## aotims







```
:A={r,r,\Delta,\gamma}
```



```
                    بهدست آورد، مثل تعداد سوارىهاى شهر تهران. 
```






```
    A}\mp@subsup{A}{}{\prime
```



```
                                    را با اعضا مشخص ا
```






1) $\left(\mathrm{A}^{\prime}\right)^{\prime}=\mathrm{A}$
r) $\mathrm{A} \cap \mathrm{A}^{\prime}=\varnothing$
a) $\mathrm{U}^{\prime}=\varnothing$
A) $(A \cup B)^{\prime}=A^{\prime} \cap B^{\prime}$

$$
\text { 9) }(\mathrm{A} \cap \mathrm{~B})^{\prime}=\mathrm{A}^{\prime} \cup \mathrm{B}^{\prime}
$$

تذكّر: روابط ( ( ) و (9)، قوانين دموركان نام دارند. U U


قرارداد: تعداد عضوهاى مجموعة متناهى A را با A ر H نمايش مىدهيم.

$$
\begin{aligned}
& \mathbf{n}\left(\mathbf{A}^{\prime}\right)=\mathbf{n}(\mathbf{U})-\mathbf{n}(\mathbf{A}) \\
& \text { U-r }
\end{aligned}
$$



 با B B نشان مىدميرم.
(آ) بايد تعداد عضوهاى مجموعة AUB
$n(A)=1 \gamma, n(B)=1 \Delta, n(A \cap B)=\gamma \Rightarrow n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)=1 \gamma+1 \Delta-\gamma=r \Delta$
ب) بايد تعداد عضوهاى مجموعء '(AUB) را بهدست آوريم:
$n(U)=r_{0}, n(A \cup B)=r \Delta \Rightarrow n\left((A \cup B)^{\prime}\right)=n(U)-n(A \cup B)=r_{0}-r \Delta=\Delta$


1) $n\left(A \cap B^{\prime}\right)=n(A-B)=n(A)-n(A \cap B)$


$$
\text { r) } n\left(A^{\prime} \cap B^{\prime}\right)=n\left((A \cup B)^{\prime}\right)=n(U)-n(A \cup B)
$$

در فرمول شمارء (Y)، Uبايد مجموعلاي متناهى باشد.


 $\mathrm{A}^{\prime} \cap \mathrm{B}^{\prime}=\ldots . . .$.






 ث) آر آر همه زيرمجموعهماى A A متنامى باشنده آنكاه A A يك مجموعه متناهى است. ج) اكر A داراى يك زيرمجموعه نامتناهى باشد، آنكاه A يك مجموعه نامتناهى است.

 خ) متمر مجموعه اعداد طبيعى نسبت به مجموعd اعداد صتحيح، مجموعه اعداد صحيح منفى است. W أ. متناهى يا نامتناهى بودن مجموعدهاى زير را مشخص كنيد.

ب) مجموعه اعدان صحيح فرد
ت) ت) مجموعة خيابابنهاى ايران
ج)
r
د) مجموعء كسرهايى با صورت و مخرج عدد طبيعى
$\mathbf{W}-\mathbb{N}$ (,
QUQ' $;$
(1) مجموعة اعداد طبييعى اول و ودورقمى

ب) مجموعأ تمام مربعها
ث) مجموعd اعداد كوياى بين ْ
$\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 0\}$ (を
$\left(-1, \frac{1}{r}\right)(\dot{z}$

$\mathbb{N} \cap \mathrm{Q}$;

به سؤالات زير هاسخ دهيد:
(1) دو مجموعه نامتناهى متمايز مثال بزنيد كه يكى از آنمها زيرمجموعه ديكرى ديرى باشد. ب) دو مجموعهُ نامتناهى متمايز مثال بزنيد كه اشتراك آنهها متناهى باشي آشد.
 ت) دو مجموعة نامتناهى متمايز مثال بزنيد كه تفاضل آنها مالنـا متناهى باشد.

فرض كنيد U Uمجموعه تمام مضربهاى طبيعى عدد 9 باشد.
با (ا
ب ب ( ب) يك زيرمجموعة متناهى از U U بنويسيد.
C

19. مجموعه اعداد صحيح را به عنوان مجموعة مرجع در نظر بكيريد:


 ت) مجموعة متناهى A

ارا را به عنوان مجموعة مرجع در نظر بكيريد و متمه هر يكى از مجموعههاى زيو را روى محور نشان دهيد، سپس آنها را بهصورت بـازه يـا

$$
\begin{aligned}
& B=(r,+\infty) \text { (\% } \quad \mathbf{Z} \text { ب } \quad A=(-1, \Delta] \text { ( } \\
& (-\gamma, 1) \cup(r, \gamma) \text { ( } \quad(-\infty, 1) \cap(0,+\infty) \text { (ث } \quad C=(-\infty, 1] \text { (ت }
\end{aligned}
$$


