواهيم بكوييم اولين باريست(يا چحندمين بار) كه كارى را انجام ميدهيم از حال كامل ساده استفاده ميكنيم.

This is the first (second) time I've lost my keys.

- بعد از صفات عالى از حال كامل ساده استفاده ميشود.

This is the most boring movie I've ever seen.
صحبت در مورد يك دوره زمانى كه تمام نشده است مثل امروز، اين هفته

I've written a rough plan this morning.
معمولا بعد از اين عبارات حال كامل ساده استفاده ميشود:

It/this/that is the first/second/the best/the only/the worst/...

It's the first time I've ever traveled abroad.
درجمات سوالى معمولا از ever/never استفاده ميشود.
"Have you ever played Golf ?" "Yes, I play Golf a lot"

| + | have/has + been + verb + ing | I've been studying really hard. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | have/has not + been + verb + ing | He hasn't been studying really hard. |
| ? | $\begin{gathered} \text { Have/Has ... }+ \text { been }+ \text { verb }+ \\ \text { ing } \end{gathered}$ | Have you been studying really hard? |

- برای بيان عملى كه در گَشته شروع شده،تا حال ادامه داشته و اخيراً يا لحظاتى پيش به پايان رسيده است.

Where have you been? I've been looking for you for half an hour.

- براى اعمالى كه در كذشته شروع شداند و اكنون( در لحظه صحبت) نيز ادامه دارند.

It has been raining for Y hours.
How long have you been learning English? (وهنوز هم در حال آموختن آن هستيد)
مقايسه حال كامل ساده و استمرارى

$$
\begin{aligned}
& \text { - براى صحبت درباره اعمال و حالاتى كه به مدت طولانى ادامه داشته اند معمولا از شكل ساده استفاده ميشود به خصوص با كلمه } \\
& \text { always از حال كامل ساده استفاده ميكنيم و شكل استمرارى آن را براى اعمالى به كار ميبر يم كه كمتر طول كشيده و موقتى }
\end{aligned}
$$

I have always worked hard.
John has always lived in Denver.
I have been working for this company for $r$ months.
I've been studying English for six months.

$$
\begin{aligned}
& \text { - اكر تاكيد گوينده بر عملى باشد كه انجام شده يعنى آن عمل چه بوده و يا چهه مدت طول كشيده است، شكل استمرارى به كار } \\
& \text { ميرود اما اگر تاكيد بر نتيجه عمل باشد كه چها تعداد يا چهه مقدار كار انجام شده است، از شكل ساده استفاده ميشود. }
\end{aligned}
$$

I have been writing letters since morning. تاكيد بر عمل نامه نوشتن
I have written three letters since morning. تاكيد بر تعداد نامه ها
How long have you been reading that book? تاكيد بر عمل خواندن
How many pages of that book have you read? تاكيد بر تعداد صفحه ها
افعال حالت (همانطور كه در زمان حال استمرارى توضيح داده شد) شكل حال كامل استمرارى نيز ندارند.

I have had this car for $r$ years.

| + | (جه + جز افعال بيقاعده)verb + ed | He called me yesterday. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | did not + verb | I didn’t call her yesterday |
| $?$ | Did $+\ldots+$ verb | Did she call you yesterday? |

گذشته ساده براى صحبت درباره عملى است كه در گذشته انجام شده و تمام شده است.
I went to Italy last summer.
كاربرد ago در جملات كَذشته:

Sara started her new Job three weeks ago.
I had dinner an hour ago.
در موقع سؤال كردن با When... What time...W از كذشته ساده استفاده مىشود:
What time (When) did you finish your work yesterday?
When در جملات كَذشته ساده و how long در جملات حال كامل استمرارى مىى آيند:

When did it start raining?
How long has it been raining?
How long has it been since you last saw Joe?

| + | was/were + verb + ing | He was watching TV. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | $\mathrm{was} /$ were not + verb+ ing | I wasn’t watching TV. |
| $?$ | $\mathrm{was} /$ were $\ldots+$ verb + ing? | Were they watching TV? |

از زمان كَشته استمرارى در اين موارد استفاده مى شود: - براى بيان عملى كه در گذشته انجام شده و مدتى طول كشيده است.

All yesterday, I was working on my car.
براى نشان دادن اينكه عملى در گذشته در حال انجام بوده است و مشخص نيست كه تمام شده است يا نه.

Sara was cooking dinner. (تمام شدن عمل مشخص نيست)

Sara cooked dinner.
(عمل پختن تمام شده است)

$$
\begin{aligned}
& \text { - هر گاه بخواهيم بَوئيم كارى در حين وقوع كار ديگر صورت گرفته است از گَذشته استمرارى و گَذشته ساده استفاده } \\
& \text { مى كنيم(كلماتى كه معمولا در اين مورد استفاده مى شود:..., when, while, as) }
\end{aligned}
$$

Matt burned his hand while he was cooking dinner.
I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass.
When Beth arrived, we were having dinner.
اما وقتى بخواهيم بكَوئيم عملى بعد از عمل ديگَر انجام كَرفته از كَذشته ساده استفاده مى كنيم.

When Beth arrived, we had dinner.

- افعال حالت استمرارى نميشوند.
- برای اينكه بَكوئيم در زمان كَشته قصد انجام كارى را داشتهايم از ساختار was/were + going to استفاده مى كنيم:

We were going to travel by train, but then we decided to drive instead.
از was/were going to همحنْين براى بيان واقعهاى كه مى خواسته رخ دهد اما اتفاق نيفتاده است استفاده مى كنيم:

I thought it was going to rain, but then the sun came out.

> َ َ َذشته كامل ساده كامل (بعيد)

| + | had + past participle | They had listened to his <br> music. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | had not + past participle | They hadn't listened to his <br> music. |
| $?$ | Had $\ldots$ + past participle? | Had they listened to his <br> music? |

از زمان كَذشته كامل ساده در اين موارد استفاده مى شود:

$$
\begin{aligned}
& \text { - زمانى كه راجع به اتفاقى در كذشته صحبت مى كنيم و بخواهيم به كذشته دورترى اشاره كنيم.در اينصورت عملى را كه در كذشته }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كلمات ربطى مانند } \quad \text { when, after, before, as soon as مى آيند. }
\end{aligned}
$$

The robber had escaped before the police got to the bank.
When Sarah got to the party, Eric had already gone home.
(وقتى سارا به مهمانى رسيد،اريكـ رفته بود يعنى اول اريك به خانه رفته و بعد سارا به مهمانى رسيده)
اميا اگر دو عمل همزمان يا به فاصله كم انجام شده باشند از گَذشته بعيد استفاده نميكنيم بلكه از كَشته ساده يا استمر ارى استفاده

When Sara got to the party, Eric went home. وقتى سارا به مهمانى رسيد،اريك به خانه رفت
When I got to my office, my boss was waiting for me.

- تَذشته كامل استمرارى

| + | had + been + verb + ing | She'd been studying for ages. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | had not + verb + ing | He hadn't been studying for <br> long. |
| $?$ | Had...+been + verb + ing | Had you been studying for <br> long? |

از كَذشته كامل استمرارى براى بيان عملى استفاهه مى كنيم كه در گذنشته و قبل از وقوع فعلى ديگَر، براى مدت زمانى در حال رخ دادن بوده است:
We'd been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily.

- افعال حالت استمرارى نميشوند.

مانند آنحّه در زمان حال كامل كفته شد، كذشته كامل استمرارى نيز بر طول زمان تاكيد دارد و كذشته كامل ساده بر عمل و نتيجه و تعداد آن.

When I got to my office yesterday, my secretary had been sending e-mails for r hours.
When I got to my office yesterday, my secretary had sent । e e-mails.
براى صحبت درباره آينده از فعل هاى مختلفى استفاده ميشود كه هر يك كاربرد خاصى دارند.

$$
\begin{aligned}
& \text { استفاده از زمان حال با معناى آينده } \\
& \text { از حال ساده با معناى آينده در موارد زير استفاده ميشود: } \\
& \text { - صحبت در مورد جدول ساعات كارى ، جدول زمانبندى وسايل نقليه عمومى، برنامه سينماها و ... }
\end{aligned}
$$

The conference only lasts three days.
The plane leaves Chicago at $11: r \cdot$ and arrives in Atlanta at r:Fd
The train leaves in $r \cdot$ minutes.

What time does the movie begin?
اما در مورد برنامه ريزى هاى افراد براى زمان آينده از زمان حال استمرارى استفاده ميشود:

We're staying in a small hotel. برنامه ريزى
What time are you meeting Ann tomorrow? (do you meet نگَوئيم)

- براى بيان زمان شروع يا خاتمه كار نيز از حال ساده استفاده مى كنيم:

I start my Job on Monday.
What time do you finish your work tomorrow?
when, as soon as, after, before, until, as long as بعد از رابط هايى مثل -
I'll be feeling nervous when I get to Rome.(not when I will get to Rome)
Can you do it before we have the departmental meeting? (not before we will have the meeting)

## be going to

| + | $\mathrm{am} / \mathrm{is} /$ are + going to + verb | We're going to hire a car. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | $\mathrm{am} / \mathrm{is} /$ are not + going to + | He's not going to hire a car. |
| $?$ | Am/Is/Are $\ldots .+$ going to + <br> verb? | Are they going to hire a car? |

> از فعل be going to در اين موارد استفاده مى شود:

براى بيان كارهايى كه قصد داريم در آينده انجام دهيم و بيان برنامه هايى كه براى آينده داريم (بر اساس اراده)

I'm going to buy a new car. قصد دارم كه يك ماشين جديد بخرم

$$
\begin{aligned}
& \text { اءر راجع به قرار قطى و از قبل برنامه ريزى شده براى آينده صحبت كنيم(مثل قرار ملاقات، سفر،...) از شكل حال استمرارى استفاده } \\
& \text { ميكنيم كه معمولا يك قيد زمان (فردا، امشب،...) نيز به كار ميرود. }
\end{aligned}
$$

A: When are you meeting the boss?

## B: I'm meeting him tomorrow.

اما وقتى كه از to going استفاده مى كنيم به اين معنى است كه تصميم به انجام دادن كارى كرفتهايم ولى هنوز ترتيبى ندادهايم كه آن را
به مرحله عمل درآوريم:

I'm going to wash my car late.
البته كاهى تفاوت اين دو خيلى ناچيز است و فرقى نمىكند كدام يكى از آنها را به كار بريم.

اگر قصد داشتيم عملى را در كذشته انجام دهيم ولى آن را انجام نداده ايم از was/were going to استفاده ميكنيم.
I was going to buy a new car but I changed my mind.

- براى پيش بينى آينده بر اساس شواهدى كه موجود است .

Look at that black cloud. It's going to rain.
مبابه يكى از صحبت دربارده عملى يا Will ميباشدلى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد و بيانگر قصد و اراده انسان و يا پیشش بينى نيست. كه اين كاربرد

I'm going to be $\upharpoonright \wedge$ next month. (=I will be $\uparrow \wedge$ next month)

## Will

| + | will + verb | We'll enjoy it. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | will not (won't) + verb | He won't enjoy it. |
| $?$ | Will .... verb? | Will they enjoy it? |

> از Will در اين موارد استفاده مى شود:

- صحبت راجع به واقعيات در زمان آينده كه بيانگر قصد و اراده يا كارهاى برنامه ريزى شده نباشد.

I'll be rı next month.
be فراموش نكنيد كه اگر بخواهيم راجع به كارهايى كه از قبل تصميم به انجام آن گرفته و برنامه ريزى كرده ايم از حال استمرارى يا will going to استفاده ميكنيم نه از

- هر گاه در همان لحظه اى كه صحبت ميكنيم تصميمم به انجام كارى بگیيريم و نه با قصد و تصميم قبلى.

A: The telephone is ringing and I'm washing the dishes.
B: I'll answer it. (not I'm going to answer it)

> براى قول دادن

I'll pay your money back next week.
I won't tell anyone what happened. I promise.
-

That day looks very heavy. I'll help you with it.

- براى تقاضا كردن به صورت سوالى

Will you shut the door, please?
-
probably, maybe, I'm sure, I expect, I think, I don't think, wonder, doubt, suppose, guess

Maybe it will rain tomorrow.
I think Diana will pass her driver's test.

> Shall

We shall go to movies this evening.
از shall در جملات سؤالى براى پيشنهاد كمك و يا نظر خواستن از ديگرى استفاده مىشود

Shall I carry your shopping for you? (=do you want me to carry ...?)
Shall we go to Italy for our vacation?
نظر خواستن
در جملات فوق همحنين مىتوانيد از should استفاده كنيد:

Should I open the window?

- آينده استمرارى

| + | will be + verb + ing | I'll be studying all next week. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | will not (won't) be + verb + <br> ing | She won't be studying all next <br> week. |
| $?$ | Will ...be + verb+ ing? | Will you be studying all next <br> week. |

از - بمان آينده استمر ارى در موارد زير استفاده ميشود: عملى كه در آينده انجام خواهد شدو مدتى طول خواهد كشيد.

My final exams begin next month, so I'll be studying all next month.
بيان عملى كه در آينده در لحظه معينى در حال انجام آن خواهيم بود.

Please don't call me tomorrow afternoon. I'll be studying for my exam then.

- بيان كارهايى كه از قبل برنامه ريزى كرده و تصميم گرفته ايم كه در آينده انجام دهيم.

I'll be seeing Sara at lunch.
پرسيدن درباره برنامه هايى كه اشخاص دارند، به خصوص زمانى كه چيزى را ميخواهيم و يا ميخواهيم كسى كارى را برايمان انجام

A: Will you be using your computer today?
B: No, you can have it.
سوال هاى مودبانه

Excuse me, how long will you be using my computer?
بيان كارهايى كه در آينده به عنوان بخشى از كارهاى روتين انجام خواهد شد.

Will you flying to Italy tomorrow as usual?

| + | will have + past participle | I'll have done it by then. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | will not (won't) have + past <br> participle | We won't have done it by |
| then. |  |  |

> زمان آينده كامل، كامل شدن عمل يا حالتى را در آينده بيان ميكند يعنى نشان ميدهد كه در زمان معينى در آينده عمل يا حالتى كامل خواهد شد. و معمولا از قيدهاى زمان مثل
by Sunday, by the end of July, next year, until midnight, before then, by the time you get home, in a week's time ...

By the end of September, I will have worked in this company for $\varsigma$ years.
(تا پايان سِّتامبر شش سال خواهد بود كه در اين شركت كار ميكنم. يعنى مدت زمان شش سال در آينده كامل ميشود.)

- آينده كامل استمرارى

| + | will have been + verb + ing | I'll have been working here <br> for $r$ months. |
| :---: | :---: | :---: |
| - | will not (won't) have been + | We won't have been working |


|  | verb + ing | here for long. |
| :--- | :--- | :--- |


| $?$ | Will $\ldots+$ have been + verb + | How long will you have been <br> ing? |
| :---: | :---: | :---: |

مانند زمان حال كامل، براى آينده كامل نيز هر كاه بخواهيم تمام شدن عمل را بيان كنيم از شكل ساده و هر كاه بخواهيم ادامه عمل را نشان دهيم از شكل استمر ارى استفاده ميكنيم.

By f o’clock, I will have painted the bedroom. تا ساعت £ اتاق را رنگَ خواهم كرد.يعنى عمل تمام خواهد شد

By ${ }^{〔}$ o'clock, I'll have been painting the bedroom for ${ }^{\longleftarrow}$ hours.

تا ساعت ، ، سه ساعت خواهد شد كه دارم اتاق را رنگَ ميكنم.يعنى عمل هنوز ادامه خواهد داشت.

| علامت | كاربرد | ساختار | رمان | رديف |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Every day, always , never, every week , every evening, two times a week, three times a month | 1-عادت و تكرار <br> Y- <br> علمى) | فرم ساده فعل (در سوم شخص مفرد <br> Have مى گيرد و Sles نيز به Has تبديل مى شود) | حال ساده | 1 |
| Now, at the moment , ... | ا-بيان عملى كه اطراف زمان يا عملى ديگر در حال انجام مى باشد. ץ ץ استمرارى نوشته شوند. <br> ٪ | $(\mathrm{am} / \mathrm{is} / \text { are })+\mathrm{ing}$ A am writing | حال استمرارى | r |
| For+ قيد زمان <br> Since+ مدت زمان before Two times, three times, ... | 1-عملى كه در كَذشته آغاز شده و پايان يافته ولى اثر يا نتيجه اش تا تاكنون باقيست r-بيان تعداد دفعات انجام يك كار r-بيان تجربه يا مدت زمان انجام يك كار | $\text { (have+has) }+ \text { PP }$ <br> I have written | حال كامل | $r$ |
| For+ قيد زمان Since+ مدت زمان before Two times, three times, ... | ا-بيان عملى كه از كَذشته آغاز شده و <br>  ץ-افعال حسى و حالتى نمى توانند در ساختار استمرارى نوشته شوند. | (have/has)+been+ing I have been writing | حال كامل استمرارى | ${ }^{*}$ |
| Yesterday, last week, last year , last Friday, .. | ا-بيان اتفاقى كه در كَشته رخ داده است.「ץ-بيان عادتى در كَذشته | قسمت دوم فعل <br> ed افعال با قاعده <br>  <br> نيز بايد با كمك جدول <br> مربوطه نوشت) <br> He visited,. <br> I wrote | كَشته ساده | a |
| At+ قيد زمان كذشته <br> قيد زمان When+ كَشته <br> While, .... | ا-بيان عملى كه اطراف زمان يا عملى ديتر در كذشته انجام مى كرفته است. <br> r- r- <br> r- r\|فعال حسى و حالتى نمى تواند در ساختار <br> استمرارى نوشته شوند. | (was/were)+ing <br> I was writing | كَشته <br> استمرارى | 4 |
| When+ قيد زمان كَشته Before, ... | ا-عملى كه در كَذشته قبل از عمل يا زمانى <br> ديگَر انجام گرفته و پايان يان يافته است <br> Y-بيان تعداد دفعات انجام يك كار قبل از از زمان يا عملى در كَذشته. <br>  از زمان يا عملى در كَذشته. | Had+PP <br> I had written | كَشته كامل | v |


| When+ قيد زمان كَشته Before, ... | 1-بيان عملى كه قبل از عمل يا زمانى در <br>  <br>  استمرارى نوشته شوند. | Had+been+ing I had been writing | كَشته كامل استمرارى | $\wedge$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tomorrow, next week, next year , next friday | ا-بيان اتفاقاتى كه قرار است در آينده رخ دهد.「-بيان برنامه هالى رسمى در آينده. | فرم ساده فعل Will+ I will write | آينده ساهه | 9 |
| قيد زمان آينده+At Then, .... |  در آينده مشغول انجام خواهد بود بـي افعال حسى و حالتى نمى توانند در ساختار استمرارى نوشته شوند. | Will+be+ing I will be witten | آينده استمرارى | 1. |
| قيد زمان آينده+By In+ مدت زمان آنيدبان تاريخ در آينده+ <br> جمله+ By the time | بيان عملى كه قرار است قبل از زمان يا عمنل ديگَر در آينده به اپايان برسد. | Will+have+PP <br> I will have written | آينده كامل | 11 |
|  | ا-بيان عملى كه تا زمانى در آينده بطور <br>  آن نيز ممكن است ادامه يابد. <br> r-افعال حسى و حالتى نمى توانند در ساختار استمرارى نوشته شوند. | Will+have+been+ing I will have been writing | آينده كامل <br> استمرارى إي | IT |

## F- جملات مججهول

 مـهم نيست و كننده عمل ميتواند ذكر نشود و يا در آخر جمله با حرف اضافه by ميتوان آن را ذكر نمود.

The car was washed.( by my brother.)


She isn't often invited to parties.
The room is being cleaned right now.

The room looks nice. It has been cleaned
This house was built $1 . \cdot$ years ago.

The room was being cleaned when I arrived.

The room looked nice. It had been cleaned.
Something must be done before it's too late.
r६WWW.PNU-CLUB.COIM

|  | (simple) | (continuous) | $\begin{gathered} \text { كامل (perfect) } \end{gathered}$ | كامل استمرارى * (perfect continuous) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (present) | Am/is/are+PP The letter is written نامه نوشته مى شود | $\mathrm{Am} /$ is/are+being+PP The letter is being written نامه دارد نوشته مى شود | Have/has+been+PP The letter has been written <br> نامه نوشته شده است | Have/has+been+being+PP The letter has been being writers <br> نامه مشغول نوشته شدن بوده است |
| $\begin{aligned} & \text { كَذشته } \\ & \text { (past) } \end{aligned}$ | The letter was written نامه نوشته شد | The letter was being written نامه داشت نوشته مى شد | The letter had been written <br> نامه نوشته شده بود | The letter had been being written <br> نامه مشغول نوشته شدن بود |
| $\begin{gathered} \text { آينده } \\ \text { (future) } \end{gathered}$ | The letter will be written <br> نامه نوشته خواهد شد | The letter will be being written <br> نامه در حال نوشته شدن خواهد بود | The letter will have been written نامه نوشته شده است (قبل از زمانى در آينده) | The letter had been being نامه مشغول نوشته شدن خواهد بود |
| آينده در كَشته <br> (future in the past) | شايد نامه نوشته شود <br> The letter would be written | شايد نامه در حال نوشته شدن باشد <br> The letter would be being written | نامه مى خواست نوشته شود (ولى نشد) <br> The letter would have been written | نامه مى خواست در حال نوشته شدن باشد <br> The letter would have been being written |

have to/has to, be going to, want to + be +pp
افعالى مانند:
A new supermarket is going to be built next year.
This room has to be cleaned right now.
در جمالتى كه داراى seem to have / would have / might have / should have و... هستند در هنگام ساختن جمله مجهول فعل مناسب to be به صورت been است:

The room should have been cleaned.
The letter might have been sent to the wrong address.
احتمالا نامه به آدرس اشتباه فرستاده شده

بعضى افعال مثل give، دو مeعول دارند، بنابراين براى آنها مىتوان دوجمله مجهول نوشت:
We gave the police the information.

1. The information was given to the police.
$r$. The police were given the information.
افعال دو مفعولى ديگر:
ask, offer, pay, show, teach, tell, sell, feed, allow, lend, send,...

$$
\begin{aligned}
& \text { هنگامى كه دو فعل پشت سر هم به كار ميروند، اگر فعل دوم مصدر باشد (to + verb) در حالت مجهول به to be + pp تبديل ميشود } \\
& \text { و اگر فعل دوم به فرم ing باشد (verb + ing) در حالت مجهول به being + pp تبديل ميشود. }
\end{aligned}
$$

I don't like people telling me what to do.
I don't like being told what to do.
ظا توجر معلوم و از نظر معنه مصد معلوم يعنى اند to + verb و مصدر مجهول يعنى to be +pp ،برخى از مصدر هاى معلوم وجود دارند كه از نظر
I have some homework to do. (= some homework to be done)
همحنین افعاى كه با ing بعد از need مى آيند.

This car needs washing. (=this car need to be washed)
در جمله هايى كه با there شروع ميشوند ميتوان هم مصدر معلوم و هم مصدر مجهول به كار برد.

There are some letters to write/to be written.
در جملات مجهول بعضى اوقات به جاى be از get استفاده مىشود:

I don't often get invited to parties.
البته get فقط در مواقىى استفاده مىشود كه كارى به طور تصادفى و غير منتظره اتفاق بيفتد (بدون آنكه ارادهاى در كار باشد):

Our dog got run over by a car.
اما در بقيه موارد نمىتوان استفاده كرد:

Jill is liked by everybody.

$$
\begin{aligned}
& \text { مثدر بدون used to + to مثبت } \\
& \text { didn’t + use to + to مصدر بدون منفى } \\
& \text { Did ... use to + to مصوالى بدون } \\
& \text { از used to فقط در زمان گذشته و در موارد زير استفاده مى شود: }
\end{aligned}
$$

- براى بيان اعمالى استفاده مى كنيم كه در كَششته (به طور منظم) انجام مىدادهايم ولى در حال حاضر ديگر آنها را انجام نمىدهيم. I used to read a lot of books, but I don't read much.

I didn't use to lock the door.

- براى بيان موضوعى كه در كَشته حقيقت داشته است ولى امروز ديگر درست نيست .

This building is now a furniture store. It used to be a movie theater.
همحنين به جاى used to ميتوان از would استفاده كرد اما با افعال حالت از would استفاده نمى شود.

She would leave the door unlocked whenever she was at home. (she'd leave the door unlocked whenever she was at home)

$$
\begin{aligned}
& \text { اين فعل به معناى "عادت داشتن" است و در همه زمان ها استفاده ميشود و عادت داشتن به عمل يا حالتى رانشان ميدهد كه برايمان } \\
& \text { بيكانه و عجيب نيست. بعد از be used to يك اسم يا ضمير يا فعل با فرم ing به كار ميرود. }
\end{aligned}
$$

I used to live alone. در گذشته تنهيا زندگى مى كردم اما ديگر تنها زندگى نمى كنم .

I am used to living alone. من عادت دارم كه تنها زندگى كنم (و اين موضوع عجيب و جديدى نيست)

I wasn't used to hot weather.
Are you used to life in a big city? No , I'm not used to it.

اين فعل به معناى "عادت پيدا كردن" است و هنگامى از آن استفاده ميكنيم كه بخواهيم بكَوييم كسى در حال عادت كردن به چیيزى است ولى هنوز كاملا به آن عادت نكرده. بعد از get used to يك اسم يا ضمير يا فعل با فرم ing به كار ميرود.

I'm trying to get used to life in a big city.
¢- احتمال و اطمينان


I may/might go to the movies tonight = perhaps I will go to the movie tonight.
May I ask a question?
Sonia may not come to the party.
The phone's ringing. It could be Matt.

استفاده از may يا might هيجج تفاوتى نمى كند اما براى موقعيتهايى كه واقعى نيستند فقط از might استفاده مىكنيم:
If I knew them better, I might invite them to the party.
اكر آنها را بهتر مىشناختمه، احتمالاً آنها را به مهمانى دعوت مى كردم.

از may/might/could در شكل استمرارى نيز ميتوان استفاده كرد. may/might /could + be + to مصدر بدون + ing

Don't phone me at $\Lambda: r \cdot$. I might be watching TV. $=($ perhaps I will be watching TV)
همحֶنين از اين شكل استمرارى براى بيان برنامههاى احتمالى خود استفاده مىكنيم:
$\frac{{ }^{\text {r^ }} / N / N / D, P N-C L U B . C O N}{\text { I may/might be going to Mexico in July. }}$
عبارت We may/might as well do يعنى بهترين كارى كه مىتوانيم انجام دهيم يا پار هاى نداريم:

Rents are so high these days, you may as well buy a house.
براى بيان اطمينان از definitely و و يا از murely certainly يا must استفاده ميشود.
She'll certainly get the job.
She certainly won't get the job.
You've been working all day. You must be tired.


He can't be in Italy. I saw him an hour ago.

$$
\begin{aligned}
& \text { براى بيان احتمال در زمان كَذشته يعنى وقتى بخواهيم بَكوييم امكان دارد عملى در گذشته انجام شده باشد از ساختار زير } \\
& \text { استفاده ميكنيم: } \\
& \text { may/might /could + have + Past participle }
\end{aligned}
$$

She may have known about it. (perhaps she knew...)

She could have done her homework.

$$
\begin{aligned}
& \text { may/might + not + have + Past participle حالت منفى } \quad \text { Could + not + have + past participle }
\end{aligned}
$$

He may not have seen you.
احتمالا (ممكن است) تو را نديده است.

- براى بيان اطمينان در زمان گَذشته از must + have + pp استفاده ميشود.

All the streets are wet. It must have rained last night.
حتما ديشب باران باريده(با اطمينان)
There's nobody at home. They must have gone out.
وقتى از درست نبودن چیيز اطمينان داريم از must not استفاده مىكنيم:

Carol takes the bus everywhere. He must not have a car.

$$
\begin{aligned}
& \text { و د در حالت منفى يعنى وقتى بخواهيم بكَوييم غير ممكن است عملى در كذشته انجام شده باشد از can’t + have + pp } \\
& \text { couldn’t + have + pp }
\end{aligned}
$$

He was too far away, so he can't/couldn't have seen you.

```
غيرممكن است تو را ديده باشد.
```

 انجام نشده اما در حالت could not have + pp غير ممكن است كه عمل در گذشته انجام شده باشد.

Those two girls look very much alike. They must be sisters.
تفاوت must not و can’t نيز در اين است كه can not به معناى امكاننايذير بودن چيزى است و must not به معناى اين است كه »قاعداً اينحْنين نيست كه...".
V-توانايى

براى بيان توانايى از can, could, be able to استفاده ميشود.
can


Can you change a ten-dollar bill? I'm sorry, I can't.
به جاى can مى توان از be able to استفاده كرد. اما بايد توجه داشت كه can معمولتر است:
Are you able to speak any foreign languages?
اما در برخى موارد استفاده از can امكان پذير نيست و ضرورى است كه از be able to استفاده كنيه:

- بعد از مصدر

It's interesting to be able to speak $\uparrow$ languages.

- بعد از افعال كمكى

Tom might be able to come tomorrow.
شايد تام بتواند فردا بيايد.
-WNWN.PNU-CLUB.COM

- در زمان حال كامل

I haven't been able to sleep recently.
براى آينده ميتوان هم از can و هم از اخيرا قادر نبوده ام بخوابم.

I can't/won't be able to come to your party tomorrow.

## Could

$$
\begin{aligned}
& \text { براى بيان توانايى كلى و نيز اجازه انجام كارى در زمان كذشته از could استفاده مى كنيم: وقتى مى خاراهيم بكَوئيم كسى توانايى خاصى }
\end{aligned}
$$

When I was young I could run very fast.
My grandfather could speak five languages.
We could do whatever we wanted.
ما اجازه داشتيم هر كارى مى خواهيم انجام دهيم.

نيز براى بيان توانايی در كذشته به كار ميروه ، اما استفاده از could رايج تر است.
I was able to speak English when I was $1 \cdot$.
اما در يكى مورد نميتوان از could استفاده كرد و فقط بايد از managed to were/was able to استفاده كنيه، و آن زمانيست كه بخواهيم بكَوييم كه شخصى در يك موقعيت خاص توانسته است (موفق شده است) كار خاصى را انجام دهد.(نه يك توانايى كلى)

The fire spread through the building quickly, but everybody was able to escape. or
but everybody was managed to escape.

$$
\begin{aligned}
& \text { آتش به سرعت همه جاى ساختمان پخش شد ولى همه توانستند خود را نجات دهند. } \\
& \text { اما در حالت منفى تفاوتى بين couldn’t و wasn’t/weren’t able to وجود ندارد. } \\
& \text { was/were able to استفاده ميشود نه از could به همراه افعال حسى و ذهنى از }
\end{aligned}
$$

See, hear, smell, taste, feel, remember, understand.
When I went closer, I could hear someone calling for help.
از could براى پيشنهاد كردن در زمان حال يا آينده نيز استفاده ميشود.

It's a nice day. We could go for a walk.
در در اين موارد به جاى could أ can نيز مى توان استفاده كرد.

I'm so angry with him. I could kill him. (I can kill... نمى گوئيم)
وقتى مى خواهيم از امكان وقوع چیيزى در زمان حال يا آينده خبر دهيم نيز از could استفاده مى كنيم. (در اينكَونه جملات از can نمىتوان استفاده كرد.)

I don't know when they'll be here. They could get here at any time.

## could have done

در مواقعى كه مى خواهيم بگَوئيم فرصت يا امكان انجام كارى را داشتهايم ولى آن را انجام ندادهايم از could have done استفاده مى كنيم:

He could have had a wife and children.
همحچنين از could have done براى بيان احتمال در كَشته نيز استفاده ميشود.

The situation was bad, but it could have been worse.

بعضى اوقات could به معنى would be able to است:
We could take a trip if we had enough money.
كاهى اوقات could have done به معنى would have been able to do است:
We could have taken a trip if we had enough money.

$$
\begin{aligned}
& \text { 人 - اجحبار } \\
& \text { براى بيان اجبار از افعال زير استفاده ميشود: } \\
& \text { Should, ought to, had better, be supposed to, must, have/has to, need } \\
& \text { مثبت: مصدر بدون must + to + فاعل } \\
& \text { منفى: مصدر بدون must + not + to + فاعل } \\
& \text { must + فاعل + to مصدر بدون } \\
& \text { هر كاه بخواهيم ضرورت انجام كارى را بيان كنيم از have to استفاده مى كنيم: } \\
& \text { قسمت اول فعل + have to / has to + فاعل }
\end{aligned}
$$

Kim starts work at v o'clock, so she has to get up at $9: \cdot \cdot$.

Have you ever had to go to the hospital?
I might have to leave the meeting early.
do / does + فاعل + have to...?
شكل منفى زمان حال:

فاعل + don't / doesn't + have to...?

شكل سؤالى زمان كَشته:
did + فاعل + have to...?

شكل منفى زمان كَششته:
فاعل + didn't have to...
What time do you have to go to the dentist tomorrow?
در جملاتى كه به زمان حال هستند به جاى have to از have got to مى توان استفاده كرد.

در زبان انگَليسى از have to بيشتر از must استفاده مىكنيم ولى در دستورالعمل و قوانين نوشتارى از must استفاده مىشود.

براى بيان اجبار قوى به كار ميروند و بيانگر عملى هستند كه لازم است انجام شود. و در بسيارى از موارد به طور يكسان به كار ميروند. اما در بعضى موقعيت ها اين دو فعل با هم تفاوت دارند و تفاوت آنها بستگى بها نوع اجبار دارد. اگر اجبار از طرف خود گوينده باشد يعنى گوينده خودش احساس كند كه لازم است كارى را انجام دهد از must استفاده ميشود ولى اگر اجبار از بيرون بر گوينده تحميل شود و يك واقعيت بيرونى باشد( مثل مقررات و قانون و پزشك و معلم ...) آنگاه از have to استفاده ميشود.

I must lose some weight. I'm getting fat.
گوينده خودش اجبار را حس ميكند.

I have to work late tomorrow.
گوينده فقط يك واقعيت بيرونى را بيان ميكند.

فقط براى حال و آينده به كار ميرود و گَذشته ندارد.براى زمان هاى گَشته، حال كامل، آينده و يا به هنگام استفاده از افعال كمكى Must مثل ... may, might, فقط ميتوان از have to استفاده كرد.

I must give a lecture tomorrow. آينده.

When I was at university, I had to work and study at the same time. كَشته

Have you ever had to go to the hospital?

We might have to cancel tomorrow's meeting.
شايد مجبور شويم جلسه فردا را كنسل كنيم.(فعل كمكى)

اين دوفعل در شكل منفى معناى كاملا متفاوت دارند.mustn’t به معناى آن است كه عملى نبايد انجام شود(اجبار منفى) ولى don’t به معناى آن است كه نيازى نيست عملى انجام شود يعنى اختيار داريم كه آن عمل را انجام دهيم يا انجام ندهيمه.

Bicyclist must not ride on the sidewalk.
اجبار
You don't have to work on the weekend.
اختيار

## should

مثبل should (بايد) را هنگَامى به كار ميبريم كه بخواهيم بگوييم انجام عملى صحيح و عاقلانه است.
$\frac{{ }^{2} \text { N/N/N.PNU-C }}{\text { You should stop smoking. }}$
اغلب اوقات Do you think...?/ I didn’t think / I think را به كار میبريم و بدينترتيب نظر خود را راجع به چيزى مى گوئيم يا نظر ديگران را مى يرسيم:

Do you think I should buy this coat?
وقتى مى خواهيم بكوئيم چيزى درست نيست يا برخلاف انتظار ماست از should استفاده مى كنيم:

I wonder where Liza is? She should be here by now.
وقتى كه مى خواهيم بَوئيم انتظار داريم چيزى در آينده اتفاق بيفتد نيز از should استفاده مى كنيم:

She's been studying hard for exam, so she should pass.
براى زمان كذشته و كارى كه بايد انجام مىشده اما نشده، و يا كارى نبايد انجام ميشده اما انجام شده است از should have done استفاده مىكنيم:

I feel sick. I shouldn't have eaten too much.
每 نظر قدرت و شدت، ضعيفتر از must است. معناى should با have to فرق مى كند:

I should study tonight, but I think I'll go to the movies.
I have to study tonight. I can't go to the movies.
به جاى should از ought to نيز مىتوان استفاده كرد.اما ought to رسمى تر است.
You shouldn't smoke so much $=$ You ought not to smoke so much .
همحنين زمانى كه بخواهيم بَوييمّ كه بهتر است كارى را انجام دهيمه، به جاى should ميتوان از فعل had better نيز استفاده كرد.
You have a temperature. You'd better go to a doctor.
You'd better not smoke so much.
اگر بخواهيم بكَوييم روش صحيح و منطقى انجام كارى كدام است به جاى should ميتوان از be supposed to به معناى "قرار است كه - بايد" استفاده كنيم.

I'd better hurry. I'm supposed to be at work at $\wedge$.

We're late. We need to hurry.
دير رسيديم.بايد عجله كنيم.
don’t/doesn’t have به اين معنيست كه لازم نيست كارى انجام شود.(معادل don’t/doesn’t need to يعنى need شكل منفى

You don’t need to work on the weekend. لازم نيست يا مجبور نيستى آخر هفته كار كنى.
needn’t have done g didn't need to منفى ميشود كه اولى عملى را بيان ميكند كه لازم نبوده
انجام شود و انجام نشده است و دومى عملى را بيان ميكند كه لازم نبوده انجام شود ولى انجام شده است.

I didn't need to water the flowers because it was raining.
(كوينده با ديدن باران متوجه شد كه نيازى به آب دادن كل ها نيست و اين كار را انجام نداده)

I needn't have watered the flowers. It began to rain after ten minutes.
(گوينده بعد از باريدن باران متوجه شده كه نيازى به آب دادن كَل ها نبوده اما اين كار را قبل از باريدن باران انجام داده است)
9- جملات سوالى

جملات سؤالى كه با what which و و و .. شروع ميشوند به دو دسته تقسيم ميشوند:

- اگر كلمه سوالى راجع به مفعول جمله سوال كند از افعال كمكى do/does/did استفاده مى كنيم:

Who did you see yesterday?
چه كسى را ديدى؟

I saw Sara.

$$
\begin{gathered}
\text { - كلمه سوالى who راجع به سارا كه مفعول جمله است سوال كرده سلمه سوالى راجع به فاعل جمله سوال كند از افعال كمكى do/does/did استفاده نمى كنيم: }
\end{gathered}
$$

A: Who lives in this house?
B:Jane lives here.
A:What happened to your car?
B:Ihad a bad accident.
Which bus goes down town?
اضافه بلافاصله بعه از همراه يكى حرف اضافه بها به كار ميروند در جملات سوالى نيز حرف اضافه خود را حفظ ميكنند .در انگَليسى محاوره ایى حرف

What's she laughing at?

Who do you want to speak to?
Which job has Jane applied for?
Where do you come from?
در انتليسى رسمى حرف اضافه در ابتداى جمله قرار ميگيرد.

From whom did you obtain the information?
براى سوال در مورد ظاهر و شخصيت وصفات انسان ها و اشيا به كار ميرود.

A: What is your new teacher like?
B: She is really experienced and she's friendly, too.
براى پرسيدن دليل و منظور به كار رفته و به معناى چرا است.

What did you call him for?(= why did you call him?)
which + اسم + what، اسم
What color is your car?
Which day is it today?
Which train did you catch- the $9: \Delta \cdot$ or the $1 \cdot: \Gamma \cdot$

Who is taller- Bill or Sam?
وقتى كه در مورد تعداد كمى از اشياء صحبت مى كنيم از which استفاده مى كنيم اما استفاده از what رايجتر است:
There are four umbrellas here. Which is yours?
را مى توان با صفت يا قيد به كار برد: How

How tall are you?
How big is the house?
How often do you use your car?
وقتى مى خواهيم بيرسيم انجام گرفتن كارى چهه مدت طول مى كشد از How long استفاده مى كنيم:


How long does/did/will it take to do something.
How long does it take to cross the Atlantic by ship?
It took about an hour .
How long does it take you to...?
براى شما چهه مدت طول مى كشد...؟؟
does you
A: How long did it take Anne to...?
will them
takes me a week
B: It took Anne a long time to... .
will take them three hours

It took me three days to read the book.
خواندن كتاب براى من سه روز طول مى كشد.

How long will take me to learn driving?
, do you could you tell me...? , do you know... ? كاهى اوقات لازم است سوالى را به صورت غيرمستقيم و با عباراتى نظير اور اور


- Where is Paula?

Do you know where Paula is?
I don't know where Paula is.

- When are you leaving town?

Can you tell me when you are leaving town?

- Where does he live?

Do you know where he lives?
اكر در جملات سؤالى هيجّ نوع كلمه پرسشى (what، why و...) وجود نداشته باشد بايد از whether if استفاده كنيم:

- Is Jack at home?

Do you know if /whether Jack is at home?

- Did anybody see you?

I don't remember whether (if) anybody saw you?
در نقل قول غيرمستقيم جملات سؤالى نيز همين تغييرات صورت مى گيرد:

- The police officer said to us "where are you going?"

The police officer asked us where we were going.

- "Do you have a driver's license?

She asked me whether (if) I had a driver's license?

+     -         - نقل قول مستقيهم و غير مستقيهم

$$
\begin{aligned}
& \text { در نقل قول مستقيم از گيومه استفاده كرده و عين عبارت را مىآوريم اما در نقل قول غيرمستقيم زمان فعل به صورت زير تغيير مى كند: } \\
& \text { نقل قول غيرمستقيم } \\
& \text { كَنشته ساده } \\
& \text { كَشته كامل } \\
& \text { كذنشته كامل استمرارى } \\
& \text { كزشته كامل } \\
& \text { كَشته كامل استمرارى } \\
& \text { كَشته كامل استمرارى } \\
& \text { آينده در گذشته ساده } \\
& \text { آينده در كذشته استمرارى آينده استمرارى } \\
& \text { آينده در كذشته كامل } \\
& \text { آينده در گذشته كامل استمرارى }
\end{aligned}
$$

- I'm enjoying my new Job.

He said that he was enjoying his new Job.

- My sister has gone to Australia.

He said that his sister had gone to Australia.
در موقع استفاده از نقل قول غيرمستقيم، معمولاً از said يا told استفاده مى كنيه. بقيه جمله نيز معمولاً به زمان كَذشته است:

Tom said that he was feeling seek.
نَكوئيد "Tom said me" يا "I said Anne". بعد از said ضمير مفعولى نمىآيد. اما وقتى از told استفاده مى كنيم ضمير مفعولى مىآوريم. ضمناً that را مىتوان در هر دو حالت حذف كرد.

He said he was tired.
He told me that he was tired.

```
در نقل قول غيرمستقيم فعلى را كه به زمان كَشته ساده باشد مىتوانيد به همان صورت نگَه داريد يا اينكه به كَشته كامل تبديل كنيد:
```

- Tom said, "I woke up feeling sick, so I stayed in bed"

Tom said he woke up feeling sick, so he stayed in bed.
Tom said he had woken up feeling sick, so he stayed in bed.
هميشه لازم نيست كه زمان فعل را تغيير دهيم. اگر مطلبى نقل مىكنيد كه هنوز اعتبار دارد، ضرورتى ندارد فعل جمله را عوض كنيد:

- "New York is more exciting than London"

Tom said that New York is more exciting than London.

> ولى تغيير فعل به كذشته نيز صحيح است.
اما در مواقعى كه مطلب گَفته شده با واقعيت تفاوت دارد بايد از زمان كَنشته استفاده كنيد:

I didn't expect to see you, Jim. Kelly said you were sick.
در نقل قول غيرمستقيم جملات امرى از شكل مصدرى افعال استفاده مى كنيم:

- "Stay in bed for a few days"

The doctor told me to stay in bed for a few days.

- Ann asked me not to tell anybody, what happened.

$$
\begin{aligned}
& \text { در جملات شرطى معمولا درباره وقايع و موقعيت هاى نامشخص، كارها و يا چيزههايى كه ممكن است اتفاق بيفتد و يا چیيزهايى كه ممكن } \\
& \text { است واقعى باشند و يا نباشند صحبت مى كنيم. } \\
& \text { جملات شرطى معولا به سه دسته نوع اول ، دوم و سوم به ترتيب زير طبقه بندى مى شوند. }
\end{aligned}
$$


should

If we play tennis, I will win.
شرطى نوع دوم ( حال غير واقعى ) :

If + مصدر بدون

If we played tennis I would win.

> نوع سوم ( كَذتهه غير واقعى ) :

If + ;مان كذشته كامل (بعيد) ; $\left\{\begin{array}{l}\text { would } \\ \text { could }+ \text { have }+\mathrm{pp} \\ \text { might }\end{array}\right.$

If we had played tennis, I would have won.
هر چچند اين طبقه بندى براى تمرين جملات شرطى و پاسخگَويى به سوالات مربوط به جملات شروطى ممكن است مناسب و كافى باشد




وقتى كه ما نمى خواهيم درباره موقعيت هاى غيرواقتى و يا خيالى صحبت كنيم از زمان هاى معمولى با If استفاده مى نماييم. يعنى زمان


If you want to learn a musical instrument, you have to practice.
If that was Mary, why didn't she stop and say hello?
If the weather is good, I go to the beach.
If you heat the ice, it melts.

$$
\begin{aligned}
& \text { در دو مثال آخر در هر دو بخش جمله شرطى يعنى همم در If-clause و هم در Main-clause از زمان مان حال ساده استفاده شده كه مى }
\end{aligned}
$$

ما زمانى از زمان هاى غيرواقعى استفاده مى كنيم كه بخواهيم درباره موقعيت هاى غير واقعى صحبت كنيم. يعنى موقعيت هايى كه اتفاق نخواهند افتاد و يا احتمال رخ دادن آنها بسيار كم است. موقعيت هايى كه يا واقعى و يا يا خيالى هستند و يا وقايعى كه رخ رخ نداده اند. ما دا در اين كونه جملات شرطى از would و زمانهاى كذشته استفاه مى نماييم تا بدين ترتيب نشان دهيم كه موقعيت واقىى نيست. با زمان حال
غيرواقعى از كَذشته ساده و با زمان كَشته غير واقىى از زمان كَذشته كامل ( ماضى بعيد ) استفاده مى شود.

If I knew her name, I would tell you.
اكر اسم او را مى دانستم به تو مى كَفتم ( اما نمى دانم )

If we had had more money, we would have been able to buy a new suit.
اگر ما پول بيشترى داشتيم مى توانستيم يى دست كت و شلوار جديد بخر يم.


هر گاه عملى در جمله به وسيله شخص ديگَرى غير از فاعل انجام شوداز اين ساختار استفاده مى شود. اين گونه جملات به دو دسته معلوم و مجهول طبقه بندى شده و با دو فعل get و have ساخته مى شوند.
جمملات سببى مجهول : در اين ساختار كسى كه فعل را انجام مى دهد مشخص نيست. از فرمول زير براى اين ساختار استفاده مى شود.

I get/had my car washed yesterday

جملات سببى معلوم : در اين ساختار كسى كه فعل را انجام مى دهد مشخص است. فرمول هاى زير براى اين ساختار استفاده مى شود.

مغعول + مصدر بدون to + انجام دهنده كار + (مطابق با زمان جمله) have + مسبب كار
I had Tom fix my cell phone.
من دادم تام موبايلم را تعمير كند.

He gets his sister to do the typing.

| نوع جمله سببى | ساختار | كاربرد |
| :---: | :---: | :---: |
| سببى معلوم | I had DR.james check my eyes last month. |  انجام دهد(انجام دهنده) هر دو در جمله ور جود دارند و معلومند (ترتيب كلمات مهمه است) |
|  | I got Dr.james to check my eyes last month. |  |
| سببى مجهول | I had my eyes checked last month. | فقط مسبب معلوم است و انجام دهنده مشخص نمى باشد و مفعول هم قبل از قرار مى گيرد. (ترتيب كلمات مهم است) |

|| - ضماير

ضماير ملكى :
براى آشنايى با ضماير ملكى بهتر است ابتدا صفات ملكى يادآورى گردد: صفتهاى ملكى: my our your his her their its mine ours yours his hers theirs ضماير ملكى:

Is this book mine or yours?
I went to the movies with a friend of mine.
(مال چه كسى) را هم مى توان با يكى اسم به كار برد و هم به تنهايیى

Whose money is this?
It's mine.

Whose is this?


از ضماير انعكاسى در مواقعى استفاده مى كنيم كه فاعل و مفعول جمله يكى باشد:
myself, yourself, himself , herself, itself, yourselves, ourselves, themselves
I looked at myself in the mirror.

Please help yourselves.
لطفاً از خودتان پذيرایى كنيد.
بعد از ... take something with... از ضماير انعكاسى استفاده نمى كنيم: bring something with It might rain. I'll take an umbrella with me (not with myself)
بعد از افعال concentrate/ feel / relax / meet نيز ضمير انعكاسى نمىى آوريم:

You have to try and concentrate.
چهه موقع همديگر را ملاقات كنيم؟

What time should we meet?
وقتى حرف اضافه by به ضماير انعكاسى اضافه مىشود معنى "تنتها" به خود مى تيرند:

I went on vacation by myself.
"Was she with friends?" "No, she was by herself"
از one another هم به جاى each other استفاده مى شود:

How long have you and Bill known one another?
از ضماير انعكاسى براى تأكيد هم استفاده مىشود، بههمين دليل به آنها"ضماير تأكيدى" نيز مى گويند:

I repaired my bicycle myself.
خودم دوجرخهام را تعمير كردم.