مجموعههاى زير را با اعضا بنويسيد.
$B \cup C^{\prime}$ u $\quad(A \cap B)^{\prime}$ ب $\quad A^{\prime}$ (
$(A-B) \cup C^{\prime}\left(\underset{c}{ } \quad\left(A \cup B^{\prime}\right) \cap C \leftrightarrow \quad(A \cup B)^{\prime}(\leftrightarrows\right.$
 از مجموعههاى زير را با اعضا بنويسيد.
$\left(A^{\prime} \cup B\right) \cap C^{\prime}(ت$
$\left(A \cap C^{\prime}\right)-B{ }_{\sim}$
$C^{\prime} \cup B$ ب
$\mathrm{B}^{\prime}$ (I
 كوحكـتر از $1 \%$ عدد ب را با B نمايش دهيه، درستى هر يكى از تساوىهاى زير را نشان دهيد.

$$
\mathrm{B}-\mathrm{A}=\mathrm{B} \cap \mathrm{~A}^{\prime}\left(\mathrm{O} \quad \mathrm{~A}-\mathrm{B}=\mathrm{A}-(\mathrm{A} \cap \mathrm{~B})\left(\mathrm{c} \quad\left(\mathrm{~A}^{\prime}\right)^{\prime}=\mathrm{A}\right. \text { ( }\right.
$$

$\mathrm{A} \cup\left(\mathrm{A}^{\prime} \cap \mathrm{B}\right)=\mathrm{A} \cup \mathrm{B}\left(\lessdot \quad(\mathrm{A} \cap \mathrm{B})^{\prime}=\mathrm{A}^{\prime} \cup \mathrm{B}^{\prime}\left(\stackrel{\Delta}{\bullet} \quad(\mathrm{A} \cup \mathrm{B})^{\prime}=\mathrm{A}^{\prime} \cap \mathrm{B}^{\prime}(\Xi\right.\right.$


 $\left(\left(\left(A \cup A^{\prime}\right) \cap A\right) \cup\left(A^{\prime} \cap U\right)\right) \cap B$ ( $\quad$ (A $\left.\cap A^{\prime}\right) \cup B$ (
 مطلوب است:

$$
\begin{array}{lcr}
n\left(A \cap B^{\prime}\right)(\% & n(A \cup B)(4 & n\left(A^{\prime}\right)(1 \\
n\left(A \cup B^{\prime}\right)(\tau & n\left(A^{\prime} \cup B^{\prime}\right)(\Leftrightarrow & n\left(A^{\prime} \cap B^{\prime}\right)(ت
\end{array}
$$

.YP
(ا) جند نفر در هر دو رشته فوتبال و واليبال فعاليت مىكنـند؟
ب) جند نفر در هيج يك از اين دو رشته فعاليت نمىكنـندئ بی) چثد نفر فقط فوتبال بازى مىكنند؟
 يك از اين دو المبياد شركت نكرده باشند:
 ب) جند نفر در المبياد رياضى شركت كردهاند ولى در المبياد فيزيك شركت نكردهاند؟
 الز عالىقايو بازديدكرده باشند ولى از بازار اصفهان بازديد نكرده باشند:
ب) جند نفر دستكم از يكى از اين دو مكان بازديد كردمانده؟
ت) جند نفر دقيقاً از يكى از اين دو مكان بازديد كردهاند؟

## 

(ا) چچند نفر از هر دو مكان بازديدكردهاند؟
پ) جند نفر از بازار اصفهان و از عالىقايو بازديد نكردهاند؟

ع) نادرست است، $\mathbb{N}$ (مجموعd اعداد طبيعى) و O (مجموعـة اعـداد فـرد طبيعى) مجموعـههايى نامتنامىانـــد و مجموعهاى نامتناهى است.
ح) درست است، زيرا:

A , B $\Rightarrow A \cap B=\varnothing \Rightarrow n(A \cap B)=0$
$\Rightarrow n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \not A B)=n(A)+n(B)$
خ خ نادرست است، متمم مجموعة اعداد صحيح منفى و عدد صفر میباشد.
$\mathbf{Z}=\{\ldots,-r,-1,0,1, r, \ldots\}, \mathbb{N}=\{1, r, \ldots\}$
$\Rightarrow \mathbf{N}^{\prime}=\mathbf{Z}-\mathbb{N}=\{\cdots,-\boldsymbol{r},-\boldsymbol{-}, \circ\}$
 مجموعه متناهى مىياشد. ب) نامتناهى، اين مجموعه بهصورت \} \} ... مجموعه نامتناهى مىباشدي «) نامتناهى، مىتوان هر تعداد دلخواه مربع با طول ضلعهاى مختلف رسم