I'm not going to do it for you. You can do it yourself.

A friend of mine is getting married.
Michael had an argument with a neighbor of his.
That woman over there is a friend of my sister's.
آن زن يكى از دوستان خواهر م است.
وقتى مى گوئيم my own house يعنى "خانهاى كه فقط مال من است" نه آن را از كسى اجاره كردهام و نه با كسى شر يكم.

Vicky and George would like to have their own house.
It's my own fault that I don't have any money.
وقتى كه مى خواهيم بَوئيم كارى را خودمان انجام مىدهيم نيز از own استفاده مى كنيم:

Bill usually cuts his own hair.
عبارت on your own on my own و... يعنى 》به طور مستقل"
Are your children living on their own?
آيا فرزندان شما مستقل زندگى مى كند؟

| كاربرد | ضماير تاكيدى و انعكاسى selflo |
| :---: | :---: |
| اكرفعل اصلى جمله حركتى باشد اجازه بكار رفتن با حرف اضافه |  |
| همرا با حرف اضافه by به معناى" به تنهايی" مى باشند. (by myself,by yourself,...) | Myself, oyrself, himself, . . . , themselves |

ضماير موصولى :
كلماتى هستند كه به جاى اسم مى نشينند و از تكر ار آن جلوگيرى مى كنند . اين نوع ضماير وظيفه بزرگى ديگَرى نيز برعهده دارند و آن


Who, Whom, Which, What, That, Where, When, Why

Ali found the missing kid.
Ali wore a blue shirt.
Ali who wore a blue shirt found the missing kid.

| ضماير موصولى در يكى نكاه. |  | كاربرد |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | مى تواند قرار گيرند | به <br> عنوان | به <br> عنوان | در عبارت | در عبارت غير معرف (وير كول |
| Pronouns (ضماير موصولى) | Who | انسانها، حيوانات | بله | بله | بله | بله |
|  | Whom | انسانها | خير | بله | بله | بله |
|  | Which | اشيا ، حيوانات | بله | بله | بله | بله |
|  | That | انسانها، حيوانات ، اشيا | بله | بله | بله | خير |
|  | Whose | مالكيت ها ، إرتباط ها | بله | بله | بله | بله |
|  | No pronoun (حذف ضمير) | انسانها، حيوانات ، اشيا | خير | بله | بله | خير |
| Nominal pronoun (ضمير اسمى) | What | اشيا، عقايد (به معناى آنحّه كه) | بله | بله | بله | خير |
| Adverbs <br> (قيدهاى موصولى) | Where | مكان | بله | بله | بله | بله |
|  | When | زمان | بله | بله | بله | بله |
|  | Why | دليل يا علت | بله | بله | بله | بله |
| that whose, what استفاده نمى شود |  |  |  |  |  | نكات تكميلى موصولى ها |
| با اينكه نقش منعول انسانى دارد اما بكار بردن whom <br> Whom به who <br> ارجحيت دارد |  |  |  |  |  |  |
| ضho,that ضماير موصولى <br> اجازه استفاده پس از يكى حرف اضافه را ندارند. |  |  |  |  |  |  |

If - اسامى قابل شمارش و غير قابل شمارش

اسمهاى قابل شمارش آنهايى هستند كه مىتوان آنها را شمرد. اين اسامى مىتوانند هم مفرد باشند و هم جمع. در حالت مفرد حرف تعريف a يا an ميگيرند. a car, many cars
a book,three books,some books
اسمهاى غيرقابل شمارش آنهايى هستند كه نمىتوانيم آنها را بشمريم و هميشه به شكل مفرد به كار ميروند مثل
perfume g fruit ،tennis ،music money ،salt ،water ،milk ،candy ،coffee , rice مثلا نمىتوانيم بگوئيم one rice يا two rice

اسمهاى غيرقابل شمارش را نمىتوان با a يا an به كار برد،حتى اگر قبل از اسم يك صفت يا اسم باشد.

We had such nice weather during the picnic.(not such a nice weather)
اما مىتوانيم آنها را با كلماتى مانند some, any, no, a lot of ,.. و همچچنين a plass of a piece of ,a pack of,... به كار بريهم.
a glass of water , a bottle of perfume , ...
بسيارى از اسمها را مىتوان هم به شكل قابل شمارش و هم غيرقابل شمارش مورد استفاده قرار داد و به مفهوم كلمه در جمله بستگى دارد. مثلا مواد غذايى اگر به صورت كامل و درسته باشند قابل شمارش اند ولى اگر پخته شوند يا مقدارى از آنها مورد نظر باشد غير قابل شمارش اند.
look! The bakery has some nice cakes. (قابل شمارش)
would you like a piece of cake? (غيرقابل شمارش)
همحنّنين بعضى اسامى اگر در مفهوم كلى به كار روند غيرقابل شمارش و اگر در مفهومى خاص به كار روند قابل شمارش اند.

Football is a sport.
(مفهوم خاصى از ورزش)

Do you like sport?
(مفهوم كلى ورزش)
بعضى از اسمها كه در زمان انعًليسى معمولاً غيرقابل شمارش هستند در زبانهاى ديگَر قابل شمارش محسوب مىشوند:
advice, bread, furniture , luggage, progress, weather, baggage, chaos, news, luck
scenery, work, behavior, damage, permission, traffic, information, trouble, homework, money ,...

غير قابل شمارش است اما job قابل شمارش است. همحֶنين work در معناى آثار هنرى قابل شمارش است.

I'm looking for work or I'm looking for a job.
Works of Picasso

> 1ه - شناسه هاى قبل از اسم،صفت يا قيد
> شناسه ها قبل از اسم قرار ميگيرند و تعداد يا مقدار يا ديگر حالات اسم را مشخص ميكنند.
> any و gome

به معناى "تعدادى-مقدارى" هم با اسامى قابل شمارش (جمع) و هم با اسمهاى غيرقابل شمارش (مفرد) به كار مىرود:
I need some money
وقتى مى خواهيم چيزى به كسى تعارف كنيم و يا از كسى تقاضايى داشته باشيم از some استفاده مى كنيم .

Would you like some coffee?
Can I have some soup, please?
از some در جملات مثبت و جملات سوالى كه مطمئن هستيم پاسخ آن مثبت است استفاده ميكنيم.

Why do you have a stomachache? Did you eat some bad food?
از any در جملات منفى و سوالى استفاده ميكنيم.

There aren't any books in the bookstore.
Is there any cheese in the refrigerator?
در جملات مثبتى كه معناى منفى دارند نيز از any استفاده مى كنيم

She went out without any money.
He refused to eat anything.
Hardly anybody passed the examination.
زمانيكه مى خواهيم بَوئيم برايمان فرقى نمى كند از any/anything/anybody استفاده مى كنيم:

I'm so hungry, I could eat anything.
The exam was very easy. Anybody could have passed.

$$
\begin{aligned}
& \text { اسم قابل شمارش بعد از any به صورت جمع به كار ميرود مكر در مواردى كه any به معناى "هر" باشد كه در اين صورت اسم قابل } \\
& \text { شمارش بعد از آن مفرد است. }
\end{aligned}
$$

You can answer any question about math.
اغلب اوقات بعد از if lany استفاده مى كنيم. (يعنى در قسمت شرط از يكى جمله شرطى)

Let me know if you need anything.
در برخى جملات any مفهوم if دارد:

I'm sorry for any trouble I've caused. (= if I cause mistake.)
و gome any ميتوانند بدون اسم به كار روند:

I didn't take any pictures, but any took some.
You can have some coffee, but I didn't want any.

## a lot of, lots of, plenty, many, much

شناسه lots of g lot of به معناى (تعداد يا مقدار زيادى) با هم فرقى ندارند، فقط a lot of رسمى تر است. اين شناسه ها نيز هم با
اسامى قابل شمارش (جمع) و هم با اسمهاى غيرقابل شمارش (مفرد) به كار مىروند.

We need a lot of/lots of eggs for this cake.
شناسه plenty نيز به معناى (تعداد و مقدار زيادى) كاربردى مانند lot of و a lot of دارد با اين تفاوت كه هر كاه بخواهيم بر زياد بودن
و بيش از حد بودن مقدار يا تعداد چيزى تاكيد كنيم از اين شناسه استفاده ميكنيم.

There's no need to hurry. We've got plenty of time.
نيازى به عجله نيست، زياد وقت داريم.

معمولا در جملات مثبت از atot of/lots of و در جملات منفى و سوالى از many و much استفاده ميشود. (البته كاهى در جملات مثبت هم به كار ميروند)
(تعداد زيادى) با اسامى قابل شمارش (جمع) و much (مقدار زيادى)با اسامى غير قابل شمارش (مفرد) به كار ميرود.

I khow a lot of people here.
I don't know many people here.
I don't have much energy these days.
a lot و much
"Do you watch TV much?" Yes, a lot.
a little, a few
a مقدارى - كمى) فقط باا اسمهاى غيرقابل شمارش مى آيد.a little مقدارى را نشان ميدهد كه خيلى كم است اما براى رفع نياز كافيست و little (كم - تقريبا هيجى) مقدارى را نشان ميدهد كه خيلى كم است و براى رفع نياز كافى نيست ـ در واقع a little حالت مثبت و little حالت منفى دارد.

Can we eat dinner before the train leaves?
Yes, we can. We have a little time.
(كمى وقت داريم)

No, we can't. We have little time.
(وقت نداريم يا وقت كم داريم)
(تعدادى - چند تا) فقط با اسامى قابل شمارش مى آيد. a few A few enough
شناسه enough (تعداد يا مقدار كافى) قبل از اسامى قابل شمارش (جمع) و غير قابل شمارش (مفرد) به كار ميرود.

They have enough workers but they haven't enough time.
enough همچنين بدون اسم و به تنهايى نيز به كار برده مىشود:

I've got some money, but not enough to buy a car.
enough بعد از صفت و قيد هم مى آيد:

Can you hear the radio? Is it loud enough for you?
زمانى كه enough با اسم يا صفت به كار ميرود ميتوان جمله را با يكى مصدر ادامه داد

There aren't enough chairs for everybody to sit down.
شناسه too به معناى (بيش از حد- خيلى زياد) قبل از صفت يا قيد به كار ميرود.

I think you work too hard.
براى كم و زياد كردن اثر too ميتوان كلماتى را قبل از too به كار برد:

Much too, a lot too, a little too, a bit too, rather too, ...

براى too many براى اسمهاى غيرقابل شمارش مى آيد و too much too many وه معنى "خيلى زياد/ هستند ولى too much اسمهاى قابل شمارش، همحنين too much نميتواند قبل از صفت به كار رود.

Emily studies all the time. I think she studies too much.
There is too much rain.
( باران خيلى زيادى مىبار..)

There are too many people here.
It's too expensive.(not it's too much expensive)
مغدا آنقدر too به همراه يك بود كه نمى شد آن را يا قيد و يكى مصدر به كار ميرود.

The food was too hot to eat.
همحچنين ميتوان بعد از too و صفت از حرف اضافه for و يكى ضمير مفعولى استفاده كرد.

These shoes are too big for me.
اين كفشها براى من خيلى بزر گی هستند.

She speaks too fast for me to understand.
كاو آنقدر تند حرف مىزند كه من نمىتوانم حرفهايش را بفعهم. very وتفاوت است چون very به معناى "خيلى" و too به معناى "بيش از حد" است.

It was very cold but we went out.
It was too cold, so we didn't go out.
all

All flowers need water.
Life is all hope.
بعد از all ميتوا شناسه ديخرى مانند ... that,these,his,my,the,. و يا عدد نيز به كار برد.

All my shirts are black.

All four men are experienced workers.
در اين حالات ميتوان حرفاضافه of را بعد از all اضافه كرد.

All of my shirts are black.
اما اكر قبل از اسم يك عدد به كار رفته باشد به هنگًام استفاده از of بايد يكى شناسه ديگَر(...the,these, قبل از عدد به كار رود.

All of the four men are experienced workers.
all را ميتوان بعد از ضماير فاعلى به كار برد.

We all=all of us

$$
\begin{aligned}
& \text { all معمولا بعد از فعل be و همحچنين بعد از اولين فعل كمكى مى آيد. } \\
& \text { (همه ما ماه آينده به ايتاليا خواهيم رفت) }
\end{aligned}
$$

We are all going to Italy next month.

You should all do your homework by yourselves. (همه شما بايد تكاليفتان را به تنهايى انجام دهيد)
گاهى براى تاكيد all قبل از فعل كمكى به كار ميرود.

You all should do your homework by yourselves.

$$
\begin{aligned}
& \text { براى ساختن جملات منفى با all از ساختار not all (of) استفاده ميكنيه. } \\
& \text { Not all my friends were at the party. } \\
& \text { را را تنهايى به كار نمى All }
\end{aligned}
$$

All I've eaten today is a sandwich.

$$
\begin{aligned}
& \text { Whole } \\
& \text { whole به معناى » }
\end{aligned}
$$

all day= the whole day (تمام روز)
Did you read the whole book?
Whole را با اسمهاى غيرقابل شمارش به كار نمىبريم:

I've spent all the money you gave me . (whole money نمىگوئيم)
چى اجِ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
most به معناى "اغلب" قبل از اسامى قابل شمارش جمع و نيز غير قابل شمارش مفرد به كار ميرود.

Most people prefer health to wealth.
اما اكر بخواهيم اسمى را در حالت خاصى به كار بريم از most of به اضافه يكى شناسه استفاده ميكنيم.

Most of the people in this town are educated.
most به تنهايى نيز به كار ميرود.

There are about fifty books in the bookcase. Most are biograghies.
half بعد از of آمده و بعد از آن اسم مفرد يا جمع به كار ميرود. استفاده از a/an به معناى (نيمى از - نصف) معمولا با the half اختيارى است.

Halt the money=half of the money
Half an hour
no به معناى "هيج" قبل از اسامى قابل شمارش (جمع ) و نيز غير قابل شمارش (مفرد) به كار ميرود.
اين كلمه و مشتقاتش (nothing, nowhere) در جملات مثبت مى آيند و معناى جمله را منفى مى كنند.

There are no students in the class.

We have no more eggs.
(ديحر تخم مرغى نداريم)

## none

none اسم غير قابل شمارش (مفرد) بيايدفعل جمله مفرد و اكر بعد از none of مى of of مه آيد. اكر بعد از none اسم قابل شمارش (جمع) بيايد فعل ميتواند جمع يا مفرد باشد اما استفاده از فعل مفرد رسمى تر است.
در پاسخ به سوال معمولا از none به تنهايى استفاده ميشود. اما no هيجّ كاه تنها به كار نميرود.

How much money do you have? None= (no money)

به معناى "هر دو" فقط با اسامى قابل شمارش جمع مى آيد و براى صحبت در مورد دو شى يا دو شخص به كار ميرود فعل آن هميشه جمع است.

Rosemary has two children. Both are married.
Both girls=both the girls=both of the girls
استفاده از both of رايج است اما ضرورى نيست.
Both my parents are from Iran.
اما قبل از "them/you/us" آوردن of براى both ضرورى است:

Tiffany has two sisters. Both of them are married.
Both در تركيب ..... and ... نيز به كار ميرود.

Both Sara and Jane were late.
Both ميتواند به تنهايى به كار رود.

I don't know which car to choose. I like both.

## either, neither


ميروند.

و فقط با اسم قابل شمارش مفرد مى آيند و فعل جمله نيز مفرد است.(مگر در صورت استفاده از of كه فعل ميتواند جمع هم باشد)
Either answer is correct.(هر دو جواب درست است)
Neither answer is correct.(هيجپدام از دو جواب درست نيست)
Would you like tea or coffee? You can have either.
چاى ميل داريد يا قهوه؟ شما مىتوانيد اين يا آن را بخوريد.

Do you want to go to the movies or the theater?
Neither. I want to stay home.
"Either, it doesn't matter"
اين يا آن، برايم فرق نمى كند.
پی اجِ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
"Would you like tea or coffee?" "I don’t want either" (neither نتوئيم)
نه اين را مى خواهيم نه آن را

Neither. (= not tea or coffee)

بعد از either , neither از of نيز استفاده ميشود. در اين حالت بعد ازof بايد يك شناسه مانند... these, my , the به كار رفته و
سپپس اسم جمع مى آيد.

Both of / neither of / either of + the/these/my/Tom's/you/them ...

Either of these answers.(هر يك از اين دو جواب)
Can either of you speak Spanish?
در اين حالت هم از فعل جمع و هم از فعل مفرد ميتوان استفاده كرد.

Neither of these answers are/is correct.
Neither of the restaurants we went was/ were expensive.
Neither restaurant is expensive.
neither ... nor ... g either ... or ... نيز به كار ميروند.
I’m not sure. He’s either Spanish or Italian.(مطمئن نيسته، اسيانيايیى است و يا ايرانى)
Neither Liz nor Robin came to the party.(نه ليز به مهمانى آمد و نه رابين)
each به معناى "هريك-هر كدام" قبل از اسم قابل شمارش مفرد به كار ميرود و فعل بعد از آن نيز مفرد است.

Each room has a private bath.(هر اتاق)
of با Each نيز به كار ميرود.

Each of the rooms has a private bath.(هر كدام از اتاق ها)
ميتواند بعد از يك اسم يا ضمير جمع نيز به كار رود.در اين حالت فعل جمع به كار ميرود.

We each have our own room.(ما هر كدام اتاق خود را داريم)

پی اتج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
each ميتواند تنها نيز به كار رود.
وقتى با تعداد كمى از اسم مورد اشاره روبرو هستيهم از each استفاده ميكنيم و وقتى تعداد زياد باشد از every

Each chair in the room.
Every country in the world.
every
every به معناى "هر -همه" كلمهاى مفرد است و هميشه با اسم قابل شمارش مفرد مى آيد و فعل بعد از آن نيز مفرد است every نميتواند تنها به كار رود و هميشه بايد همراه اسم باشد.

Alice has been to every country in Europe.
Every house on the street = all the houses on the street.
Every house in the street is the same.
everybody/everyone نيز كلمات مفرد هستند و با فعل مفرد مىآيند، اما اغلب بعد از everything و everybody ،everyone از; their/them/they استفاده مى كنيم:

Everybody said they enjoyed themselves. (he or she enjoyed himself or herself)
هركس كفت كه (از مهمانى) خوشش آمد.

وقتى مى خواهيم بَوئيم ״هر كس" از all استفاده نمى كنيم بلكه everybody يا everyone را به كار مىبريم:
Everybody enjoyed the party.
وقتى مى خواهيم بَكوئيم "همه ما« از .... everybody استفاده نمى كنيم بلكه ...all of us/you/them را به كار مىبر يم:

All of us enjoyed the party.
 all summer right

It raind everyday last week.
Yesterday, it raind all day.
بعضى اوقات مىتوانيم هم از all استفاده كنيم و هم everything :
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

I'll do all I can to help.
I'll do everything I can to help.

```
براى اسامى كه جنبه خاصى دارند و براى مخاطب آشنا هستند از تركيب زير استفاده مى كنيم:
    most
        the
    some
        + of + this/that/these/those
    any
        my/your/...
    none
```

                                    همحنين استفاده از (of) براى all اختيارى است:
    I don't want any of this money.
Some of these books are very old.
All the students in our class passed the exam.
براى اسامى كه جنبه كلى دارد از قاعده زير پيروى مى كنيه:

| all |  |
| :---: | :--- |
| most | cities |
| some | + |
| children |  |
| any | books |
| no |  |

all of / some of / none of / ... +it/us/you/them همچنين
"Do you like this music?" "Some of it, not all of it"
مىتوان كلمات few/little/much/some/any/most/all را به تنهايى به كار برد.

Other, another, one
other به معناى "ديگرى" و جمع آن others است. اگر قبل از آن حرف تعريف the اضافه شود ضمير معين است. another به معناى "ديگَرى- آن يكى" و با اسامى قابل شمارش مفرد به كار ميرود و قبل از آن حرف تعريف اضافه نميشود.
oه معناى "يك،،يكى،آن يكى" با اسم قابل شمارش مفرد مى آيد ـ جمع آن يعنى ones به جاى اسامى جمع استفاده ميشود.

$$
\begin{aligned}
& \text { قبل از صفت يا قيد به كار رفته و معناى صفت (قيد) را قوىتر مى كند. } \\
& \text { كاهى به معناى "خيلى- واقعا" }
\end{aligned}
$$

The story was so stupid.(= really stupid)
و كاهى در معناى "آنقدر - اينقدر " ميباشد.

I didn’t expect the exam to be so easy. (انتظار نداشتم امتحان آنقدر آسان باشد)
اگر so در ساختار so+adj/adv +that clause باشد يعنى بعد از that عبارتى به كار رفته باشد، so در معناى (آنقدر - به قدرى) خواهد بود. ضمن اينكه كلمه that را نيز مىتوانيم حذف كنيم.

I was so tired (that) I fell asleep in the armchair.

## Such

قبل از صفت يا اسم به كار ميرود و مانند so معنى صفت را تقويت ميكند و همان معناى so را دارد.

It was such a stupid story.
باشد از اسم بعد از an استفاده نميشود. مفرد و قابل شمارش باشد بعد از such از a/an استفاده ميشود و اكر اسم بعد از such جمع يا غير قابل شمارش

I didn't realize it was such an old house.

اكر such در ساختار such+(a/an)+adj+noun +that clause باشد يعنى بعد از that عبارتى به كار رفته باشد، such در معناى (حنين-چنان) خواهد بود. ضمن اينكه كلمه that را نيز مىتوانيم حذف كنيم.

It was such nice weather (that) we spent the whole day at the beach.
چچنان هواى خوبى بود كه كل روز را در ساحل كذرانديمَ. Such در عبارات خاصى براى توصيف زمان، مسافت و مقدار يا تعداد به كار ميروند.

So long=such a long time مدت ها
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

So far=such a long way آنقدر دور

So many=such a lot of آنقدر زياد

آنقدر زياد
why did you buy such a lot of (so much) food?

| كاربرد | ضماير اشاره |
| :---: | :---: |
| جملات منفى يا سوالى - قسمت شرط از يك جمله شرطى - جمله مثبت به شرط داشتن معناى" فرقى نمى كند كـد كدام | Any |
| جملات مثبت و خبرى - در جملات سوالى به شرطى كـى كه مطمئن <br> - باشيم پاسخ مثبت (بله) است و يا در حا حالت تعارف ، پيشنمهاد يا يا تقاضا اجازه استفاده هم با باسامى قابل شمارش و و هم غير اسير قابل شمارش | Some |
|  <br>  ارجحيت دارد - نمى تواندبه تنهايى بكار رود و حتماً بايد همراه يك اسم باشد | Every |
| به معناى "هر " -مفرد است <br>  ارجحيت دارد- مى تواند به تنهايى <br>  | Each |
| بجاى اسم قرار مى گيرد <br>  | None |
|  | Both |
| اين كلمه و مشتقاتش در جر جملات مثبت می آي آيند و معناى جمله را منفى مى كنند (nothing, nowhere) | No |
| به جاى اسامى جمع و قابل شمارش و همحچنين اسامى مفرد و غير قابل شمارش به كار كار مى رود. | All |
|  اين كلمه مفرد مى باشد و فعل پس از آن آن نيز مفرد میى آيد <br>  | either |
|  مفرد مى باشد و فعل پس از آن نيز مفردمى آيد - به معناى "هيحییی از دو تا تا | Neither |
| others به معناى "ديگرى"-جمع آن آن <br>  <br> اضافه شود ضمير معين مى باشد | Other |

پیى اتج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

| به معناى " ديگرى، آن يكى"- بجاى اسامى قابل شمارش مفرد به كار مى رود- همراه حرف تعريف نمى آيد <br> (a/an/the) | Another |
| :---: | :---: |
| به معناى " يك، يكى ، آن يكى" <br> ones بجاى اسم قابل شمارش مفرد به كار مى رود و جمع آن آن آن آن مى باشد كه بجاى اسامى جمع استفاده مى شود | One |

بخش دوم:

نحوه پاسخگَويى به سوالات در ك مطلب
برخى فعاليت هاى وب سايت پی اج دى تست :

- مشاوره و پاسخگَويى به سوالات داوطلبان آزمون دكترى
- مشاوره پذيرش در دكترى خارج از كشور
- مشاوره و راهنمايى در زمينه مقاله نويسى
- آخرين اخبار و اطلاعات دكترى پولى
- جديد تر.ين اخبار و اطلاعيه هاى پذيرش دكترى استعداد درخشان


## 1-آشنايى با سوالات درك مطلب

 فراوان نياز دارد و نمى توان با خواندن چند مهيار ت و تعداد كمى نمونه سوال متبحر شد.









 شروع كنيد تا با مشكل كمبود وقت روبرو نشيلى نشويد. عجله نكنيد. شروع آهسته كاملاً طبيعى است. با خواندن چند جمله اول با متن آشنا مى شويد و آنگاه سرعت خواندن شما بيشتر خواهد شد. - سعى نكنيد چیيزى را حفظ كنيد. حفظ كردن وقت گير است و فايده چندانى هم ندارد. ا-1- سوالات درك مطلب به صورت يك متن و سوالات مربوط به آن

 سوالات راهنمايى هاى زير را به كار ببنديد :




 كم بود همه آن ها را بخوانيد و به سرعت موضوع كلى سوال ها را در كنار آن بنويسيد و يا دست كم زير كلمات كليدى سا سوال خط بكشيد. ץ- به قيد ها و كلمات ربط موجود در صورت سوال توجه كنيد. توجه به اين كلمات و خط كشيدن زير آن باعث مى شود معناى سوال را اشتباه نفهميم.
 شده در متن نيست و بايد به دنبال معادل آنها باشيد.
 نكَران نشويد!
 Y- F توجه داشته باشيد كه وارّه following به معناى بعدى و preceding به معناى قبلى است.
چى اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

سئوالات چهار كزينه ایى مربوط به بخش در كى مطلب معمولاً به يكى از چند شكل زير است:
تشخيص عنوان و موضوع متن (Main Idea Questions)

 عبارتند از:
What does this passage mainly discuss?

- What is the main idea of this passage/article?
- What is the topic/subject of this passage?
- What would be a good title for this passage?
- The second paragraph is mainly concerned with ...

$$
\begin{aligned}
& \text { براى پاسخ دادن به چنين سئوالاتى، نكات زير قابل ذكر است: }
\end{aligned}
$$

## سوالات استنتاجى (Inference Questions)





زمره سخت ترين سوالات درك مطلب قرار دارند. نمونه هايى از سوالات استنتاجى عبار تند از:

- It can be inferred from the passage that ...
- What does the author mean by ...?
- Which of the following reveals the author's attitude towards ...?

> * در اين كونه سوالات بايد به دنبال نشانه ها و شواهدى باشيد كه در يافتن پاسخ صحيح به شما كمك كنند. * در برخى مواقع به دست آوردن يك ديد كلى از متن براى رسيدن به كَزينه صحيح كافى است.

## سوالات درباره حقايق موجود در متن (Factual Questions)








* سپس متن را به سرعت مرور كنيد و به دنبال همان كلمات مـهم (يا مترادف آنها) بكَرديد.

چی اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

## اساير سوالات درك مطلب :

در آزمون هايى نظير آيلتس سوالات درك مطلب متنوعى مطرح مى شود كه اينگَونه سوالات در آزمون دكترى • • 1 بسيار مورد استفاده قرار گرفت ، در اين بخش در مورد هر يك از اين گونه سوالات توضيح داده شده است ، با مطالعه سوالات سال • ومى توانيد مثال هاى مربوطه را مشاهده فرماييد. سوالات چند گز ينه ایى

- سوالات چند گزينه ایى تک جوابى ( انتخاب از بين سه تا چهار گَزينه)
- سوالات چند گزينه ای چند جوابى ( انتخاب بيش از يک گگزينه از يکى ليست گزينه ها )

سوالات چند گزينه ای ممكن است موضوع اصلى و يا نفطه نظر نويسنده متن را مورد سوال قرار دهند. حر حالت تك جوابى شما مى بايست يكى از سه يا چهار گَزينه
 مهم نيست.

- سوالات كوتاه پاسخ :

سوالات كوتاه پاسخ اكثرا بر روى اطلاعات و داده هاى ملموس و آمارى متمركز مى شوند و پرسش ها با بيانگر نظم و ترتيب عناصر
 سوال توجه كنيد و در متن آنر ا جستجو و پیدا كنيد. اكثر كتاب هاى مرجع توصيه مى كنـند كه ابتدا سوال ها را را بخوانيد و و بعد در متن دنبال جواب بگرديد. - سوالات كامل كردنى :

سوالات كامل كردن جمله يا خلاصه متن اطلاعات كليدى بخشى يا تمام متن را مورد توجه قرار مى دهد. دو نوع سوال كامل كردنى رايج است. كامل كردن جمله يا خلاصه متن با كلماتى كه مستقيما توسط دانشجو از درون متن انتخاب مى شود ون و نوع ديعَر كه با استفاده از كلماتى كه در يكى فهرست داده شده است است به انتخاب مى زند. - سوالات جوركردنى :

سوالات جور كردنى تنوع زيادى دارند . ممكن است در اين گونه از سوالات بخواهند كه اطلاعات تصويرى يا متنى را با اطلاعات دات داده



 عنوان مناسب را پيدا كنيد. اگر بين دو پاراگراف شی شی داشتيد پاراگراف ها را به طور كامل بخوانيد تا عنوان مناسب هر كدام مشخص شود.

- سوالات درست / غلط / داده نشده

در اين گونه سوالات متنى داده مى شود و سپس گزاره ایى مطرح مى شود و سوال اين است كه آيا اين گزاره درست است / غلط است/ يا در متن چيزى در اين مورد گفته نشده است.
 خود استفاده نكنيد.
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

r- انواع پاراگر اف








> مىشود وقتى مى كَيييم :

Oil is called black gold.
نويسنده بلافاصله در همان خط اول با خواننده خود ارتباط برقرار مى كند و بعد با جملات ديگرى بيشتر به تجزيه و و تحليل جمله اول اول


It is very valuable in industry.g
اما خواننده ابتدا متوجه موضوع اصلى پاراءر اف نمىشود تا به آخر پاراءر آر برسد.


An octopus appears to be just a huge head with eight long arms.g .rّإراگرافهايى كه نوعى تضاد يا مقايسه را نشان مىدهند كه معمولا در ابتداى پاراگراف اين تضاد ديده مىشود. Discovery and invention are sometimes confused ...g .
A pupil is one who is under the close supervision of a teacher. $g$ تعريف واره pupil است.

The distinction between Newton ?? ' ?? s and Einstein ?? ' ?? s ideas about gravitation has sometimes been g
سوالات چهار كزينهاى معمولا به اين شكل طرح مىش








از طرفى وقتى مى





 در نظر كرفتن توانايى خود هر بار نوع خاصى را در خواندن هر قسمت امتحان كنند تا بـترين روش براى رويا ريارويى با متون مختلف را چی اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى








#  

1- از طريق بيان مجدد و با استفاده از بعضى علائم. مثال :
Ali is loquacious
معنى جمله فوق مشكل به نظر مى رسد اما اتر بكَوييم
Ali is loquacious, that is he talks too much با واڤه هايى مانند mean / be defined as/ that is to say و و توضيح بيشتر جمله اول متوجه ميشويد كه واڤه loquacious r- با استفاده از علائم و نشانه ها . مثال : his skull broke (the bony part of the head that protects the brain
ץ- با استفاده از ضمائر و مراجع آن ها مثال :
seismologist is experimenting with a new device.
شايد معنى seismologist از جمله فوق به درستى مشخص نشود اما در ادامه مى كوييم: He is person who can know where or even when an earthquake may happen وازه he به Seismologist اشاره مى كند يعنى زلزله شناس. Y Y- آشنايى با وازه هاى تضاد به ما كمك مى كند كه معنى وازه ها ها را بهتر حدس بزنيم مثلا مى دانيم but به معنى اما، نوعى تضاد را به وجود مى آورد وقتى مى كوييم :
rude ششخص نشود ـ ولى در ادامه:
Ali is rude, but Reza is polite
وازه but كمك مى كند كه تضاد بين polite و rude را بيشتر بشناسيم و بهتر به معنى rude هى ببريم. ه- گَاهى اوقات از mother tongue يا زبان مادرى مى توانيم بدون ترجمه ى وازَه به معنى آن پی ببريم در انگَليسى و فارسى وازه هاى زير تقر يبا به يك معنى هستند calories, strategy , method
9- كاهی اوقات مى توان از حدس يا اطلاعات عمومى معنى وازْ الى را در متن فهميد مثال: after a vaccination, you are immune to the disease for a number of years
چون صحبت از واكسيناسيون شده پس واڤه مصونيت در زير تداعى مى شود و احتمال مى دهيم وازه immune به معنى مصونيت داشتن است . كه حدسمان هم درست است است.

Not only physics but also chemistry are Mr. adams' son' interest فاعل جمله فوق پسر آقاى آدامز مى باشد.
 ميكند. افعالى مانند, keep in touch with و يا يا يا k و بايد با دقت در متن ديده شوند . حرف اضافه را در جمله زير توجه
پی اجِ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
... they try to weigh all the proper costs against واڤه against حرف اضافه براى weigh ميباشد (weigh against) . يعنى سبك و سنگین كردن .

ترجمه I در اين جمله يعنى اقاى براون ميباشي
يا اتر عبارت را بين دو خط تيره بكَذاريم يعنى تعريف وازي ويبه قبل از خود ميباشد.

- ا- آشنايى با كلمات ربط نيز در شناختن كل جمله كمك خواهد كرد مثلا وازه هاى :

Thus, Therefore , hence, consequently, accordingly
براى نتيجه گيرى يك موضوع به كار مى رود كه در در كى مطلب مى توان حدس زد كه بعد از اين وازه ها نويسنده نظر شخصى خود را بيان مى كند و يا وازه هايى از قبيل:
However, unlike, yet, nevertheless, still, although, while, whereas, despite
نشان دهنده نوعى تضاد در جمله ميباشد كه ضدو نقيض بودن دو پی چيز را نشان مى دهد .
و يا نويسنده براى توضيح بيشتر ميتواند وازه هايى از قبيل دو نقطه :
and , an , and too ,/as well as , besides , moreover, forthermore, in addition to
استفاده كرد و يا حتى براى نشان دادن دوره هاى از زمان از وازه هايى مانند:
, As, when , while, since, then, afterward, finally, at last.





يك
 نسخه هايى كه ترجمه هاى فارسى را نيز در كنار مرار متن اصلى آور ده استفاده كنيد.

بعد از اين كتاب، مى توان »Barron’s Essential Words for the TOEFL»« را يكى از بهتر ين منابع لغت دانست. اين كتاب

 منابع

- Admissions Consultants ( $\uparrow \cdot 1 \cdot$ ). GMAT Reading Comprehension
- English Yogi (ץ•।•). Reading Comprehension.
- Beare, Kenneth (r•1•). How to Take a Reading Comprehension Multiple Choice Test.

جزوه زبان تخصصى مهندسى عمران ، مهيندس بابكـ رستمى زبان انگَليسى عمومى ، انتشارات پر دازش زبان عمومى آزمون دكترى ، انتشارات فرهنگَ

بخش سوم:
سوالات و پاسخ تشريحى
سوالات آزمون دكترى |ج૧|
با عضويت در
خبرنامه دكترى

همواره در جريان باشيد!

> آيا مى دانيد اطلاع از آخرين اخبار و اطلاعات
> جقدر در قبولى آزمون دكترى موثر است؟

PART A
1- The popularity of game theory has varied - economics.
I) to be introduced by $\upharpoonright$ ) in order to introduce into $r$ ) since its introduction into f) from its introduction by

1- گز ينه سه صحيح است.
محبوبيت تئورى بازى، از زمان معرفى آن به علم اقتصاد تغيير يافته است.
از آنجايى كه در جمله فعل كذشته كامل has varied بكار رفته است، تنها پاسخ ז
زمانى بكار برده است صحيح مى باشد.
r-Although there are many definitions of epistemology, ---_is probably _-_ Brian
Mac Ma hon et al.
I) most widely accepted one - by r) the one most wide accepted - from
$\stackrel{r}{ })$ one mostly wide accepted - those by $\uparrow$ ) the most widely accepted ---that of
ץ- گزينه چهار صحيح است.

 علت غلط است كه براى نقطه چین دوم، ضمير جمع بكار برده درصورتى كه موضوع جمله، مقبول ترين معرفت شناسى است و مفرد است. گزينه 「 به دو دليل غلط است. اول اينكه عبارت wide accepted اشتباه است و مى بايست بجاى آن قيد widely بكار مى برد. دوم اينكه from در اينجا كاربردى ندارد. گزينه آخر درست است زيرا the most widely accepted اشاره به

$r$ - This debate $\qquad$ on such values as equality and liberty, may never be finally resolvable.

1) it turns $\upharpoonright$ ) turning as it does $\upharpoonright$ ) which it turns $\uparrow$ ) turning it does
r- هيحكدام از جوابها صحيح نيست.
هر گاه يك جمله يا عبارت بين دو وير گول قرار گيرد، عبارت داخل وير گول درواقع نقش توضيحى دارد. دراينجا با حذف عبارت داخل كاما، جمله با مفهوم است.This debate, may never be finally resolvable بنابراين جمله بين دو كاما بايد نقش توضيحى داشته باشد و چنين جمله ای غالبا با Which شروع مى شود. تنها گزينه r داراى اين عبارت است اما it در گز ينه
$\uparrow$ - Experiments involve introducing a planned intervention, usually referred to as a "treatment" into a situation.
I) as usually referred to $r$ ) as usually referring to $r$ ) referring usually as $\uparrow$ ) usually referred to as
† F F
آزمايشات تجربى، شامل وارد نمودن يك مداخله بعنوان "درمان" مورد ارجاع قرار مى گيرند.

planned يعنى : مورد ارجاع قرارگرفته بعنوان "درمان" ، براى Usually referred to as a treatment عبارت نقش توصيفى دارد و بدون آن هم جمله با معناست. گَزينه هاى اوץ خطا هستند زيرا با toتمام شده اند و خواننده انتظار دارد بعد از to شاهد يك فعل باشد درصورتى كه بلافاصله
 شاهد to باشيه كه اين گزينه فاقد آن است. تنها پاسخ صحيح، گزينه \& است كه در آن بعد از فعل مجهول referred to، حرف يعنى "بعنوان" را بكار برده كه به كل جمله انسجام مى بخشد
$\Delta$ - Research in the history of the family has progressed from the narrow view of the family as a household unit --- as a process over the entire lives of its members.
I) to consider itself $r$ ) of considering it such
$\Psi$ ) to considering it $\uparrow$ ) for considering such
ه- تَز ينه سه صحيح است.

تحقيق درمورد تاريخ خانواده از ديدگاه محدود به خانواده بعنوان يك واحد خانوارتا يک فرايند درارتباط با كليت زندگى هاى افراد
آن پيشرفت كرده است.
از آنجايى كه اين جمله درمورد سير تاريخى يیى ديدگا صحبت مى كند به دو عبارت from...to... با يكديگر نيازمنديه. بنابراين
 جمله، موضوع مورد بحث family است و تنها كزينه َ اينرا رعايت كرده و در آن it به family اشاره دارد.

4- In every war, each side tends to regard its own goals as legitimate and ——illegitimate.
I) those of the other as $r$ ) one of the other as
$r$ ) ones for others being ' 1 ) that for others being
צ- گز ينه يكى صحيح است.
در اين سوال يك مقايسه بكار رفته است. مقايسه اهداف خود با اهداف طرف مقابل كه يكى مشروع و ديگرى نامشروع است. طبق قاعده مقايسه همجنس با همجنس، مى بايست قبل از كلمه legitimate ضميرى آورده شود كه بتواند جايگزين goals شود. گَينه هاى 「
 ضم و و اشاره دارد. و در انتها نيز ازas استفاده نموده است $\vee$ - Inflation is generally taken to be the rise of prices, or, put the other way round fall of the general purchasing power of the monetary unit.

1) to put other way round
r)to put it round other way
$r$ ) putting the way other round
f) put the other way round

V
تورم عموما بعنوان افزايش قيمتها درنظر گرفته مى شود، يا بلعكس، افت قدرت خريد عمومى واحد پولى. در اينجاput the other way round يك اصطلاح است و مجموعا به معنى "بلعكس" است. قبل از آن to لازم نيست بنابراين گزينه هاى اوץ حذف مى شوند. Putting هم در اينجا معنا ندارد چو درواقع فعل استفاده نمى شود. فقط يك اصطلاح بكار برده مى شود كه مى توان حتى با حذف آن نيز انسجام جمله را حفظ كرد.
$\Lambda$ - ---- the human brain is a language learning organ is provided by neurological studies of language disorders.


1) Supporting further the view which $\upharpoonright$ ) To support further the view which
r) Further supporting the view that $\uparrow$ ) Further support for the view that
^- گزينه چهار صحيح است.
حمايت بيشتر از اين ديدگاه كه مغز انسان يك ارگان يادگيرنده است، توسط مطالعات عصب شناسى اختلالات زبان تامين شده
است.
با حذف كلمات و عبارات توصيفى و خلاصه كردن مطلب به جمله زير مى رسيم.
---blah blah blah is oprovided by blah blah blah.
دومين is در اينجا بايد به توصيف يك اسم بپردازد. بنابراين گزينه هاى ا و شوند. گزينه . براى تشريح آن بكار برده شده است....
१- Mass media — - a new social institution, concerned with the production of knowledge -sense of the word.
2) together comprising - in the widest $\upharpoonright$ ) together comprise - in the widest
$\upharpoonright$ ) altogether comprised of - in most widely $\uparrow$ ) is altogether comprised of-in most widely

$$
\begin{aligned}
& \text { 9- گزينه دو صحيح است. } \\
& \text { رسانه هاى عمومى يعنى تمام افرادى كه در اين حوزه كار مى كنند با هم يكى نهاد اجتماعى را تشكيل مى دهند، كه كارشان } \\
& \text { توليد علم در وسيع ترين معناى كلمه است. }
\end{aligned}
$$

نمى تواند استفاده widely به صفت نياز داريه، پّ قی قيد sense به همين صور ت استفاده مى شود. قبل از شود.
1.- Inbreeding is mating between closely related individuals, $\qquad$ - self-fertilization, which occurs in many plants and some animals.

1) the extreme condition being $\upharpoonright$ ) to be extreme condition as
$r$ ) of which extreme condition is $\uparrow$ ) it is the extreme condition

$$
\begin{aligned}
& \text { • ا- گزينه سه صحيح است. } \\
& \text { ازدواج درون خانواده، جفت گيرى بين افراد بسيار نزديى است، كه از ميان آن شديدترين حالت خود-بارورى است، كه در بسيارى } \\
& \text { از گياهان و برخى حيوانات رخ مى دهد. } \\
& \text { خود بارورى يكى از زير مجموعه هاى درون همسرى است. بنابراين بايد به دنبال كلمه ایى باشيم كه نشانگً زيرمجموعه بودن باشد. }
\end{aligned}
$$

## PART B: Grammar r

11 - The biggest flight creatures ever seen on earth lived in the days of the dinosaurs and were called pterosaurs. No Error

1 ا - گزينه يكى مورد اشتباه را در بر دارد.
the biggest flying creatures

$i r$ - An amazing experiment has been taking place in the desert where an enormous complex of greenhouses has been created to simulate the different environment of the earth. No Error
T آ-كزينه يكى مورد اشتباه را در بر دارد

1 r - Technology has developed so fast in the $r$.th century that the world children are born into today are almost unrecognizable as the world their parents were born into. No Error

$$
\begin{aligned}
& \text { rا - كزينه سه مورد اشتباه را در بر دار دار } \\
& \text { زيرا دنياى فرزندان امروز با دنياى والدينشان مقايسه شده و Worldمفرد است. بنابراين كاربرد are در اينجا خطا است. }
\end{aligned}
$$

If- There is really little doubt the British are different from other members of the European Community which some recent statistics demonstrate. No Error
flf
بجاىwhich بايدas بكار مى برد.( .... همانطور كه برخى آمار جديد نشان مى دهند.)
$1 \Delta$ - Researchers have found that skin cancer is increasing by $\Delta$ percent a year all over the world and cases have doubled in the last to en years. NError

ها 1 كزينه چجهار صحيح است.
مطالعات نشان داده اند كه سرطان يوست با نرخ ه د درصد در سال در سراسر جهان درحال رشد است و موارد در ده سال كذشته
دوبرابر شده اند.
19- Happening the first Airbus crash, the Air France chief instructor was grounded because investigators did not believe his story that the computers on board did not respond quickly enough. No Error 19- كزينه جهار.
جمله صحيح است: با وقوع اولين تصادم ايرباس، راهنماى ارشد اير فرانس اخراج اج شد زيرا محققان داستان او را در اين رابطه كه كامييوترهاى هواييما با سرعت كافى پاسخ ندادند، باور نكردد.
iv- The modern view runs counter to the principal assumption of the traditional view that all knowledge except for some simple principles of association is learned. No Error
IV- كزينه حهار .

جمله صحيح است: ديدگًاه مدرن با پيش فرض اساسى ديدگًاه سنتى مقابله مى كند كه همه دانش بغير از برى اصول ساده ارتباط
يادكرفته مى شود.

1^- In the period immediately prior to the Second World War, the theoretical basis for sociology broadened and drawn particularly on the Insights on bureaucracy. No Error 1^1 - كزينه سه مورد اشتباه را در بر دارد.
بجاى drawn بايد drew ...on بكار مى رفت تا توالى زمان حفظ شود. در دوره دقيقا ماقبل جنگگ جهان دوم، پايه نظرى جامعه شناسى كسترش يافت و بخصوص به بصيرت هايى بروكراسى نزديك شدي


19- Bilingualism used to be seen as occurred in clearly-defined areas of the world, but now it is said that bilingualism is restricted to indigenous groups. No Error

19- كزينه چهار صحيح است.
جمله صحيح است : بنظر مى رسيد كه دو زبانه بودن در مناطق كاملا تعريف شده جهان رخ داده باشد ، اما حالا گفته مى شود كه دوزبانگى به گروه هاى بومى محدود مى بـى شود
$r \cdot-$ The discovery that dreams take place primarily during a distinctive state of sleep, to identify by objective criteria, led to a rebirth of interest in dreams. No Error

- †- كزينه دو مورد اشتباه را در بر دارد.
 در مر حله مشخصى از خواب وقوع مى شود را مى توان توسط معيارهاى عينى مشخص كرد، كه منتهى به تجديد حيات علان انه به روياها مى شود


## PART C: Vocabulary

Y- The recent flood $\qquad$ memories of the great flood of 19 Yr .

ا سيل اخير خاطرات سيل بزرگ • • 19 را برانگَيخت

Mr-. I'll need to think carefully before deciding what short --- to take to succeed in the entrance exam.
1)quest $\uparrow$ )route $\uparrow$ )prompt $\uparrow$ ) venture

$$
\begin{aligned}
& \text { () جستجو 「) مسير ؟) سريع ؟) سرمايه گذارى }
\end{aligned}
$$

 فكر كنم.
$\Gamma^{\mu}-$. Facing strong opposition from immigrants, the government ------- the anti-immigration law.
I) deposed $\upharpoonright$ ) decamped $\upharpoonright$ ) repealed $\uparrow$ ) dispatched
ץ Y- گزينه سه صحيح است.
( ) (عزل كرد Y) هزيمت نمود
بدليل روبرو شدن با مخالفت از جانب مهاجران، دولت قانون ضد مهاجرت را لغو كرد
$\mathrm{H}_{\mathrm{Y}} \mathrm{A}$ A(n) ------ is a short piece of writing or music that is taken from a Longer piece.
I) excerpt $\uparrow$ ) faction $\upharpoonright$ ) episode $\uparrow$ ) constituent

```
پی إج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى 
```

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y F } \\
& \text { () گزيده 个) جناح }
\end{aligned}
$$

يک گزيده، قطعه ای كوچگَ از يک نوشته يا موسيقى است كه از قطعه ای بزر گَتر گَرفته شده است.
ra- The exhibition offers a fascinating ------ at life beneath the waves.

1) Enterprise $\uparrow$ ) glimpse $\upharpoonright$ ) multiplicity $\uparrow$ ¢) scrutiny

> ا
> () بنگاه تجارى Y) نگاهى اجمالى
> نمايشگاه يكى نگاه اجمالى جذاب از زندگى زير امواج ارائه مى كند
ra- Bad weather has continued to $\qquad$ the search for survivors.

1) Obliterate $r$ ) discharge $r$ ) mitigate $r$ ) hinder
\& ¢- گزينه چهار صحيح است.
 آب و هواى بد مانع جستجوى بازماندكان شده است.
$\uparrow \vee$ - Being unemployed does not affect one's $\qquad$ to tax.
2) Contiguity $\upharpoonright$ ) fragility $\upharpoonright$ ) liability $\uparrow$ ) exposure

$$
\begin{aligned}
& \text { بيكار بودن بر مشمول بودن فرد به پرداخت ماليات اثر ندارد. }
\end{aligned}
$$

$\zeta \wedge$ - This correlational research seems to be lacking in ——, so its findings are not reliable.

1) proposition $\Gamma$ ) presumption $\Gamma$ ) entitlement $\uparrow$ ) rigor

() گزاره
 ra- Blood tests ---_ an infection as the cause of the symptoms.
2) drew up r) broke out $\uparrow$ ) ended up $\uparrow$ ) ruled out

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

r.- We have closely ----- our research and development work with our business need.