كرد. يس اين مجموعه، نامتناهي است. ت) متناهى، تعداد خيابانهاى ايران ممكن است است زياد باشـد، ولـى بـالاخره

مى توان تعداد آنها را مشخص كرد. بنابراين يكى مجموعئ متناهى استى
 ا $\quad$, ${ }^{\circ}$ : $\frac{1}{r}, \frac{1}{r}, \frac{1}{r}, \ldots$

مشخص كرد:
 مشخص كرد:

( $\{\ldots,-\lambda,-\nu,-9\}$
ب) متنـاهی ( است كه يك مجموعd متناهى $\{1000,100 \mid, \ldots$, १११9 $\}$ $\mathrm{A}^{\prime} \cap \mathrm{B}^{\prime}=(\mathrm{A} \cup \mathrm{B})^{\prime}, \varnothing^{\prime}=\mathrm{U}, \mathrm{A} \cap \mathrm{A}^{\prime}=\varnothing(\mathrm{\psi}$ ت ج جا از هم

عضو حذف كنيه، آنگاه بىشمار عضو براى آن باقى مىماند.
(T) نادرست است، زيرا بیشمار عدد كويا مانـــد بازة ( )
 است كه يك مجموعd متناهى با صفر عضو مى مباشد. ه) نادرست است، زيرا A
 متناهى مىیاشل، بنابراين A ت) نادرست است، به عنوان مثال، مجموعd نامتناهى

$$
\text { متناهى \}, \}\{1\{ است. }
$$ , A

هر زيرمجموعه A متنامى است، بنابراين A متناهى مى الماشد. ج) درسـت اسـت، زيـرا آــر B B B B B عضوهاى مجموعة B در مجموعة A قرار دارند و در نتيجـه A B نامتنـاهى است.

## [صفعه ه ه تا Qكتابي درسى]

## adime

"nno>
عدد المّى 9 عدد جرمى
عدی اتیى (Z): تعداد يروتونهاى هسته يك اتم را عدد اتمى (Z) آن اتم مىنامند. واضح است كه در يكـ اتم خنتى تعداد يروتونهــا برابـر بـا تعـداد الكترونهاست. از اينرو، عدد اتمى، تعداد الكترونهاى موجود در اتم خنثى را نيز مشخص میىكند. عدد جرمى (A): مجموع تعداد يروتونها و نوترونهاى هستئ يكى اتمر را عدد جرمى (A) آن اتم مىنامند.
تعداد نوترونها + تعداد يروتونها = عدد جرمى

$$
\mathbf{A}=\mathbf{Z}+\mathbf{N}
$$


 مس خنثى است، تعداد بروتونها و تعداد الكترونهاى آن برابر مىباشد و براير ج ז تا است. حالا مىتوان با استفاده از رابطه عدد جرمى، تعداد $\mathrm{A}=\mathrm{Z}+\mathrm{N} \Rightarrow \mathrm{N}=\mathrm{A}-\mathrm{Z}=g r-r q=r f$ نوترونها را نيز بهدست آورد:

 ب) در


عدى جرمى عنصرى fo و تفاوت شمار يروتونها و نوترونهاى آن برابر f أست. عدد اتمى اين عنصر را بهدست آوريد.
 $\left.\begin{array}{l}\mathrm{N}+\mathrm{Z}=\mathrm{r}_{0} \\ \mathrm{~N}-\mathrm{Z}=\mathrm{F}\end{array}\right\} \Rightarrow \mathrm{N}=\mathrm{rr}, \mathrm{Z}=1 \Lambda$

است (N


و شمار الكتورنها ارتباط برقرار مىكند:

$$
\begin{aligned}
& A=N+Z \Rightarrow N+Z=F \Delta \\
& N-e=\varepsilon \quad(*) \\
& e=Z-r \quad(* *) \\
& N-e=\varepsilon \Rightarrow N-(Z-r)=\varepsilon \Rightarrow N-Z=r \\
& \left\{\begin{array}{l}
N+Z=r \Delta \\
N-Z=r
\end{array} \Rightarrow N=r f, Z=r 1\right.
\end{aligned}
$$