1) commuted $\tau$ ) interrogated $\Psi$ ) aligned $\uparrow$ ) spanned

- 


ما بطور تنگگاتنگَ پزوهش و كار توسعه اى خود را با نيازهاى كسب و كارمان هم تراز نموده ايم.

پیى اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
$\Psi$ - The clouds ——as quickly as they had gathered.

1) unfolded $\upharpoonright$ )dispersed $\upharpoonright$ ) withdrew ${ }^{\uparrow}$ ) relinquished

$$
\begin{aligned}
& \text { ا آ- گز ينه دو صحيح است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ابرها با همان سرعتى كه جمع شده بودند پراكنده شدند }
\end{aligned}
$$

rr- If you show trust to somebody, that trust will be -__ by him/her.
I) reciprocated $\upharpoonright$ ) stipulated $\upharpoonright$ ) stretched $\uparrow$ ) manifested

Y Y

اگر شما به كسى اعتماد نشان دهيد، اين اعتماد توسط او جبران خواهد شد.
$\Gamma^{\mu}$ - In some industrialized countries, there has been a ——_ away from traditional ideas of family life.

1) swing $\upharpoonright$ ) dilemma $ヶ$ ) surge $\uparrow$ ) dismissal

شケ- گزينه سه صحيح است.

در برخى كشورهاى صنعتى شده، جريان سريعى بسمت دورشدن از ايده هاى سنتى زندگى خانی انوادگى وجود داشته است. $Y_{Y}$ - A -———is a small change in the regular motion of an object.

1) vortex $\uparrow$ ) gravity $\upharpoonright$ ) mishap $\uparrow$ ) perturbation

> FY F F
> (ا) گرداب Y) جاذبه زمين
> اخلال يك تغيير كوچکى در حركت منظم يك شی است.
$r \Delta$ - Five years ago, the country carried out $\qquad$ reforms to modernize its economy and now it has a prosperous economy.

1) overbearing $\uparrow$ ) full-grown $\upharpoonright$ ) far-reaching $\uparrow$ ) long-established

هـ - گزينه سه صحيح است.
()از خود راضى Y) رشديافته ؟) گسترده ؟) تثبيت شده

پِنج سال پيش كشوراصلاحات گسترده ای براى مدرنيزه كردن اقتصادش انجام داد و اكنون اقتصادى پيروز دارد. ra- Our planet cannot easily $\qquad$ more than $\&$ billion people.

1) override $\uparrow$ ) sustain $\upharpoonright$ ) overcome $\uparrow$ ) surpass

צب- گز ينه دو صحيح است.
 سياره ما براحتى نمى تواند بيش از شش ميليارد نفر را در خود نگَه دارد(تحمل كند).
rV- Descartes' famous : ) think; therefore, I am."

1) dictum $\upharpoonright$ ) standing $\upharpoonright$ ) jargon $\uparrow$ ) approximation
rV

r^- A language course should be __ by a sound theoretical basis.
2) defied $\tau$ ) underpinned $\Psi$ ) meditated $\varphi$ ) refurbished

ヶ৭- This paper is said to ———our standard, so it will not get published.
I) shy away from $r$ ) have a grudge against $r$ ) put up with $\uparrow$ ) fall short of
$\uparrow \cdot-$ The president said the country could not be $\qquad$ to observe the treaty signed by the previous regime.

1) counteracted $\uparrow$ ) contorted $r$ ) overthrown $\uparrow$ ) bound
رييس جمهور گَفت كه كشور نمى تواند موظف به رعايت پیمانى باشد كه توسط رزیم سابق امضا شده است.
fl- The government's popularity has dropped alarmingly because it failed to grip with $\qquad$ unemployment.
I) pull over $\uparrow$ ) grip with $\upharpoonright$ ) turn out $\uparrow$ ) throw up
| (F)-گزينه دو صحيح است.

شهرت دولت به طرز هشداردهنده ای افت كرد زيرا دولت نتوانست بيكارى را متوقف كند.
fr- These matters are significant because they $\qquad$ ethics in research.
2) let $\operatorname{up} r$ ) fall through $r$ ) pass on $r$ ) bear on
${ }^{\mu} \mu$ - If this part of the report is wrong, $\qquad$ it $\qquad$ 1)drop -off $\uparrow$ ) dash - off $\uparrow$ ) boil - down $\uparrow$ ) cross - out

K F
() ( )رها كردن اگر اين قسمت از گزارش اشتباه است، آنرا حذف كن و از نو بنويس

$$
\begin{aligned}
& \text { FY FY FY } \\
& \text { () كند كردن } \\
& \text { اين موضوعات برجسته هستند زيرا به اخلاقيات در پزوهش مربوط مى شوند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. F. }
\end{aligned}
$$

() اجتناب كردن (Y) كينه ورزيدن Y)صبورانه تحمل كردن Y) كم داشتن، پوشش ندادن
گَته شده كه اين مقاله استاندارد ما را پوشش نمى دهد، بنابراين منتشر نمى شود.

$$
\begin{aligned}
& \text { يك دوره آموزش زبان بايد توسط يكى بنيان تئوريك استوار پشتيبانى شود. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () گفته،ضرب المثل Y) ايستاده ؟) اصطلاحات مخصوص يك صنف Y) تقريب } \\
& \text { گفته معروف دكارت: من فكر مى كنم؟؟ֵس من هستم }
\end{aligned}
$$

${ }^{f} \uparrow$.. Many papers were presented at the conference, but one

1) stands out $\uparrow$ ) stands by $\upharpoonright$ ) sets Out $\uparrow$ ) sets up
$Y \Delta$ - This license ---- next month-you must get it renewed.
2) checks out $\uparrow$ ) runs out $\uparrow$ ) breaks down $\uparrow$ ) settles down

$$
\begin{aligned}
& \text { اين گواهى نامه ماه آينده منقضى مى شودف شما بايد آنرا تجديد نماييد. }
\end{aligned}
$$

## PART D: Cloze Test

The history of the world is the story of man-from the first civilization to the space age. The story ( $\uparrow 9$ )----- a period of about $\Delta, \cdots$ years, beginning about $\varphi \cdots$ B.C. At that time, or even ( FV )----- men developed a way to write down their experiences. Those early writings began the record of man's ( $\mathrm{Y} \wedge$ )------ that we study today as world history.
Before the development of writing, human beings had existed for about r.b million years-over $\Delta$. times ( $\uparrow q)----$ the total span of recorded history. The long period before writing began is called Prehistoric Times. Scientists have ( $\Delta \cdot$ )----- together the story of that period.
World history shows that civilization today is the product of many cultures. For thousands of years, various peoples have borrowed ideas and inventions from each other. This ( ( 1 )----- is called culture diffusion.
(ar)----- most of world history, the most important regions for new ideas and inventions were the Middle East, Egypt, india, and China. But during Modern Times - the period of the last $\Delta . \cdot$ years-Western civilization has made rapid progress, while other civilizations ( $\Delta r$ ) --------. As a result, the course of culture diffusion changed. During Modern Times, the flow of ideas and inventions has ( $\Delta \uparrow$ )----- from West to East. The development of worldwide systems of communication and transportation conquered ( $\Delta \Delta$ )----- of time and distance.
Mankind's progress through the centuries has been ( $\Delta \subset$ )----- many changes, and every generation has faced the challenge of serious problems.
Great civilizations have developed, ( $\Delta \vee$ )----- for a time, and then collapsed. International disputes have brought on terrible wars. In every age, millions of persons have suffered hunger and hardship, ( $\Delta 1$ )----- enjoyed prosperity. Today, we live in the greatest civilization of all times. But war and widespread poverty ( $\Delta 9$ )------ the most important problems of mankind. Man has greater knowledge and more technological power than (६•)----- As a result, he probably has a better chance to meet the challenge of today than any generation of the past.
پی الج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
$\psi-1$ ) narrates $r$ ) covers $r$ ) ranges $\psi$ ) spreads
$\uparrow \vee-1$ ) a little earlier $r$ ) early a little $r$ ) too much sooner $\uparrow$ ) sooner or later
FV
$\uparrow \wedge-1)$ movement $\zeta$ ) progress $\Psi$ ) direction $\uparrow$ )proceeding
$\uparrow$ q-1) much larger than $r$ ) as large as $r$ ) so long as $r$ )longer than

$$
\begin{aligned}
& \text { Yq- گq }
\end{aligned}
$$

$\omega \cdot-1$ ) announced $\uparrow$ ) combined $\Psi$ ) pieced $\uparrow$ ) cooperated

- • - گزينه سه صحيح است.
() اعلام كردن ه1-1) transformation $r$ ) exchange $r$ ) culture $\uparrow$ )record

اه ا

$\Delta r-1)$ Throughout $r$ ) Altogether $r$ ) In spite of $r$ )across

$$
\begin{aligned}
& \text { (忙 } \\
& \text { ()سرتاسر ؟) در مجموع ؟) در وجود از ؟) در سراسر(از نظر مكان:از اين سو به آن سو) }
\end{aligned}
$$

$\Delta r-1$ )lagged $r$ ) impaired $\uparrow$ )detained $\uparrow$ )proceeded
rar
$\Delta r^{\prime}-1$ ) transferred $r$ ) swept $r$ ) erupted I)carried

()منتقل شده است Y) جاروب شده است ז) فوران كرده است () انجام شده است
$\Delta \Delta-1$ ) domains $\zeta$ ) contexts $\zeta$ ) periods $\uparrow$ )barriers
( - گ
() حوزه ها
$\Delta s-1)$ marked by $\upharpoonright$ ) dated back to $r$ ) emerged by $\uparrow$ )referred to

پی اج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
$\Delta \vee-1$ ) shifted $\upharpoonright$ ) inspired $\upharpoonright$ ) flourished $\uparrow$ )created

- BV
()منتقل شده اند ץ) الهام بخش بوده اند ٪) شكوفاشده اند ץ) ايجاد كرده اند
$\Delta \wedge-1$ ) even if the other $\zeta$ ) whereas other $r$ ) unlike the others $\uparrow$ )while others
هی

$\Delta q-1$ ) are then $r$ ) still are $r$ ) are so far $\uparrow$ )are yet
(1)

4.-1) ever before $\uparrow$ ) ever since $\uparrow$ ) since then $\uparrow$ ) ever then
-9- كزينه يك صحيح است.
















شانس بهترى براى مواجه شدن با چالشهاى امروز دارد.


## PART E: Reading Comprehension

The forest from which Man takes his timber is the tallest and most impressive plant community on Earth. In terms of Man's brief life it appears permanent and unchanging, save for the seasonal growth and fall of the leaves, but to the forester it represents the climax of a long succession of events.

$$
\begin{aligned}
& \text { جنگَلى كه آدمى الوار خود را از آن تمهيه مى كند، بلندتين و شگَفت انگَيز ترين جامعه گیياهى روى زمين است. برحسب زندگى } \\
& \text { مختصر انسان، جنگًل دائمى و بدون تغيير بنظر مى رسد، صرفنظر از رشد فصلى و ريزش برگى ها، ولى براى جنگگلبان اين پديده } \\
& \text { نمايانگر اوج يكى تسلسل بلند وقايع است }
\end{aligned}
$$

No wooded landscape we see today has been forest for all time. Plants have minimum requirements of temperature and moisture and, in ages past, virtually every part of Earth's surface has at some time been either too dry or too cold for plants to survive. however, as soon as climatic conditions change in favour of plant life, a fascinating sequence of changes occurs, called a primary succession.

```
هيج چشم انداز پوشيده شده از درختى را كه امروز ما مى بينيهم براى هميشه جنگًل نبوده است. گیياهان نيازمند حداقلى از درجه
حرارت و رطوبت هستنند و در اعصار گذشته، درواقع هر بخشى از سطح زمين در برخى از زمان ها، براى بقاى گياهان، يا خيلى
خشك و يا خيلى سرد بوده است. با اين حال، به محض اين كه شرايط آب و هوايیى به نفع زندگى گییاهى تغيير مى كند، سلسله
    شَفت انگَيزى از تغييرات رخ مى دهد، كه به نام تسلسل اوليه خوانده مى شود
```

First to colonize the barren land are the lowly lichens, surviving on bare rock. Slowly, the acids produced by these organisms crack the rock surface, plant debris accumulates, and mosses establish a shallow root-hold. Ferns may follow and, with short grasses and shrubs, gradually form a covering of plant life. Roots probe even deeper into the developing soil and eventually large shrubs give way to the first trees. These grow rapidly, cutting off sun light from the smaller plants, and soon establish complete domination-closing their ranks and forming a climax community which may endure for thousands of years.

Yet even this community is not everlasting. Fire may destroy it outright and settlers may cut it down to gain land for pasture or cultivation. If the land is then abandoned, a secondary succession will take over, developing much faster on the more hospitable soil. Shrubs and trees are among the early invaders, their seeds carried by the wind, by birds and lodged in the coats of
چى اج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
mammals. For as long as it stands and thrives, the forest is a vast machine storing energy and the many elements essential for life.

$$
\begin{aligned}
& \text { انرزى را و بسيارى از عناصر ضرورى حيات را ذخيره مى كند . }
\end{aligned}
$$

91- Why does the forest strike mankind as permanent?

1) It is an essential part of our lives. r) It is renewed each season.
r) Our lives are short in comparison. ץ) The trees are so tall.

> اء-گزينه سه صحيح است.
> چرا جنگگل براى انسان هميشگى به نظر می مى رسد؟ زندگى ما در مقايسه كوتاه است

9r- What has sometimes caused plants to die out in the past?
I) The introduction of new types of plants $\uparrow$ ) Variations in climate
r) The absence of wooded land $\uparrow$ ) Interference from foresters

$$
\begin{aligned}
& \text { Y Y } \\
& \text { در گذشته چه چیییى گَ گَاه باعث مرگَ گَياهان شده است؟ } \\
& \text { تغييرات در آب و هوا }
\end{aligned}
$$

94 - In a "primary succession" (line $\vee$ ), what makes it possible for mosses to take root?
I) The amount of moisture $\uparrow$ ) The type of rock
r) The amount of sunlight $\uparrow$ ) The effect of lichens

$$
\begin{aligned}
& \text { سو- گزينه چهار صحيح است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اثر گلسنگی ها }
\end{aligned}
$$

44- What conditions are needed for shrubs to become established?

1) The ground must be covered with grass. r) Smaller plants must die out.

ヶ) Ferns must take root. $\uparrow$ ) More soil must accumulate.

$$
\begin{aligned}
& \text { حـ } \\
& \text { چچه شرايطى براى برپا شدن درختچه ها موردنياز است؟ }
\end{aligned}
$$


سرخس ها بايد ريشه بدوانند
$9 \Delta$ - Why is a "secondary succession" (line 1 $\Delta$ ) quicker?

1) There is more space for new plants. r) The ground is more suitable.
r) Birds and animals bring new seeds. $\mathrm{f}^{\text {) }}$ It is supported by the forest.

$$
\begin{aligned}
& \text { 90 } \\
& \text { چرا "تسلسل ثانويه "(خط ه | ) سريعتر است؟ } \\
& \text { زمين مناسبتر است }
\end{aligned}
$$

99- The word "virtually" (line $\Delta$ ) can best be replaced by
I) actually $\uparrow$ ) hastily $\uparrow$ ) abundantly $\uparrow$ ) ultimately

> ฯя- گزينه يك صحيح است.

واقع
9 V - By "community" (line 1f), the author means -

1) a group of people $\uparrow$ ) shrubs $\uparrow$ ) smaller plants $\uparrow$ ) trees

- FV
 درختان

9 $\wedge$ - The word "thrives" (line $1 \wedge$ ) is closest in meaning to

1) needs water $\uparrow$ ) grows $\upharpoonright$ ) gets older $\uparrow$ ) values

$$
\begin{aligned}
& \text { كلمه"thrives " (خط \1) درمعنا به كدام كلمه نزديك تر است؟ } \\
& \text { رشد مى يابد }
\end{aligned}
$$

Naturally the young are more inclined to novelty than their elders and it is in their speech, as it always was, that most of the verbal changes originate. But listening critically to their talk I hear hardly any new words. It is all a matter of using old words in a new way and then copying each other, for much as they wish to speak differently from their parents, they want even more to speak like people of their own age. A new usage once took time to spread, but now a pop star can flash it across the world in hours.

```
طبيعتا جوانان بيشتراز بزر گان خود تمايل به تازگى دارند و مثل هميشه، در گفتارآنها است كه بيشتر تغييرات لفظى سرچشمه
مى گیرد. اما با گوش دادن انتقادى به صحبت آنها من سختى (به ندرت) كلمات تازه ای مى شنوم.همه اين مطلب به استفاده از
```

پی إج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

زبان عمومى آزمون دكترى

كلمات قديمى به روشى جديد مربوط مى شود، و آنگاه تقليد كردن يكديگَر، تا آنجايى كه تمايل دارند متفاوت از والدينشان صحبت كنند، آنها حتى بيشتر از اين مى خواهند كه مثل هم سن و سال هاى خود صحبت كنند. زمانى بود كه انتشار يكى كاربرد جديد مدت زمانى طول مى كشيد، ولى حالا يكى ستاره پاپ مى تواند آن را در چند ساعت در سراسر جهان به سرعت نور پخش

Of course it is not only the young who like to use the latest in-word. While they are describing their idols as smashing, great, lab or cosmic, their parents and the more discriminating of the younger set are also groping for words of praise that are at once apt and fashionable. However, their choice of splendid, brilliant, fantastic and so on will in turn be slightly dimmed by over-use and need replacement.

```
smashing, البته تنها جوانان نيستند كه مايل به استفاده از آخرين كلمه هستند. در حالى كه آنها معبودان خود را به عنوان
    توصيف مى كنند، پدر و مادر آنها و جوان تر هاى با بصيرت تر نيز بدنبال كلمات تمجيد آميز مى
گردند كه يكسره مناسب و مد روز باشند. با اين حال، انتخاب آنها از كلمات splendid, brilliant, fantastic و غيره نيز به
    نوبه خود بخاطر استفاده زياد قدرى ملال آور خواهد شد و به نياز به جايگزينى خواهد داشت.
```

Magic is a theme that has regularly supplied words of praise (and the choice must betray something in our nature). Charming, entrancing and enchanting are all based on it. So also is marvelous, which has been used so much that some of its magic has faded while among teenagers wizard had a great run. Another of this group, though you might not think it, is glamorous, which was all the rage in the great days of Hollywood.

$$
\begin{aligned}
& \text { جادو موضوعى است كه مرتبا كلمات تمجيد آميز عرضه كرده است (و انتخاب بايد چيزى را در طبيعت ما فاش كند). } \\
& \text { هم } \text { همى بر آن اساس هستند. كلمه Marvelous نيز از همين قرار است، كه } \\
& \text { در زمانى كه هنوز wizard درميان نوجوانان دوران باشكوهى داشت آنقدر استفاده شده كه جادوى آن محو شده است. كلمه }
\end{aligned}
$$

Glamour was a Scottish dialect form of "grammar" or "grammarye", which itself was an old word for enchantment.(Grammar means the study of words, and words have always been at the heart of magic.) The change from " $r$, 'to " $l$ " may have come about through the association with words like gleaming and glittering. On the whole, when a new word takes over the old ones remain, weakened but still in use, $\mathbf{S O}$ that the total stock increases all the time.

يك شكل گويش اسكاتلندى " grammar " و يا "grammarye" بوه، كه خود يك كلمه قديمى براى "r" ${ }^{\text {، }}$ ا "l" ممكن است از طريق ارتباط با كلماتى مانند glittering و اتفاق افتاده باشد. به طور كلى، هنگًامى كه يكى كلمه جديد غلبه مى كند، كلمات قديمى باقى مى مانند، ضعيف مى شوند ولى هنوز استفاده مى شوند، بنابر ابنا اين ذخيره كلى كلمات در همه حال افزايش مى يابد.
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

But some that start only as slang and never rise above that class can disappear completely. "Did you really say ripping when you were young?" my granddaughter asked me. rather like asking if I ever wore a suit of armour. Of course I did and it was no sillier than smashing, which some of her contemporaries are still saying.

ولى بعضى كلمات كه فقط بعنوان كلام عاميانه آغاز مى شوند و هر كَز از آن مرتبه بالاتر نمى روند مى توانند كاملا محو شوند. يان نوه ام
از من پرسيد" آيا شما واقعا وقتى كه جوان بوديدمى كَتيد ripping ؟
 هنوز به زبان مى آورند.
$99-$ What do young people like to do in their speech?

1) Give words new meanings to mislead their parents
r) Invent words that older people cannot understand
r) Use words invented by pop stars

ث) Copy the speech of their contemporaries
99-گزينه دو صحيح است.
افراد جوان دوست دارند در سخن خود چه كارى انجام دهند؟ (كلماتى ابداع كنند كه بزر گترها متوجه نشوند)
V.- Words of praise keep changing because $\qquad$
I) older people try to avoid the in-words of the young
r) young people are becoming more discriminating
r) they lose their freshness
4) there are more words available in this area

گ گ.
كلمات تمجيد آميز تغيير مى كنند زيرا....
تازگى خود را از دست مى دهند

V - The fact that magic is a frequent source of words of praise suggests that people - - .

1) have always been interested in magic $Y$ ) arc interested in magic when young
r) lack linguistic originality ${ }^{\dagger}$ ) are becoming more superstitious

$$
\begin{aligned}
& \text {-V } \\
& \text { اين واقعيت كه جادو يكى منبع مداوم كلمات تمجيد آميز است به اين معناست كه افراد.....؟؟ } \\
& \text {...هميشه به جادو علاقه داشته اند }
\end{aligned}
$$

VY- Which of these words does NOT have an association with magic?

پ.

I）Gleaming ヶ）Grammar ヶ）Marvelous $\uparrow$ ）Wizard

كداميك از اين كلمات با جادو مرتبط نيستيند؟

Vr－To the author＇s granddaughter，the word ripping
1）seems strange and old－fashioned $r$ ）is unacceptable because it is slang
$\upharpoonright$ ）has a clearer meaning than it does for the author ${ }^{〔}$ ）means much the same as smashing
تزي ينه يك صحيح است．
براى نوه نويسنده، كلمه
عجيب و قديمى به نظر مى رسد

VF－The word＂some＂（line 19）refers to－－．

1）use $\uparrow$ ）stock r time $^{\uparrow}$ ）words

> FVF
> كلمه some (خط 19) مربوط مى شود به...
> كلمه ها
$\vee \Delta$－The word＂groping＂in（line $\wedge$ ）Is closest In meaning to $\qquad$
I）searching $\upharpoonright$ ）inventing $ヶ$ ）using $\uparrow$ ）preferring
Vه－كزينه يك صحيح است
كلمهوgroping در خط<br> از لحاظ معنى به كدام كلمه نزديكتر است؟

Cardiologists divide us into two types，according to how our personality affects our heart．Type A individuals are highly competitive，innately hostile，fast eating and rapid talking，whilst B types drown in the milk of human kindness and are sublimely indifferent to the passage of time． It is an uncomfortable fact that A＇s die twice as frequently from heart disease as B＇s，even when the risks of cigarettes，alcohol and cream buns are taken into account．


 بيمارى قلبى فوت مى كنند، حتى وقتى كه كه خطرات ناشى از سيگًار، الكل و نان خامه ایى در نظر گرفته مى شوند．

```
پ`ى إج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى 
```

Personality is to a large extent genetically endowed - A-type parents usually beget A-type offspring. But the environment must also have a profound effect, since if competition is important to the parents, it is likely to become a major factor in the lives of their children. One place where children soak up A traits is school, which is, by its very nature, a highly competitive institution.

$$
\begin{aligned}
& \text { شخصيت تا حد زيادى زثنتيكى است.والدين نوع A معمولا فرزند نوع A به بار مى آورند. اما محيط زيست نيز بايد يك اثر عميق }
\end{aligned}
$$

Too many schools adopt the 'win at all costs' ethic and measure their success by sporting achievements. The current mania for making children compete against their peers or against the clock produces a two-tier system. in which competitive A types seem in some way better than their B type fellows. Addiction to winning can have dangerous consequences: remember that Pheidippides. the first marathon runner, dropped dead seconds after croaking: 'Rejoice, we conquer!'

$$
\begin{aligned}
& \text { شيدايى فعلى برایى واداشتن كودكان به رقابت در بر برابر همسالان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { برديمّ، بر زمين افتاد و مرد.' }
\end{aligned}
$$

By far the worst form of competition in schools is the disproportionate emphasis on examinations. It is a rare school that allows pupils to concentrate on those things they do well. The merits of competition by examination are dubious enough; but competition in the certain knowledge of failure is positively harmful. Obviously, it is neither practical nor desirable that all A youngsters change into B's. The world needs both types. and schools have an important duty to try to fit a child's personality to his possible future employment.

$$
\begin{aligned}
& \text { شخصيت كودك را ا با آينده استخدامى ممكن اومتناسب سازند. }
\end{aligned}
$$

.It is a fallacy, for instance, that people successful in business are full of competitive zeal; there are many ir types in top management. If the preoccupation of schools with academic work was lessened, more time might be spent teaching children surer values. Perhaps selection for the
چى اج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
caring professions，especially medicine，could be made less by good grades in chemistry and more by such considerations as sensitivity，altruism and compassion．It is surely a mistake to choose our doctors exclusively from A type stock．B＇s are important and should be encouraged．


 ．ها مهمه هستند و بان بايد تشويق شوند كنيهـ．

Vя－According to cardiologists type A individuals are usually－－－－－
1）reedy $\upharpoonright$ ）aggressive $ヶ$ ）affectionate $\uparrow$ ）carefree

$$
\begin{aligned}
& \text { به گفته متخصصان قلب، افراد نوع "آ" معمولا... هستند } \\
& \text { مهاجم }
\end{aligned}
$$

v－Children develop into Type A rather than Type B individuals because of－
1）hereditary defects $\uparrow$ ）pressure from their friends
r）differences in social class $\uparrow$ ）parental attitudes
كوز رفتار بوالدين

VA－What feature of schools does the author criticize？
I）Sport is rated below academic achievement．ヶ）Intelligent students become discouraged r）Some individuals are undervalued．ヶ）There is a limited choice of subject．

$$
\begin{aligned}
& \text {-VA } \\
& \text { نويسنده كدام ويزگى مدارس را نقد مى كند؟ } \\
& \text { به برخى افراد بهاى كمترى داده مى شود }
\end{aligned}
$$

v৭－What Is particularly harmful about exanimations？

1）Failure rates are high．r）Some students are bound to fail．
ヶ）Unsuitable subjects are set．ヶ）The wrong students succeed．

> كا ك9
> كدام ويزگگى آزمون ها زيان آور است؟
$\wedge \cdot-$ Entrants to the medical profession，at present are selected on the bails of their－

1）competitive spirit $\zeta$ ）academic achievements
$\digamma)$ interest in society $\uparrow$ ）personal qualities

$$
\begin{aligned}
& \text { • • } \\
& \text { واردشوندگان به حرفه پزشكى، درحال حاضر براساس... شان انتخاب مى شوند. } \\
& \text { دستاوردهاى آكادميى }
\end{aligned}
$$

人）－The word mania＂in（line 11）means
1）mentality $\upharpoonright$ ）decision $\upharpoonright$ ）desire $\uparrow$ ）manner
ا 1 －گزينه سه صحيح است．
كلمه mania در خط يازده به معناى ．．．است ．
تمايل

The rr，$\cdots$－word novella The Time Machine by H．G．Wells，published in $1 \wedge ৭ \Delta$ ，is generally credited with popularizing the idea of time travel by means of a time machine，a vehicle which takes the occupant backward or forward in time．Dozens of＇sequels and adaptations over the years have further promoted the notion．Indeed，Albert Einstein＇s Theory of Special Relativity lays the foundation for the possibility of time travel．

$$
\begin{aligned}
& \text { رمان كوتاه ... . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اينشتين ميسازد بنياد براى امكان سفر در زمان استا }
\end{aligned}
$$

So far，no one has demonstrated the ability to travel in time．However，time machines have been constructed，and they do allow glimpses into the past．
The most efficacious time machine currently in existence is the Hubble Telescope，named after the American astronomer Edwin P．Hubble．Its capability to locate distant astronomical targets and lock in on them，permitting their faint light to aggregate on its detectors，allows it to peer far into the past．Light（delete $\downarrow \cdot$ ）travels $1 \wedge \varsigma, \cdots$ miles per second．

$$
\begin{aligned}
& \text { كه روى ردياب هايش تجمع كنند، به آن اجازه مى دهد كه به گَشته چشم بدوزد. نور با سرعت . . . . } \\
& \text { مى كند. }
\end{aligned}
$$

The Hubble Telescope has looked back in time at $1 \cdot, \ldots$ galaxies whose light left them billions of years ago. Therefore, utilizing the telescope as time machine, astronomers are able to contemplate galaxies as they were eons ago. Although the telescope was launched into space in 199. its inception was almost a half-century earlier as astronomer Lyman Spitzer Jr., mulled over the possibility of a large space telescope in a 1949 report, "Astronomical Advantages of an Extra-Terrestrial Observatory." Because the earth is bathed in its constantly churning atmosphere, earth-based telescopes cannot penetrate deep space. the atmosphere distorts the view.


```
    از تلسكوپֶ به عنوان ماشين زمان، ستاره شناسان قادرمى شوند دركهکشان ها آنگونه كه ميليونها سال پيش بودند تامل كنند. با
        وجودى كه این تلسكوپ در سال \199 به فضا رفت، آغاز به كارش تقريبا نيم قرن پيشتر بود زمانى كه ليمان اسپيتزرستاره
    شناس، درمورد احتمال يک تلسكوپ فضايى بزرگ در یی گزارش بنام "مزاياى نجومى يک رصدخانه فرازمينى" انديشه كرد.از
آنجا كه زمين دراتمسفر مداوما در هم شونده خود مغروق است، تلسكوپ هاییى كه پایگاه آنها روى زمیی است \
فضا نفوذ كنند. اتمسفر ديد را منحرف مى كند.
```

elescopes were constructed on mountains, but there was still no way to wholly escape the effects of the layers of gases enveloping the earth. During the $199 \cdot \mathrm{~s}$, the Space Race between the thenSoviet Union and the United States was accelerating. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) was established. Funds for space endeavors were abundant, and plans for a Large space telescope, by then designated the LST, were underway. The designs called for a r.i-meter primary telescope mirror which could be transported into space by one of NASA's rockets.

According to National Geographic's Imaging Space and Time, the resolving power of the deep space telescope would be "equivalent to being able to distinguish the left and right headlights of a car in California seen from New York, or features less than $1 / \tau \cdot, \cdots$ th the size of the full moon. This was at least a tenfold increase over the atmospheric limit."
پی ایج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
9.

سوالات و پاسخ تشريحى سوالات آزمون دكترى |q|

One of the primary challenges involved in successfully transporting the telescope into space was protecting the mirror from the jarring vibrations that occur during launch.

$$
\begin{aligned}
& \text { موفقيت آميز تلسكوپ به فضا، حفاظت آينه از ارتعاشات نامطلوبى بود كه در طى راه اندازى رخ رخ مى دهده. }
\end{aligned}
$$

It was crucial that the mirror be able to withstand the shuttle's vicissitudes as well as the volatile atmospheric conditions found in space. If not, the precise shape of the mirror could be compromised and its imaging capability significantly weakened.

$$
\begin{aligned}
& \text { اين مسئله بسيار ممهم بود كه آينه قادر به مقاومت در برابر فراز و نشيب هاى شاتل و همچچنين شرايط حساس جوى كه در فضا } \\
& \text { يافت مى شود را داشته باشد. درغير اينصورت، شكل دقيق از آينه مى تواند در معرض خطر قرار گيرد و قابليت تصويربردارى اش را } \\
& \text { به طور قابل توجهى ضعيف شود. }
\end{aligned}
$$

After the telescope had been launched, astronomers subsequently realized that the primary mirror had not been ground correctly. A lens in the test instrument was about one millimeter askew, which is large by optical standards. In 199\%, space-walking astronauts installed corrective lenses which improved the eyesight of the Hubbic. In $\upharpoonright \ldots ૧$, the corrective lenses themselves were replaced with a supersensitive spectrograph with built-in corrective lenses. The new spectrograph is expected to provide insight into the origins of stars and galaxies.

$$
\begin{aligned}
& \text { پس ازآن كه تلسكوپ به فضا پرتاب شده بود، ستاره شناسان متعاقبا متوجه شدند كه آينه اصلى به درستى مستقر نشده بود.يک } \\
& \text { لنز در ابزار تست حدود يك ميليميتر منحرف بود، كه اين انحراف با استانداردهاى نورى بزرگی است. در سال بّ ا99، فضانوردانى } \\
& \text { كه پياده روى فضايى مى كردند لنزهاى اصلاحى نصب كردند كه كه بينايى هابلى را بهبود داد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كه طيف نگار جديد بينشى بسوى خواستگاه ستاره ها و كهشكان ها ارائه كند. }
\end{aligned}
$$

The successor to Hubble, the James Webb Space Telescope, is expected to be launched in r-1 if. It will observe only in infrared, so it will complement the Hubble Telescope, which observes in the visible and ultraviolet light ranges. Hubble currently has the capability to view galaxies that were formed ir.v billion years ago, long before humans existed, in an area called the Hubble Ultra Deep Field.



Astronomers aspire to see beyond the Hubble Ultra Deep Field to a time that is devoid of galaxies, a time before galaxies had formed. If H.G. Wells was onto something in his novella, that time may be close at hand. As one of the characters in the popular work asked, "If Time is really only a fourth dimension of Space, why is it, and why has it always been, regarded as something different? And why cannot we move in Time as we move about in the other dimensions of Space?"

```
ستاره شناسان در آرزوى اينند كه فراتر از Ultra Deep Field ر باريينند، متعلق به زمانى كه عارى از كهكشان ها است، زمانى
```





```
    ";مان" حركت كنيمه همانطور كه در ساير ابعاد فضا حركت مى كنيم؟"
```

Less than a decade after Wells' novella, Einstein's Special Theory Relativity seemed to concur with Wells' character by proposing that traveling through space at the speed of light would alter time by causing it to dilate, raising the possibility of not merely glimpsing the past, but perhaps traveling to it.



```
    كَنشته نظر نيانداخت بلكه احتمالا به آن سفر نمود را افزايش مى دي دهد.
```

$\lambda r$ - According to the passage, which of the following statements is/are true of the Hubble Telescope?
I) It is unable to observe light on the infrared part of the spectrum.
ii) It will be replaced by the James Webb Space Telescope in r-1f.

Ill) It was initially constructed in 1994 , but not launched until 199.
1)Ionly ヶ) IIonly ヶ)Iand IIonly $\uparrow$ ) IIIonly

$$
\begin{aligned}
& \text { براساس متن ، كداميك از بيان هاى زير درمورد تلسكوپ هابل صحيح است؟ }
\end{aligned}
$$


$\wedge \boldsymbol{r}$ - According to the passage, who had the idea for the Hubble Telescope?
I) H.G. Wells r) Albert Einstein r) Edwin P. Flubblc $\uparrow$ ) Lyman Spitzer. Jr.

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { بنا بر متن چه كسى ايده تلسكوپ هابل را داشت؟ }
\end{aligned}
$$

^个- In line ra), "vicissitudes" most closely means
I) long delays which may compromise the shuttle launch
r) atmospheric conditions which may compromise the mirror
$\ulcorner$ ) shaking and quivering which may cause changes in the mirror
¢) toxic emissions which may cause corrosion around the mirror

در خط و 9 كلمه vicissitudes به كد ام معنا نزي



¢) مواد سمى كه ممكن است سبب خوردیى در اطر اطراف آينه شود
$\wedge \omega$ - In the context of the passage, which of the following best articulates the author's opinion of the inception of the Hubble?
I) It was a pipedream with little imminent chance of success.
r) It was based on a scientific proposition which was not proven.
r) It was an emergency response to the quickening Space Race.

ヶ) It was a waste of time and money which were needed elsewhere.
ده -
در متن پاراگراف، كدام يك از موارد زير به بهترين وجه نظر نويسنده را درمورد آغاز به كار هابل شرح مى دهد

(آبراساس يكى كزاره علمى اثبات نشده بود.

(٪|تاتلاف زمان و يولى بود كه در جاهاى ديگَر مورد نياز بود.
19- The primary purpose of the passage is to -

1) discuss the construction of the Hubble Space Telescope as a tool for exploring deep space
r) dispute the argument that the Hubble Telescope functions as a modern-day time machine r) describe the circumstances which underlay the mid-century national drive toward a large space-based observatory
¢) draw a comparison between H.G. Wells' notion of time travel with Albert Einstein's Special Theory of Relativity


چیى اج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
هدف اساسى اين پاراگراف اين است كه...
) در مورد ساخت تلسكوپ فضايى هابل به عنوان يك ابزار براى كاوش اعممق فضا بحث كند
Y بر بر اين اين استدلال بحث كند كه تلسكوپ هابل به عنوان يك ماشين زمان مدرن عمل مى كند
\& (ايجاد مقايسه بين مفهوم سفر زمان اج جى ولز و مفهوم سفر زمان مربوط به تئورى نسبيت آلبرت اينشتين
$\wedge \vee$ - It can be inferred that the author regards time travel as $\qquad$ - .
I) an interesting literary notion, but proven to be impossible by Einstein's Special Theory
r) a ridiculous idea whose time has come and gone, as well as an astronomical improbability
$r$ ) a persuasive topic in fiction, as well as a hypothetical possibility in light of Einstein's Special Theory c) the incoherent literary construction of a fictional author, with little relevance to today's scientific community

> Fیز ينه سه صحيح است.^V
> مى توان استنباط كرد كه نويسنده سفر زمان را بعنوان... درنظر مى گيرد.
个) ايده مضحكى است كه زمان آن آمده و رفته، و همحچنين به عنوان يك امر غير محتمل نجومى
$\wedge \Lambda-$ It can be inferred from the passage that scientists believe that time is -----.

1) an impenetrable mystery $r$ ) a spatial dimension
r) a COnstant $\uparrow$ ) unidirectional

$$
\begin{aligned}
& \text { از پاراگراف مى توان استنباط كرد كه زمان....است. }
\end{aligned}
$$

^9- The word "it" (line $\uparrow q$ ) refers to
I) light $\tau$ ) speed $r$ ) space $\uparrow$ ) time

$$
\begin{aligned}
& \text { ^9-گزينه چهار صحيح است. } \\
& \text { كلمهit در خط } 4 \text { + به .... مربوط مى شود } \\
& \text { ( ) نور }
\end{aligned}
$$

१.- The word "inception" in (line $1 \Psi$ ) can best be replaced by -----.
I) idea $r$ ) travel $r$ ) beginning $\uparrow$ ) construction
-
كلمه inception در خط ٪ ${ }^{1}$ به بهترين وجه مى تواند با .... جايگزين شود

```
پی إج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى 
```

91- An example of using a telescope to travel in time is given in paragraph

1) one $\uparrow$ )three $\uparrow$ )eight $\uparrow$ )six
مثالى آزينه يكى صحيح است. استتفاده از تلسكوپ براى سفر زمان در پاراگراف... ارائه شده است.
پاراگر اف اول

The terms "intelligence augmentation" and "intelligence amplification" evoke images of human beings with computer chips embedded in their skulls or bizarre accoutrements attached to their heads. However, according to an article entitled Get Smart by Jamais Cascio, human beings’ ability to augment their intelligence is precisely the prowess which has empowered us to survive "a series of convulsive glacial events" evinced by the last ice age. Neurophysiologist William Calvin asserts that the human species continues to evolve cognitively and to create its own cognitive evolution in two basic ways: external and internal.

$$
\begin{aligned}
& \text { عبارات "افزايش هوش" و "تقويت هوش" تصاويرى از انسان ها با تراشه هاى رايانه اى جاسازى شده در جمجمه شان و يا } \\
& \text { تجهيزات عجيب و غريب متصل به سرشان را به ذهن متبادر مى كند. با اين حال، براساس مقاله الى با عنوان هوشمند شويد نوشته } \\
& \text { جيمز كاسيو، توانايى انسان ها براى تقويت هوش خود دقيقا همان ويزگگى جسوارنه ای است كه به ما قدرت بقا در مقابل "يك } \\
& \text { سرى از وقايع يخبندان شديد" را كه توسط آخرين عصر يخبندان برانگیيخته شدند، داده است. ويليام كالوين متخصص اعصاب، ادعا }
\end{aligned}
$$

Cascio states that humans have been externally augmenting their intelligence for millennia. By developing written language, we boosted our capacity to share information over space and time. Other advancements, such as agricultural and industrial technologies, reduced the exigencies of manual labor. Current external digital systems augment human intelligence by allowing us to perform tasks that would be unfeasible with recourse only to the rational skills of a singular human brain.

```
كاسيو عنوان مى كند كه انسان ها هزار سال است كه هوش خود را رو به صورت بيرونى تقويت مى كنند. با توسعه زبان نوشتارى ،
    ما ظرفيت و توانايى خود را براى تسهيم اطلاعات در سراسر فضا و زمان افزايش داديم. پيشرفت هاى ديگر مانند فن آورى هاى
كشاورزى و صنعتى، ضرورت كار دستى را كاهش مى دهد. سيستم هاى ديجيتال بيرونى كنونى هوش انسان را تقويت مى كنند از
    اين طريق كه به ما اجازه مى دهند تا وظايفى را انجام دهيم كه با منبع مهار تهاى عقلانى مغز انسانى منفرد مى توانست غير
                                    ممكن باشد.
```

پی اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

زبان عمومى آزمون دكترى

Cascio cites as examples the "powerful simulations and massive data sets (which) allow physicists to visualize, understand, and debate models of an II-dimension universe, real-time data from satellites, global environmental databases, and high-resolution models (which) allow geophysicists to recognize the subtle signs of long-term changes to the planet," and similar manmade interactions which have the functional effect of augmenting human intelligence.

$$
\begin{aligned}
& \text { مشابه ساخت بشر كه، كه اثر عملى تقويت هوش بشرى را دارند استناد مى كند. }
\end{aligned}
$$

Conceivable potential software could incorporate individual "attention filters" or "focus assistants" which would discern and highlight your individual preferences in a computer display, permitting you to focus and direct your computer searches more efficiently than you do now. It could incorporate individualized planning and foresight systems which could allow people to play "what-if" with their life choices. Such systems could co-evolve with people to produce intimate technologies which would become "something akin to collaborative intuition," through web-based information systems with personalized components, according to Cascio.

$$
\begin{aligned}
& \text { را كاراتر از آنجه اكنون انجام مى دهي انيد متمركز سازي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مشترى" تبديل شوند. }
\end{aligned}
$$

Somewhat more problematic in social terms might be pharmacological intelligence augmentation, evoking Brave New World nightmares - pharmaceutically placated people tranquilized to zombie-like subservience to the collective and a central bureaucracy dedicated to its own continued survival. However, as with external cognitive augmentation, the future has arrived - in the form of, for example, ADD drugs, pharmaceutical agents which mitigate sleep disorders, and antidepressants, all of which enhance human problem - solving ability and cognitive efficiency. According to Cascio, "people who don't know about (such drugs) or don't want to use them will face stiffer competition from people who do. From the perspective of a culture immersed in athletic doping wars, the use of such drugs may seem like cheating. From the perspective of those who find they're much more productive using this form of enhancement it's no more cheating than getting a faster computer or a better education."
پی الج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

$$
\begin{aligned}
& \text { Brave New آنحه قدرى در شرايط اجتماعى حيرت آورتر است، مى تواند تقويت هوش دارويى باشد، كه كابوس هاى رمان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بروكراسى مر كزى و مشترى تبديل شده اند كه اين بروكراسى وقف بقاى مستمر خودش است. بهرحال، همانند تقويت شناختى } \\
& \text { بيرونى، آينده فرارسيده است ــبه شكل، مثلا، داروهاى بيش فعالى، عوامل دارويى كه اختلالات خواب را تسكين مى دهند، و } \\
& \text { ضدافسردگى ها، كه همه آنها توانايى حل مسئله و كارايى شناختى انسان را افزايش مى دهند. بنابه گفته كاسيو، "افرادى كه با با اين } \\
& \text { داروها آشنا نيستند و يا نمى خواهند كه از آنها استفاده كنند با رقابت سختى از جانب افرادى كه از اين داروها استفاده داده مى كنـند } \\
& \text { روبرو خواهند شد. از ديدگًاه از فرهنگَ آغشته در جنگً هاى دوپينگَ ورزشى، استفاده از چنين داروهايی ممكن است مانند تقلب } \\
& \text { به نظر رسد. از ديد گاه كسانى كه درمى يابند كه با استفاده از اين شكل تقويت بهره ورتر هستند، اين كار، تقلبى بيشتر از اخذ يك } \\
& \text { كامييوتر سريعتر يا آموزش بهتر نيست". }
\end{aligned}
$$

Cognitive amplification，whether by external or internal means，may constitute evolution，if Calvin＇s assertion is correct．Some societies may readily embrace it，while others may shy away． As science fiction Titer William Gibson observes，＂The future is already here；It＇s just unevenly distributed．＂

```
اگر ادعاى كلوين درست باشد، تقويت شناختى، چه با ابزارهاى بيرونى چه درونى، مى تواند تكامل را بنا كند. برخى اجتماعات
    ممكن است به سادگى اين مسئله را بیذيرند، درحاليكه ديگَران ممكن است خجولانه خود را كنار بكشند. آنحنانكه افسانه
        تايترويليام گيبسون ملاحظه مى كند" آينده اينجاست:فقط بصورت ناهمكون توزيع شده است".
```

qr－The author is mainly concerned about
1）the differences between external and internal intelligence augmentation
ケ）some scientists who are working on intelligence augmentation
r）various dangers of intelligence augmentation
¢）the basic methods of intelligence augmentation

$$
\begin{aligned}
& \text { نويسنده عمدتا... را مورد ملاحظه قرار مى دهد است } \\
& \text { ()تفاوت بين تقويت هوش خارجى و داخلى } \\
& \text { Yابرخى از دانشمندان كه در حال كار بر روى تقويت هوش هستند } \\
& \text { ケ)خطرات مختلف تقويت هوش } \\
& \text { ¢ }
\end{aligned}
$$

$9 ヶ-$ The author＇s use of the phrase＂somewhat more problematic in social terms＂refers to－－
I）the difficulty of making pharmacological enhancement socially acceptable
r）the relationship between external and internal intelligence augmentation
$\digamma$ ）the difticulty of making cognitive enhancement widely available
f）equalizing cognitive competitive advantages among social groups

پیى اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

> استفاده نويسنده از عبارت " آنچֶه قدرى در شر ايط اجتماعى حيرت آورتر است " اشاره داردبه....
> ( ) مشكل قبولاندن تقويت هوش دارويى بطور اجتماعى
> ( (rرابطه بين تقويت هوش خارجى و داخلى
> T) مشكل در دسترس قراردادن ارتقا شناختى به طور گسترده
> fl) برابرسازى مزاياى رقابتى شناختى در ميان گروه هاى اجتماعى

१६-As It Is used In (line $\upharpoonright \checkmark$ ), the word "placated" most closely means $\qquad$

1) cured $\uparrow$ ) quieted $r$ ) deprived $\uparrow$ ) assisted

$$
\begin{aligned}
& \text { - 9f } \\
& \text { كلمه placated آنحْنانكه در خط ها استفاده شده است، به معناى.... است } \\
& \text { () درمان شده Y) آرام شده ؟) محروم شده Y) يارى شده }
\end{aligned}
$$

$9 \Delta .$. In the context of the passage, which of the following best articulates the author's opinion?
I) Some people consider intelligence enhancement to be a form of cheating.
r) Personalized software could be misused by a bureaucracy intent on its own continued survival.
$r)$ Intelligence amplification by external means might be more difficult to achieve than by internal means.
f) External and internal intelligence enhancement might Constitute evolution in cultures that accept them.

$$
\begin{aligned}
& \text {-5d } \\
& \text { مطابق متن كداميك از گَزينه هاى زير به بهترين نحو نظر نويسنده را بيان مى كند } \\
& \text { (1)درنظر برخى از افراد افزايش هوش به عنوان يك شكل از تقلب است. } \\
& \text { (Y)نرم افزار شخصى سازى شده مى تواند توسط بوروكراسى به قصد بقا مورد سوئ استفاده قرار گیرد. } \\
& \text { ٪) دستيابى به تقويت هوش توسط وسايل خارجى ممكن است سخت تر تقويت هوش با استفاده از وسايل داخلى باشد. } \\
& \text { (ץتقويت هوش خارجى و داخلى هوش ممكن است در فرهنگى هايى كه آن را قبول دارند باعث تكامل شود. }
\end{aligned}
$$

१६- The primary purpose of the passage is to ----
I) dispel misgivings about humanity's attempts at creating its own evolution
r) discuss society's reactions to pharmacological cognitive augmentation
$r$ ) describe different kinds of intelligence enhancement
c) illustrate the limitations of external intelligence augmentation

> هدف اصلى اين متن اين است كه....
> (I Yآر مورد واكنش هاى جامعd به تقويت شناختى دارويى بحث كند
> ب)|نواع مختلف افزايش هوش را توصيف كند
> (Y) أمحدوديت هاى تقويت هوش خارجى را نشان دهد

१४- The word "prowess" in line $\digamma$ is closest ii meaning to $\qquad$

1) skill $\upharpoonright$ ) mind $\upharpoonright$ ) feature $\uparrow$ ) advantage

> 9V
> كلمه جسارت در خط Y

9 1 - According to the passage, the last ice age

1) was the beginning of intelligence amplification $\Upsilon$ )led to great changes on the earth $\digamma$ ) made humans get smart $\uparrow$ ) destroyed human intelligence

$$
\begin{aligned}
& \text { مطابق پاراگراف، آخرين عصر يخبندان.... } \\
& \text { ( (آغاز تقويت هوش بود Y) منجر به تغييرات بزرگ بر بر روى زمين شد } \\
& \text { (「باعث شد انسان هوشمند شود ¢ ) هوش انسان را نابود كرد }
\end{aligned}
$$

99- Brave New World seems to depict ----.
1)the dangers of ADD drugs $\uparrow$ ) the nightmares of addicted people
r) the effect of medicine on cognitive development $\uparrow$ ) people's control by a central government

99- كزينه سه صحيح است.
بنظر مى آيد كه رمان Brave New World ..... را نشان دهد.
1..-The word "it" in (line 19) refers to
I) computer $\uparrow$ ) software $\ulcorner$ ) human intelligence $\uparrow$ ) display

$$
\begin{aligned}
& \text { • • ـ ـگزينه دو صحيح است. } \\
& \text { كلمه it در خط } 19 \text { به .... اشاره دارد. }
\end{aligned}
$$

## بخش چهارم :

سوالات و پاسخ تشر يحى سوالات آزمون زبان عمومى دكترى •هـ

دانلود سوالات

زبان عمومى و استعداد تحصيلى

آزمون دكترى (qس|،•هr|و

كليه گروهرها

در وب سايت پی اجّ دى تست


## Section I. Grammar

```
PARTA:
The following sentences test your ability to recognize grammar and usage errors. Each
sentence contains either a single error or no error at all. If the sentence contains an error, select the one underlined part that must be changed to make the sentence correct. If the sentence is correct, select choice D.. Then on your answer sheet, write the letter of the answer you have chosen.
```

1. The other delegates and (A) me (B) immediately accepted the resolution (C) drafted by the neutral
states. (D) No Error.
r. The dean of the college, (A) together with some other faculty members, (B) is planning a conference on the purpose of (C) lying down certain regulations. (D) No Error.
$r$. The industrial plan is (A) in the direction of more (B) machines and (C) fewer people.(D) No Error.
f. Their standard of (A) living is (B) still higher than (C) that of the other countries in the world.
(D) No Error.

ه.(A) Psychologists and psychiatrists argue that it is essential (B) that a disturbed child (C) receives
professional attention as soon as possible. (D) No Error.
9. Ted's angry (A) outburst was (B) so annoying that it resulted in our (C) guests' packing up and leaving this morning. (D) No Error.
v. (A) There remain many reasons for the enmity (B) exists between the two (C) neighboring countries
(D) No Error.

```
پ` إج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى 
```

$\wedge$. Because of the size and weight of the stones that (A) constitute Stonehenge, some people (B) are (C) convinced that it was erected by extraterrestrial beings. (D) No Error.
१. The conditions of (A) art are nothing (B) rather a particular way of interpreting (C) reality. (D) No Error.

1. The cyclic rise and fall (A) in population size that has been observed in animal and pre-modern human populations (B) reflects sequential (C) phases of population growth and decline. (D) No Error.

## PART B:

Look at each line of the following text. Some of the lines are correct and some have a word which should not be there. If a line is correct, write 'c' for 'correct' by the number on your answer sheet. Ifa line has a word which should not be there, write 'i' for 'incorrect' There are two examples at the beginning (• and ••).

O We're predisposed to seek out people like us ...shy people $\qquad$
. $\cdot$ tend to congregate with other shy people, and 'outgoing $\qquad$
II. people congregate with outgoing people ... because they
ir. unconsciously affirm to our own behaviors. But everyone
1 r. knows that one person within their group of friends and

1f. associates who he seems to engage others with little or no fear.
$1 \Delta$. If you're not yet ready to takethe big leap of addressing new
پی الج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

19. people on your own, let these people to help you and show
iv. you the way. Take them with you, when is appropriate, to social

1^. outings and for observe their behaviors. Pay attention to
19. their actions. Over time, you'll adopt some of their techniques.
$\ulcorner$. Slowly, you'll build up the courage to reach out by yourself.

PART C:
 line to form a word that fits in the space in the same line. There is an example at the beginning (•). Write your answer on your answer sheet.

Forecasting the $(\cdot)$ likelihood of different types of weather coming in LIKELY
the ( $\Gamma$ ) future can only be done with an understanding of what NEARNESS
is happening currently. To acquire this, regular and accurate (YY)
MEASURE
are needed, taken in different places to ( $\Gamma \Psi$ ) $\qquad$ patterns of weather EXPOSURE
change. Weather specialists have ( If $^{〔}$ ) ....... instruments all over the world, PLACEMENT
for the ( $\mathrm{r} \Delta$ ) $\qquad$ and transmission of precise data to weather stations. RECEIVE

Many of these sites are ( $\mathrm{\Gamma}$ ) $\qquad$ by meteorologists However, in some STAFF
sparsely（ $\uparrow \vee$ ） $\qquad$ or completely uninhabitable areas of the world， POPULATION
readings are often sent back by automatic equipment．For the（ $\uparrow \wedge$ ） $\qquad$ COLLECT
of data，（rq） $\qquad$ instruments are used which can measure air－pressure， VARY
wind－speed temperature and rainfall，and observations are made at least
every day，in some cases（ $\Gamma \cdot$ ） $\qquad$
HOUR

## Section II．Vocabulary

## PART A：

Choose the letter of the answer choice that best completes the sentence．Then on your answer sheet，write the letter of the answer you have chosen．
r．Improved consumer confidence is $\qquad$ to an economic recovery．
1）effortles
ヶ）crucial
ヶ）impressive
¢）prominent
rr．The $\qquad$ from their porch encompassed a large part of the Rocky Mountains．
1）lighting
ヶ）forefront
r）preview
f）panorama
$\mu r$ ．Women must $\qquad$ working and taking care of the household and the family．
1）cope with
ヶ）result in
r）search for
f）devote to
rf．Unfortunately，a cure for the disease has proven to be $\qquad$
1）elusive
ヶ）substantial
r）rigid
ب）abrupt


| $1 \cdot \varepsilon$ | سوالات و پاسخ تشريحى سوالات آزمون دكترى •ه٪ |
| :---: | :---: |

$r \Delta$ ．The earthquake caused widespread $\qquad$ throughout the region．
1）affection
ヶ）removal
r）chaos
4）recognition
r．The academic year $\qquad$ at the beginning of October．
1）commands
ヶ）comprises
r）compiles
f）commences
rv．The youngster $\qquad$ without a trace one day and has never been found．
1）murdered
$r$ vanished
r）endangered
4）trembled

ヶл．He had all the $\qquad$ of a great manager：charisma，energy，discipline，and resourcefulness．
1）possessions
r）incentives
ヶ）attributes
个）perspectives

ヶ．A／An $\qquad$ is by definition someone whose behavior is abnormal；someone who refuses to conform to the accepted norms of his society．
1）eccentric
ヶ）ascetic
r）effigy
f）orator
f．I＇m not a bit $\qquad$ and wouldn＇t change any of my plans just because Friday $1^{\text {rth }}$ is supposed to be unlucky．
1）prejudiced
r）unfavorable
r）irrelevant
f）superstitious

## PART B：

For Questions $£ 1$－$\leqslant \wedge$ ，read the text below and decide which answer（A），（B），（C）or（D）best fits each space．Then on your answer sheet，write the letter of the answer you have chosen．


## FIRST BICYCLE

The history of the bicycle goes back more than $\uparrow \cdot \cdot$ years．In ।V१｜，Count de Sivrac （ F ） $\qquad$ onlookers in a park in Paris as he showed off his two－wheeled invention，a machine called the＇celerifere＇．It was basically an（fr） $\qquad$ version of a children＇s toy which had been in use for many years．Sivrac＇s＇celerifere＇had a wooden frame，made in the shape of a horse，which was mounted on a wheel at either end．To ride it，you sat on a small seat，just like a modern bicycle，and pushed hard against the（Fr） $\qquad$ with your legs
there were no pedals．It was impossible to steer a＇celerifere＇and it had no brakes，but despite these problems the invention very mqch（ $\mathrm{F} \varphi$ ） $\qquad$ to the fashionable young men of Paris．

Soon they were（ $\uparrow \Delta$ ） $\qquad$ races up and down the streets．Minor injuries were common as riders attempted a final burst of（ $\$ 9$ ） $\qquad$ Controlling the machine was difficult as the only way to change（fv） $\qquad$ was to pull up the front of the＇celerifere＇and（ $\uparrow \wedge$ ）
$\qquad$
it round while the front wheel was spinning in the air．
$\uparrow$ ．I）delighted $\uparrow$ ）cheered $\uparrow$ ）appreciated $\uparrow$ ）overjoyed
$\uparrow \uparrow$ ．I）increased $\zeta$ ）enormous $\upharpoonright$ ）extended $\uparrow$ ）enlarged
ヶr．1）surface $\upharpoonright$ ）ground $\upharpoonright$ ）earth $\uparrow$ ）floor

ヶヶ．1）attracted $\uparrow$ ）appealed $\uparrow$ ）took $\uparrow$ ）called
$\uparrow \Delta .1)$ going $\upharpoonright$ ）getting $\upharpoonright$ ）holding $\uparrow$ ）making
ヶя．1）velocity ヶ）energy ヶ）pace $\uparrow$ ）speed
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
1.7 سوالات و پاسخ تشريحى سوالات آزمون دكترى •وّ 1.7
$\uparrow \vee$. I) direction $r$ ) route $r$ ) heading $r$ ) way
$\uparrow$ 人. 1) roll $\uparrow$ ) drive $\upharpoonright$ ) turn $\uparrow$ ) revolve

## PART C:

Complete the TV review by filling in each blank with one of the items below. The words are lettered A to I. Write Hie letter of the word you choose in your answer sheet. Use each one only once. Remember there are two words you do not need to use.
A. negative
B. landscape
C. household
D. convenience
E. bustling
F. firsthand
G. dominating
H. atmosphere
I. guaranteed

## TV Tonight: World Wanderers

The first episode of World Wanderers takes us to Norway for a ( $\uparrow q$ ) $\qquad$ look at the country's beautiful west coast. It starts in the $(\Delta \cdot)$ $\qquad$ .harbor town of Bergen, where we dine at the busy fish market before setting off on a cruise through Norway's world-famous fjords. This is a relatively well-known destination, with hundreds of thousands of visitors every year, but it's still full of surprises. The unique ( D I ) $\qquad$ of mountains that rise straight up from the sea is truly hypnotic. It's a lot to take in. The only (ar) $\qquad$ point about the show is it's just thirty minutes, too short to really relish everything we're seeing. But the producers do a good job of conveying the ( $\Delta r$ ) $\qquad$ of each place we visit.

In the future, the show promises a mix of destinations from (DY) $\qquad$ names like

Paris and the Pyramid of Egypt, to new discoveries, like the Indonesian island of Lombok.

It's ( $\Delta \Delta$ ) $\qquad$ to make you want to take a trip!


## Section III. Reading Comprehension

## PART A:

You are going to read an article about shop! jfting in America. Choose the most suitable summary sentence from the list A -I for each part (07-7r) of the article. There is one extra summary sentence that you do not need to use. Write your answers on your answer sheet.

A Different kinds of stores lose different amounts from shoplifting.
B Goods are stolen by custorners and employees.
C Many shops in America are facing financial difficulty.
D One chain has its own radio station.
E One chain of stores checks its stock each month.
F Shops operate on a very low profit margin.
G Some chains have their own television stations.
H Some shops are willing to damage their own goods, to discourage theft.
I Some staff are paid extra if they catch someone stealing goods.

هs)

Shrinkage was a hot topic of conversation at the annual congress of America's retailers in

New York, which ended on January 19th. Given the fact that store groups are going bust all

```
پی إج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى 
```


over the land, getting smaller seems to be the least of their worries. But shrinkage does not mean reducing a store' s size. The term is the industry' s euphemism for shoplifting, which is itself a euphemism for stealing. And thieves are threatening to send still more of America' s shopkeepers to the bankrupIcy courts.
$\Delta V)$
America's shops lose $r \%$ of their merchandise to thieves compared with $1.0 \%$ for Canada's shops and less than $1 \%$ for shops in Japan. Even the American figure may not sound like much, but in the lowmargin business of retailing, where moving large volumes of goods quickly is the key to succes $\stackrel{\jmath}{\boldsymbol{\jmath}}$, a $\upharpoonright \%$ loss can wipe out a store's profits.

ه人)

A recent survey of 19 . big American retailers indicated that these chains spend a total of
 $1.9 \%$ of sales. Department stores, with a shrinkage rate of $\Gamma . \Gamma \%$, and drug stores, with $\Gamma . \% \%$, do significantly worse.
a9)

Thirteen shoppers are caught thieving for every employee who is caught. But at $[1, \tau \Delta \cdot$, the value of merchandise recovered from employees is seven times greater. So retailers are policing workers as well as shoppers. Some of the methods now being employed by stores to combat shrinkage sound weird, but shopkeepers are in a mood to try almost anything.

```
پ` إج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى 
```

WWW.PNU-CLUB.COM

```
زبان عمومى آزمون دكترى 
```


## 9.)

Saks Fifth Avenue, a chain of high-class department stores, believes 'gimmicks, ginmiicks and more gimmicks' are needed to keep staff conscious of security. A Saks manager who has forgotten to lock a door or close a cash register will find a helium balloon floating beside his desk the following morning. Saks gives a cash bonus to anyone detecting a shoplifter. And the chain has installed two types of cameras in its stores: highly visible ones to deter thieves, and hidden ones to record those who try to snatch something. The company displays as many as six television monitors at employees' entrances.
4)

Loebmaim's, a New York-based chain specialising in ladies' clothes, believes in frequent stock checks. Where other chains physically count their stock once or twice a year, Loehmann's has always done a monthly check. If a store's shrinkage hits an unacceptable level, senior managers arrive to find out why. In the most persistent cases, the backgrounds of recently hired staff and cleaners are investigated. The company has also found that communal dressing rooms discourage shoplifters. And its 'no refunds' policy makes it harder for dishonest cashiers and customers to collude.

## 94)

Carter Hawley Hale, a group that owns five department store chains, cut its shrinkage to $\mathrm{r} \%$ in 199. from r. $\omega \%$ four years ago with a variety of stunts. At The Broadway, one of its stores, a mock radio station was set up called KSOS: the call letters stood for 'stop our shortage'. Shop assistants were encouraged to call the radio station' s host, a store detective named Krazy Kirk,
پی الج دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

```
11.
    سوالات و پاسخ تشریحى سوالات آزمون دكترى . \% \
```

with questions about shortages and to compete for prizes in a radio quiz on loss prevention. The station also distributed comic books starring three superhero-DJs who oppose the evil plans of a sticky-fingered villain called Dr Shortage. Such methods sound silly, but they work.

## 4r)

More conventional has been a new generation of anti-theft technology. Security Tag Systems and Sensormatic, the companies which have stuck most of the clumsy plastic tags on goods across America, both now offer tags filled with ink. If an unauthorised person tries to remove the tag, it breaks and spills the dye on the about-to-be-stolen garment as well as the shoplifter. Once the clothes are stained they cannot be worn or sold, so thieves lose their motive to steal them. Preliminary experiments indicate that the tags work, though retailers are reluctant to attach them to leathers, furs and pricey designer clothes.

Find words (single words but not phrases) in the article which mean the same as the following. Then write your answers on your answer sheet.
94. a word used to avoid using an unpleasant word (paragraph I)
99. appear to be; look (paragraph r )
$9 \vee$. tricks to catch people's attention (paragraph $\Delta$ )
4^. work secretly together to cheat (paragraph 9 )
99. pretend, not real (paragraph $\vee$ )
$\vee \cdot$ not willing (paragraph $\wedge$ )

## PART B:

You are going to read a newspaper article about ancient rock art. For questions $v$ to $\wedge 0$, choose the answer (A), (B), (C), or (D) which you think best fits according to the text. Then on your answer sheet, write the letter of the answer you have chosen.

Tens of thousands of ancient pictures carved into the rocks at one of France's most important tourist sites are being gradually destroyed. Scientists and researchers fear that the $\mathrm{r} \uparrow, \ldots$ drawings on rocks in Mont Bego in the French Alps are being damaged so rapidly that Jçy will not survive for future generations. The mountain, believed to have once been a site for prayer and worship, is scattered with $\uparrow, \cdots$-year-old drawings cut into bare rock. They include pictures of cows with horns, cultivated fields and various religious ceremonies. But as the popularity of the site increases, the pictures are being ruined by thoughtless graffiti.

Jean Clottes is the chairman of the

International Committee on Rock Art. He says, 'People think that because the pictures have been there so long they will always continue to be there. But if the damage continues at this rate there will be nothing left in $\Delta \cdot$ years.'

He describes seeing tourists stamping on the drawings, wearing away the rock and definition of the artwork as they do so. Some visitors, he says, even chop off parts to take home as souvenirs.
'When people think they can't take a good enough photograph, they rub the drawings to get a clearer picture,' he said. 'The drawings are polished by the weather, and if the sun is shining and the visitors can't see them properly they simply rub and scrape them to make them

```
پ\mp@code{#}
```

look fresher.'
Other researchers describe how people arrive carrying long sticks with sharp ends to scratch their own drawings, or even their names, in the rocks.

But experts are divided over the best way to preserve the drawings. Henry de

Lumley, director of the Museum of
Natural History in Paris, believes that the only way to save the
site is to turn the whole mountain into a
'no-go' area, preventing the public from going there except on guided tours.

Otherwise, he says, not only will the site be completely destroyed but important research work will be reduced.

Clottes disagrees. 'The measure
proposed by Henry de Lumley is the most severe, and while it is the most effective, it is also certain to bring about protests from people who Live there,' he said. 'The site was classified as a historic monument years ago by the Ministry of Culture, and
we must do as much as possible to save what is there.'

David Lavergne, the regional architect, also wants to avoid closing the site.
'Henry de Lurnley's idea isn't ideal,' he said. 'Our department feels that the best solution is to let people look at the site, but because the area is very big it is difficult to prevent visitors from damaging it. I would prefer that everyone was able to look at it, but the main problem is financial. We do not have the funds to employ the necessary number of guards. We may have to consider charging a fee. There seems to be no prospect of government funding.'

In Nice, Annie Echassoux, who also worked on researching the site, is alarmed that as the mountain becomes easier to reach - tourists can now avoid the three-and-a-half-hour walk by hiring vehicles the damage will increase rapidly. She thinks that the only solution is to rope off

the area and provide guifes. 'You can't say
the plan can't go ahead because there is no money,' she said. 'That is not good
enough. Money must be provided because
the Ministry of Culture has classified this area as a historic site. If we don't take steps, we will be responsible for losing the drawings for the next generation.
$v 1$ ．What does＇they＇refer to in paragraph 1 ？
1）the rocks
ヶ）the French Alps
r）the drawings
f）the tourist sites
vr．According to the text，the rate at which the drawings are being damaged is ．
I）negligible
r）fast
r）unidentified
f）not rapid enough
$v r$ ．According to the text，the concerned pictures include scenes related to all of the following EXCEPT $\qquad$ ．
1）animals
ヶ）agriculture
r）religion
f）rocks

VF．Jean Clottes says that people who visit the mountain $\qquad$

1）do not believe the drawings are old
r）believe they are allowed to paint there
r）think the drawings should be left alone
f）assume the drawings will not change
$v \Delta$ ．According to Clottes，some of the visitors to the area have $\qquad$
1）misunderstood what the pictures mean

ヶ）been unable to take photographs
r）helped to clean the drawings
4）taken bits of the rock home
vя．People are described as doing all of the following EXCEPT $\qquad$
1）polishing the drawings by means of the sticks they carry with them
r）rubbing the drawings to make them look fresher
r）ruining the drawings by reckless graffiti

ץ）stamping on the drawings

چی اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى
$v v$ ．Henry de Lumley is keen to $\qquad$
）set up research projects
r）safeguard public rights
r）keep out individual visitors
¢）ban traffic in the area
v＾．Clottes disagrees with Henry de Lumley＇s suggestion because he thinks $\qquad$
）it won＇t work
r）visitors will protest about it
r）he has a better idea
f）it will annoy local people

๒ ．What does the word＂there＂refer to in paragraph $\wedge$ ？
1）Site
ヶ）Local people＇s homes
ヶ）Ministry of Culture
f）Architecture
$\wedge \cdot$ David Lavergne would prefer to－ $\qquad$

1）limit the number of visitors to the site
r）arrange security to protect the site
r）reduce the overall area of the site
${ }^{4}$ ）use tourist fees to finance repairs on the site
＾）．According to David Lavergne，the problem of using guards to protect the site is． $\qquad$

1）the government＇s current economic crisis

ヶ）basically financial
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى
"TWWW.PNU-CLUB.COM
$r)$ the great number of visitors
f) the disinclination to make the area look like a military zone

Nr. According to the text, it is NOT true that $\qquad$
I) some people walk to the site
r) tourists can use car service for traveling to the site
$r$ ) the area is now roped off and some guides are provided
¢) the possibility of hiring cars by tourists would speed up the damaging of the site $\wedge r$. The claim that the drawings would not be available for the next generation to look

At is $\qquad$

1) definite
r) likely
r) being investigated
¢) denied by the Ministry of Culture
$\wedge \uparrow$. Which word best describes Annie Echassoux's attitude?
2) Determined
ヶ) Despairing
C- $\upharpoonright$ ) Unforgiving
ץ) Understanding
$\wedge \Delta$. This article has been written about Mont Bego to $\qquad$
I) advertise the closure of the site
r) warn visitors about the dangers of the site
$\digamma)$ encourage scientists to visit the site
3) describe fears about the future of the site

## PART C:

Read the following newspaper article. Then complete the sentences following the text based on the information included in it. Use NO MORE THAN ONE WORD or A

NUMBER in each blank. Then write your answers on your answer sheet.
پی اتج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى


We British as a nation do all kinds of things in our spare time: we go shopping or jogging, we play darts or football, we collect records or stamps, we go to church or to the park. The average working p'erson has $\uparrow \cdot$ hours of free time a week, sleeps for $\uparrow 9$ hours, spends $\uparrow \Delta$ hours at work or travelling to and from work. The remaining hours are spent on 'essential activities' (food shopping, housework, child care, cooking, etc.). Of course, some of our free time activities, like visiting relatives or taking driving lessons, may not be fun, but whatever we do, the way we spend our free time is probably providing other people with work. Leisure is our fastest growing industry.

According to the latest figures, during the past year, the most popular activity of all was walking: $r \Delta$ million British people regularly walked two miles or more. More energetically, ten million people went to keep fit classes or took part in aerobics or yoga and half as many did some kind of weight training in a gym. Not only did nine million people go cycling but four million went jogging and the same number played football and played golf. Other popular sports were bowling (six million), badminton (five million), tennis (four million) and squash (three million). Less actively, twelve million people played snooker, seven million played darts and three million went fishing.

Watching other people playing is also a popular leisure activity: the favourite sports among TV viewers are football, horse-racing, snooker, cricket and tennis. But although millions watch the matches on TV, not so many regularly go to watch football matches. 'New' television sports like American football, basketball and even darts are attracting loyal armchair experts.

The fitness boom of the eighties led to a big rise in the numbers of people participating in sports. To cater for this boom and provide the up-to-date facilities people want, over
پی اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

## ＂＾NWW，PNU－CLUB．COM سوالات و پاسخ تشريحى سوالات آزمون زبان عمومى دكترى ••1ヶఇ

$1,0 \cdots$ private health and fitness clubs and the same number of public leisure centres have been built during the past twenty years．These modem centres，with their swimming pools （rr million people went swimming last year），squash courts，gyms and indoor courts for tennis and other sports，are competing with clubs and cinemas as places for people to go to spend their leisure time and their money．Now practically every town has a leisure pooi，often with a wave machine，water slides and tropical plants．Families can even spend their holidays at huge indoor water parks，where they can play or relax all day long in warmth and comfort without worrying about the weather outside．But this may not be helping us to get fitter：we may be becoming a nation of splashers，but not a nation of swimmers．The big question fitness experts are asking is：should sport be taken seriously or should it just be fun？
＾я．The most popular sporting activity in Britain is $\qquad$
$\wedge \vee$ ．The second most popular sporting activity in Britain is $\qquad$
$\wedge \wedge$ ．Over the past $\Gamma \cdot$ years． $\qquad$ private health and fitness clubs have been built in Britain
＾9．Over the past r ．years，．．．．．．．．．．．．．．．．public leisure centers have been built in Britain．
$9 \cdot$ ．The average working person has $\uparrow \cdot$ hours of free time per $\qquad$

91．Last year $\uparrow \Delta$ million British people regularly $\qquad$ two miles or so．

9r．Some of the activities that we do in our free time，like taking driving lessons may not be
$\qquad$

१ヶ．Last year the number of people who practiced weightlifling in a $\qquad$ was $\Delta$ million．

9ヶ．Providing people with the opportunity to spend their leisure time is a fast－growing． $\qquad$
$9 \Delta$ ．Nowadays it is very likely for one to encounter a wave $\qquad$ in a leisure pool．
پی اجّ دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

१९．When you are at a huge indoor water park，you do not need to worry about the $\qquad$ outside．

१४．The number of people who played badminton and those who did weightlifting was the $\qquad$
91. $\qquad$ other people playing is also a popular activity which people do in their free time．

99．The number of people who went $\qquad$ last year was six million．
$1 \cdot \cdot$ ．Fitness experts wonder whether sport should be taken $\qquad$ or should it be just for fun．．

## الف）بخش گرامر ：

$$
\begin{aligned}
& \text { سوالات بخش گرامر آزمون دكترى فروردين ماه • rqا از سه بخش تشكيل شده بود كه ده سوال اول آن تشخيص خطا، ده سوال دوم } \\
& \text { تعيين درست يا غلط بودن جمله و ده سوال سوم شكل صحيح كلمه بود. ياسخ سوالات تشخيص خطا از اين قرار است: } \\
& \text { ا- كزينه A درست است. } \\
& \text { ضمير فاعلى و me ا ضمير مفعولى است. } \\
& \text { r- 「- 「 } \\
& \text { r- كزينه D درست است. } \\
& \text { اشتباه خاصى ديده نمى شود } \\
& \text { ץ- F- } \\
& \text { ه- كزينه C درست است. }
\end{aligned}
$$

بعد از It is essential that فعل جمله به صورت مصدور بدون to به كار مى روه، يعنى receive بايد استفاده مىشد．

> ¢- كزينه D درست است.

V－צ گزينه B درست است．برای نشان داد استمرار، فعل جمله بايد existing باشد، چون خصومت همچنان ادامه دارد．
＾－
9－كَزينه B درست است．
other than يا Nothing ．．．but
－ا－گزينه D درست است．غلطى مشاهده نمى شود
پی اجِ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

بخش دوم سوالات گرامر به تشخيص درست يا غلط جملات داده شده اختصاص داشت. توجه داشته باشيد كه جملات داده شده در قالب
يك متن به هم پيوسته مى باشند.
دقت كنيد كه ترتيب پاسخها درست نبودند.

C-11
I-IT
بعد از affirm از مصدر بدون to استفاده مىشود.
C-Ir
I-If
Who seems
C-10
I - 19
فعل بعد از فعل let به صورت مصدر بدون to مى آيد.
I-IV
When appropriate يا When it is appropriate
I-1^
بعد از حروف اضافه فعل بعدى به صورت ing دار مى آيد For observing.

$$
\begin{gathered}
C-19 \\
C-r .
\end{gathered}
$$

پاسخ بخش مربوط به شكل صحيح كلمات نيز به شرح زير است:

( صحيح است. دو صفت regular and accurate قبل از يك اسم آمده اند. اسم فعل measure به صورت
measurement

Placed - Fヶ صحيح است. به فعل با زمان حال كامل نياز داريمه.

صeceiving - صهيح است. بعد از حرف تعريف the و با توجه به همسانى دو قسمت و اسم transmition به يك اسم احتياج
داريم.
צ צ Staffed ، فعل مجهول از نوع زمان حال ساده.

درست است. بعد از the به يك اسم نياز داريم.
Various - را به عنوان صفت قبل از اسم instruments قرار مى دهيم. hourly -r. . . در اين جمله hour تنها به صور ت قيد مىتواند استفاده شود.

ب) وازگَان:


ارتقا اعتماد متشريان براى احياء اقتصاد ضرورى است.

دورنماى كلبه آنها بخش وسيعى از كوهستان راكى را به نمايش مى كذاشت.
شّب- كزينه يك درست است.
زنان مى بايست از عهده كار كردن و مراقبت از خانه و خانواده برآيند.

متأسفانه اثبات شده كه درمان اين بيمارى بسيار دشوار است.
هـ ه- كزينه سه درست است.
زمين لرزه هرج و مرج گِ گسترده ایى در كل منطقه ايجاد كرد.
وب- گَزينه چهار درست است.
سال تحصيلى در آغاز اكتبر شروع مى شود.
rV
جوان روزى بدون هيجّ نشانه ای نإيديد شد و هر گز پيدا نشد.
^^ץ- كزينه سه درست است.


يك موجود غيرطبيعى در تعريف به كسى كفته مى وشد كه رفتار غيرطبيعى دارد. كسى كه از قبول رفتارهاى پذيرفته جامعه

$$
\begin{aligned}
& \text { خود سر باز مى زند. } \\
& \text { • F- كزينه جهار درست است. }
\end{aligned}
$$

من اصلاً خرافاتى نيسته و هيجّ كدام از برنامه هايمم را به خاطر اينكه جمعه سيزدهمر را نحس مى دانند تغيير نخواهم داد.
قسمت دوم تست هاى بخش واڤگَان به صورت cloze ( پر كردن جال خالى در درون متن ) طراحى شده بود.

ترجمه متن :
تار يخحه دوچرخه به بيش از . . برآورد زمانى كه اختراع دوچرخ خود را به نمايش گذاشت، ماشينى كه سلِِيفرِه ناميده شد. آن در واقع نسخه ارتقا يافته از اسباب بازى بجه ها بود كه سالها استفاده شده بود. سلِريفِره ى سيوراک يك چارچوب چوبى داشت كه به شكل اسب ساخته شده بود؛ كه يك چرخ هم در انتهاى ديگَر آن نصب شده بود. براى راندن آن ، شما روى صندلى كوچكى مى نشستيد، دقيقا شبيه يك دوچرخه مدرن، و با پاهاى خود خلاف زمين فشار وارد مى كرديد- پدالى در كار نبود. هدايت يكى سلِرِيفِره امكان پذير نبود و ترمز نداشت. اما على رغم همه اين مشكلات اختراع توسط بسيارى از جوانان اهل مد پاريس به كار گرفته شد. به زودى آنها از بالا به پايين خيابان مسابقه دادند. زخمه هاى سطحى ٪ى اجِ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

هنگًامى كه رانندكان به حد نهايى سرعت مى رسيدند عمومى بود. كنترل ماشين سخت بود چرا كه تنها راه تغيير جهت، بالا كشيدن جلوى سلِرِيِره و كرداندن آن در مدتى كه چرخ جلو در هوا مى چرخيد بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { |- FY- } \\
& \text { YY- FY } \\
& \text { شץ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4ه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Fi FV }
\end{aligned}
$$

 شده بود.
ترجمه متن : ورلد واندررز

تلويزيون امشب : نخستين إييزود از مجموعه ورلد واندررز ما را به تماشاى مستقيم زيبايى هاى سواحل غربى نروز مى برد. آن با شهر بندرى شلوغ بركن شروع مى شود ، جايى كه ما قبل از عزيمت به يك سفر دريايى از ميان فلات با شهرت جهانى نروث، در يك بازار شلوغ ناهار خورديم. اين يك مقصد نسبتاً شناخته شده است ، با صدها هزار بازيد كننده در هر سال ، اما همچحنان پر از شكَفتى است. چشم انداز منحصر به فرد كوهستان ها كه از دل دريا سر برآورده اند كاملا مبهوت كننده است. آدم كم مىآورد. تنها نقطه منفى درباره اين برنامه آن است كه فقط سى دقيقه زمان دارد ، بسيار كوتاه براى لذت بردن واققى از هر چيزى كه مى بينيد. اما تهيه كنندگان در انتقال فضاى هر مكانى كه از آن ديدن مى كنيم موفق عمل كرده اند. در آينده ، برنامه قول يك تركيب از مقاصد را مى دهد. از نام هاى بزرگى و معروفى نظير پاريس و اهرام مصر تا كشف هاى جديد نظير جزيره هاى اندوزى لومبوى. تضمين مى كنيم كه شوق سفر در شما ايجاد شود.

> ج) در ك مطلب :
 بيانگر اين واقعيت است كه اگر مى خواهيد وقت خود را تنها به بخشى از سوالات اختصاص دهيد از سطح سوالات بخش هاى مختلف مطمئن شويد.
كرِىْى كِرْكَ با دكتر كمبود ملاقات مى كند
¢ه- كش رفتن يكى از موضوعات مههم مورد بحث در همايش سالانه ى خرده فروشان آمريكا در نيويور ك بوده است كه در شانزدهم زانويه به پايان رسيد. با توجه به اين حقيقت كه فروشگاه هاى مختلف در سراسر امريكا در حال ورشكستگى بودند، كوچكتر شدن آنها كمترين نگرانى بود كه با آن مواجه بودند. اما ، كش رفتن به معناى كوچک شدن اندازه ى فروشگاه نبود. اين اصطلاح صنف است، عبارت مؤدبانه براى بلند كردن جنس از مغازه است، كه اصطلاح اخير خود نيز عبارت مؤدبانهاى است براى دزدى. و دزدان هنوز مغازه داران بيشترى را به فرستادن به دادگاه هاى ورشكستگى، تهديد مى كنند.

I/a فروشگاه هاى امريكا Y درصد از كالاهاى خود را از قبل سارقان از دست مى دهند اين در حالى است كه اين رقم براى كانادا درصد و براى زاین ا درصد مى باشد. حتى اين رقم دو درصدى در امريكا نيز به نظر زياد نمى رسد، ولى در حرفه ى كم حاشيه ى خرده فروشى، جايى كه انتفال مقادير زيادى از كالا، كليد موفقيت مى باشد، اين دو درصد مى تواند تمامى اعتبار يك فروشگاه را نابود كند. Q1- بررسى اخير كه در خصوص •19 خرده فروش بزرگ امريكايى صورت گرفته است نشان مى دهد كه اين زنجيره ها سالانه هوr ميليون دلار و يا سه درصد فروش را بابت متوقف ساختن سارقان، صرف مى كند. و هنوز ميانگیين ضرر آنها 1/9 درصد مى باشد. فروشگاه هاى زنجيره ای با ميزان انقباض K/T درصدى و داروخانه هاى با ז/ ז/ درصدى وضعيت بسيار بدترى را دارند. 99- در برابر هر كارمندى كه در حال دزدى گرفته مى شود سيزده خريدار نيز در حال دستبرد دستگير مى شوند.ولى در • ・ヶ, ا دلار، ارزش كالاهايى كه از كارمندان جبران مى شود تا هفت برابر بيشتر خواهد بود. از اين رو خرده فروشان كارگران را نيز همانند خريداران زير نظر قرار مى دهند. برخى از روش هايى كه هم اكنون توسط فروشگاه ها براى مبارزه با انقباض(كش رفتن، دزدى) به كار گرفته مى شود به نظر عجيب و غريب مى رسد، اما در هر حال مغازه داران در موقعيتى قرار دارند كه تقريبا بايد هر راهى را امتحان كنند.
-\&ـ يكى از فروشعاه هاى زنجيره اى كلاس بالا با نام ساكس فيفث آَنْيو، معتقد است كه بايد تدابير بسيار بيشترى انديشيده شود تا كارمندان كاملاً هوشيار بوده و امنيت تامين نمايند. يكى مدير فروشگاه ساكس كه فراموش كرده بود كه درى را قفل كند و يا اينكه صندوق پول شمار را ببندد، فرداى آنروز يك بادكنك هليومى متحر ک را در كنار ميزش مى بيند. فروشگاه ساكس جايزه ى نقدى ایى را براى هر
يى اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

كسى كه بتواند دزد فروشگاه را شناسايى كند، تعيين مى نمايد．و به دنبال آن اين فروشگاه زنجيره ای دو نوع دوربين را در فروشگاه تعبيه مى كند：يكى كاملا مشهود براى ترساندن دزدان، و يكى ديحر مخفى كه براى فيلم گرفتن از كسانى كه مى خواهند چيزى را كش بروند． اين شركت همچنين شش مانيتور تلويزيونى را در ورودى كارمندان تعبيه كرده است．

اء－فروشگاه زنجيره ای لباس زنانه ى لوهمان در نيويور ك، بر اين باور است كه انبار بايد بطور مداوم وارسى شود．در حالى كه ديگر فروشگاه هاى زنجيره الى عملا سالانه يكى يا دو بار انبار خود را وارسى مى كنند، فروشگًاه لوهمان هر ماه اين وارسى را انجام مى دهد．اكر كش رفتن در فروشگاه تا اندازه ى غير قابل قبولى صورت پذيرد مدير ارشد فروشگاه شروع به تحقيق خواهد كرد كه چرا اين اتفاق روى داده است．در موارد بسيار وخيم، پيشينه ى كارمندان قراردادى و نظافت چیيان نيز مورد تحقيق و بازجويى قرار مى گيرد．اين شركت همحچنين دريافته است كه اتاق هاى هم شكل دزدان مغازه را دلسرد خواهد كرد．و سياست عدم استرداد كالا موقعيت را از تبانى كردن صندوق داران متقلب و مشتريان، خواهد كرفت．
rチ－كارتر هاولى هيل، مجموعه ای كه صاحب چندين فروشگاه زنجيره ای است، كش رفتن كالاهايش را با يیى سلسله اقدامات بسيار
 ايستگاه راديويى ساختگى به نام KSOS تاسيس شد كه حروف مذكور مخفف اين است（كمبود ما را متوقف سازيد）．دستياران فروشگاه اين جرات را پيدا مى كردند تا با ميزبان ايستگاه راديويى تماس بگَيرند، يك كارگاه فروشگَاهى بنام كرِیزى كِرْى با پرسش هاى در خصوص كسرى كالا و رقابت كردن براى جوايزى در مسابقه راديويى در خصوص پيش گيرى از كسرى كالا．اين ايستگاه همچنين كتاب هاى طنزى با هنرنمايى سه ستاره و قعرمان موسيقى پاپ عرضه مى كرد، كه مخالف با نقشه هاى شيطانى يكى موجود شرور با انتشتان چسبنده بنام »دكتر كبود《 بودند．اين روش ها احمقانه به نظر مى رسد ولى در هر حال موثر است．

ّه－نسل جديد فن آورى ضد سرقت مرسوم تر و رايج تر شده است．سيستم هاى برجسب دار امنيتى و بسيار حساس، و نيز شركت هايى كه برچسب هاى پلاستيكى خامى را برروى كالاهاى خود در سراسر امريكا چسبانده اند، هر دو برچسب هاى جوهر دار را پيشنهاد مى كنند．اگر شخص غير مسوولى بخواهد برچسب را بردارد، آن برچسب شكسته شده و رنگَ آن بر روى لباس در حال دزدى و خود دزد مغازه ريخته مى شود．و زمانى كه لباس ها لكه دار شوند ديگر قابل پوشيدن و يا فروش نيستند．از اين رو دزدان انگَيزه شان را براى دزيدنشان از دست مى دهند．تجارب اوليه نشان مى دهد كه اين برچسب ها موثر واقع مى شود اگر چه خرده فروشان مايل نيستند كه آنرا به چرم، خز، و لباس هاى طراحى شده گَران بچسباند．
... store groups are going bust all بسيارى از فروشگًاه ها در آمريكا با مشكلات مالى روبه رو هستند. وجود اصطلاح كليد اين سوال مى باشد. over the land
F - - V درست است.

فروشگاه ها با حاشيه سود إايين فعاليت مى كنند. واثه low - margin در خط سوم پاراءراف QV مشاهده مى شود. A -ه人

فروشگاه هاى مختلف مقادير مختلفى را در سرقت از مغازه ها از دست مى دهند. در پراگراف ه^ه به تفاوت انواع فروشگاه ها به

$$
\begin{aligned}
& \text { لحاظ درصد سرقت اشاره شده است. } \mathrm{H} \text { - } \mathrm{H} \text { - در است. }
\end{aligned}
$$

كالاها توسط مشتر يان و فروشندگان سرقت مى شود. در پاراگراف وَ هr هر دو وازه shoppers (مشتريان) به چششم مى خورد و به موضوع سرقت كالاها توسط كارمندان اشاره شده است. I - 9 . درست است.

برخى از كارمندان اضافه كار مى گيرند اگر بتوانند كسى را در حال سرقت كالاها دستگَير كنند. به خط چهارم پاراگراف .9 توجه كنيد :

Saks gives a cash bonus to anyone detecting a shoplifter.

$$
\begin{aligned}
& \text { يكى از فروشگاه هاى زنجيره ایى انبار خود را به صورت ماهانه كنترل مى كند. } \\
& \text { D -9 - درست است. }
\end{aligned}
$$

يك فروشگاه زنجيره ای ايستگاه راديويى خاص خود را دارد. به خط سوم پاراگراف זوءو عبارت mock radio station توجه

بعضى از فروشگاه ها مايل هستند به كالاهاى خود آسب بزنند تا دزد ها انگَيزه سرقت را از دست بدهند. در پاراگراف پَ شيوه استفاده از بعضى برچسب هاى امنيتى كه در آنها از جوهر مخصوصى استفاده شده است معرفى مى شود.
(going) bust - 94 Euphemism -9D = كلمه ای كه براى پرهيز از به كار بردن يك كلمه نامطلوب استفاده مى شود. Sound -99

Gimmicks -9V Collude - 4 ^ Mock -99 Reluctant- - -

دهها هزار تصوير باستانى حى شده در سنگً كه در يك منطقه مهمْ گَردشگرى فرانسه قرار دارند به تدريج در حال نابودى است.
 آنها را براى نسل آينده حفظ كرد.

در اين كوه ، كه اعتقاد بر اين است كه محلى براى پرستش و عبادت بوده است ، نقاشى هايى حك شده در سنگً با ... . . سال قدمت پراكنده اند. آنها شامل تصاويرى از كاوها و شاخ ها ، زمين هاى كشاورزى و آداب و رسوم مختلف مذهبى است. اما به موازات افزايش شهرت محل تصاوير بوسيله كَرافيتيهاى مبتذل در حال خراب شدن هستند. زُان كِلُت ، رييس كميته بين المللى هنر سنگَ است. او مى گَيد : مردم فكر مى كنند كه چون اين تصاوير مدت بسيار طولانى آنجا بوده اند همحنان آنجا خواهند بود. اما اكر خرابى با همين روند ادامه يابد تا •ه سال ديتر چيزى آنجا نخواهد بود. او از مشاهده كردشكَرانى مى گويد كه بر روى نقاشى ها مهر مى زنند ، سنگَ ها را مى سايند و اين عمل را كار هنرى توصيف مى كنند. او مى كويد برخى بازديد كنندكان حتى بخشهايى را مى كَنْد تا به عنوان سوغات به خانه ببرند. او مى گويد زمانى كه مردم فكر مى كنند كه نمى توانند با كيفيت مناسبى عكس بكَيرند نقاشى ها را مى مالند تا تصوير واضح ترى داشته باشد. نقاشى ها به وسيله هوا صيقل مى خورند و اگر خورشيد بدرخشد و بازديد كنندگًان نتواننند آنها را به خوبى ببيند به سادگى آنها را مى مالند و مى خراشند تا تازه تر به نظر برسند.

محققان ديگَر توصيف مى كنند كه چگَونه مردم با چوب هاى بلند نوك تيز مى آيند تا نقاشى ها يا حتى نام خود را بر روى سنگً ها حى كنند.

اما متخصصان بر حسب بهترين راه حفاظت از نقاشى ها چند دسته مى شوند. هانرى دو لومْلى ، مدير موزه تاريخ طبيعى پاريس ، معتقد است كه تنها راه نجات منطقه تبديل كل كوه به منطقه عبور ممنوع است ، تا از آمد و شد مردم به آنجا جز در قالب تورهاى راهنمايى شده
جلوگيرى شود.

او مى گويد در غير اين صورت نه تنها منطقه به طور كامل ويران مى شود بلكه كارهاى تحقيقاتى مهم نيز كاهش خواهد يافت. كِلُت مخالف است. او مى گويد "سنجشى كه توسط هانرى دو لومْلى پيشنهاد شده است سخت ترين است و با اينكه موثر ترين راه است ، همحچنين قطعا موجب مخالف مردمى خواهد شدكه در آنجا زندگى مى كنند. منطقه سالمها قبل توسط وزارت فرهنگً به عنوان يكى بناى تاريخى طبقه بندى شده است و ما بايد هر كارى كه مى توانيم براى نجات آنجا انجام دهيم.

داويد لاوِرْن ، معمار منطقه ای، نيز خواهان پرهيز از بستن منطقه است. او مى گويد ايده هانرى دو لومْلى آرمانى نيست. اداره ما احساس مى كند كه بهترين راه حل اين است كه به مردم اجازه داده شود تا از منطقه بازديد كنند اما چون ناحيه خيلى بزر گی است دشوار است كه از خرابى هاى بازديد كنندكان جلوكيرى كرد. من ترجيح مى دهم كه هر كس بتواند آنجا را ببيند اما مسئله اصلى مالى است. ما منابع پی الج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى

مالى براى استخدام تعداد محافظ مورد نياز را نداريم. ما احتمالا مجبور به پرداخت هزينه هستيم. به نظر نمى رسد چشم اندازى از بودجه دولت وجود داشته باشد.

آنى إِاسو ، كه او نيز بر روى منطقه ثرُوهش كرده است هشدار مى دهد كه با دسترسى ساده تر به كوه خرابى ها به سرعت افزايش خواهد يافت- گردشگَران اكنون مى توانند با اجاره وسيله از سه ساعت و نيم پياده روى پرهيز كنند. او فكر مى كند تنها راه حل اين است كه منطقه طناب كشى (محدود) شود و راهنمايى ها ارائه شود. او مى كويد " شما نمى توانيد بگَوييد كه نقشه نمى تواند جلو برود چون پول نيست " اين كار به اندازه كافى خوب نيست. پول بايد تأمين شود چرا كه وزارت فرهنگً اين ناحيه را به عنوان منطقه تاريخى طبقه بندى
كرده است. اگر ما گام برنداريم ما براى از دست دادن نقاشى ها براى نسل بعد مسئول خواهيم بود.
-V
ancient pictures باز مى گردد. The drawings معادل The pictures مى اين پاراءراف باشد.

$$
\begin{aligned}
& \text { گزينه دو درست است. -VY } \\
& \text { سرعت تخريب نقاشى ها سريع است }
\end{aligned}
$$

They include pictures of cows (animals), cultivated fields (agriculture) and various religion ceremonies (religion).

گزينه چهار درست است. VY
People think that ...they will always continue to be there.
Va - گزينه چجهار درست است.
... even chop off parts to take home as souvenirs.

$$
\begin{aligned}
& \text { گزينه سه درست است. } \\
& \text { گزينه چهمار درست است. -VA }
\end{aligned}
$$

It is also certain to bring out protests from people who live there.
V9 - تزينه يك درست است.

منظور از there عبارت اسمى the site مى باشد.
-
به نظر داويد لاورن بهتر است با استخدام نيروهاى محافظ از سايت باستانى حفاظت كرد. 1 \ - گزينه دو درست است.

مشكل استفاده از نيروى حفاظتى اساسا مالى است.

- گَ

در حال حاضر آن منطقه طناب كشى و حفاظت نشده است.
پِ اجّ دى تست ، وب سايت تخصصى آزمون دكترى

> ץ^^- گزينه دو درست است.

ادعاى نابود شدن نقاشى ها و نرسيدن آن ها به نسل بعد محتمل (likely) است.
(
هـ -
اين متن نوشته شده تا درباره آينده اين منطقه باستانى هشدار دهد.

ترجمه متن :
ما بر يتانيايى ها به عنوان يكى ملت انواع اين كار ها را در اوقات فراغتمان انجام ميدهيم: به خريد يا پياده روى ميرويه؟ پرتاب








 تنيس (چهار ميليون) و اسكواش (سه ميليون) بودند.از فعاليت هاى كم تحرى ، ، دوازده ميليون نفر اسنوكر، هفت ميليون دارت و سه
ميليون نفرماهيگيرى كردند.

 منظم به تماشاى مسابقات فوتبال نميروند ـ اخيرا ورزش هاى تلويزيونى مانند فوتبال آمريكايی، بسكتبال و حتى دارت جذب كنـنده ثابت

> كارشناسان پشت ميز نشين هستند .







 يك ملتى باشيم كه در آب بازى مى كنند نه يك ملت شناكر .سوال بزر گیى كه كارشناسان تناسب اندام مى پرسند اين است: ورزش بايد جدى گرفته شود يا فقط سر گرمى است؟ Walking -^я
درست است ( چرا كه نه ميليون نفر به اين ورزش مى پردازند).
10 ••-^へ


پیى اتج دى تست؛ ارائه دهنده منابع و كليه سوالات زبان و استعداد تحصيلى آزمون نيمه متمركز دكترى


[^0]:    ب.. نكات مهم كرامرى در آزمون هاى زبان عمومى......
    9. نحوه ياسخگَويى به سوالات بخش در كى مطلب.
    91.

    سوالات و پاسخ تشريحى سوالات آزمون دكترى ا٪ףا...
    