با توجه به نماد اين يون، عدد جرمى آن برابر FA اس است: اختلاف شمار نوترونها و الكترونها در آن برابر 8 است: با توجه به بار الكتريكى يون M میتوتوان نوشت: با جايگذارى رابطه (**) در (*) مىتوان معادله زير را بهدست آورد: حال میتوان يك دستكاه دومعادله دومجهول تشكيل داد:

$$
\begin{aligned}
& \text { :مى خواهيمر تعداد يروتون، الكترون و نوتوون را در كونههاى زير تعيين كنيما }
\end{aligned}
$$

e بررسىمها نشان مىدهد كه اغلب در يك نمونd طبيعى از عنصرى معين، اتمهاى سازنده، جرم يكسانى ندارند. براى مثالز، بررسى يك نمونـه منيـزيمه

 بروتونها و الكترونهاى برابر و تعداد نوترونهاي متفاي
 منيزيم سه ايزوتوب



 عنصر است. با استفاده از رابطة زير میتوان درصد فراوانى يك ايزوتوب را محاسبهكرد:

$$
\text { 100 } \times \text { تعداد اتمهاد آل آنمها ايزوتوب = درصد فراوانى هر ايزوتوب }
$$

## 

<
e هسته ايزوتوبهاى نايايدار، ماندكار نيست و با كآشت زمان متلاشى مى شود. اين ايزوتوبها برتوزا هستند و اغلب براثر تلاشى (متلاشى شدن) افزون بر ذرهماى يرانرئى، مقدار زيادي انرثى نيز آريز آزاد مىكتند.
 به يروتونهاى آنها برابر يا بيش از ها الباشد، نايايدارند و باكذشت زمان متلاشى مىشوند.


 كفت كه بس از كذشت FF9PH روز، نصف مقدارى كه به شما داده شده است (يك كرم)، متلاشى میشود.

## راديوايزوتوپها


 E به ايزوتوبهاى نابايدار، راديو ايزوتوب كفته ميشود. ايزوتوبهها
 شهه است.

| نماد ايزوتوب <br> ويثمى ايزوتوت | 'H | ${ }_{1} \mathbf{H}$ | iH | ${ }^{\text {P }}$ H | ${ }_{i}^{i} \mathrm{H}$ | iH | ${ }_{1}{ }^{\text {H }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| نيهعمر | بايدار | بايدار | $\begin{gathered} 1 r / r \\ \hline \text { سال } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1 / 7 \times 10^{-r r} \\ \text { ثانيه } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 9 / 1 \times 10^{-r r} \\ \text { ثانيه } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} r / 9 \times 10^{-r r} \\ \text { ثانيه} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \Gamma / \pi \times 1-\pi r \\ \text { ثانيه } \end{gathered}$ |
| درصد فراوانى در طبيعت | 99/9M1s | \%/011 | ناجيز | (ساختكى) | (ساختكى) | (ساختكى) | (ساختكى) |

1- در اين جدول، به هفت ايزوتوب هيدرورن اشاره شده است. ولى r r- از ميان ايزوتوبهاى يك عنصر، ايزوتويى كه درصد فراوانى بيشترى دارد، بايدارتر است:位 :
 P P- هر جه نيمعمر ايزوتوبى كوتامتر باشه، زمان ماندكارى كمترى هارد و در نتيجه نابايدارتر است:
 ه- در بين ايزوتوبهاى هيدروزن، ايزوتوبهاى H داشتن 9- مقايسه كامل بايدارى راديوايزوتوبهاى هيدرورن بهصورت زير است:



## كاربر دهای راديوايزوتوییها

 نخستين عنصرى بود كه در واكنشاه هستهاى ساخته شد. اين راديوايزوتوب در تصويربردارى يزشكى كاربرد ويرّاى دارد.
 است، نمىتوان آن را براى مدت طولانى نكّهارى كرد، بنابراين بسته به نياز، آن را با يك مولد هستهاى توليد و سبس مصرف میكنتد.



 ايزوتوبهاى اورانيه, (كه شامل الموه
 تيرويد هنكام جذب يون يديد، اين يون را نيز جذب مىكند. با افزايش مقدار اين يون در غدة تيروئيد، امكان تصويربردارى فراهم مىشود.

هر يك از عبارتهاى دادهشده را با استفاده از موارد زير كامل كنيد. (برخى ازز موارد اضافى هستند.)

$$
\begin{aligned}
& \text { بايدار - فيزيكى- برتوزاى- يروتون- واكنشيذيرى- نوترون- شيميايى- نقطل جوش } \\
& \text { هاى يك اتم بـكار مىرود. } \\
& \text { (1) نماد Z براى نشان دادن تعداد }
\end{aligned}
$$ -1. هر يك از عبارتهای ستون A با يك مورد از ستون B در ارتباط است. اين ارتباط را بيدا كرده و حرف مربـوط را داخــل كــادر مـورد نظــر بنويسيد. (برخى الز موارد ستون B اضافى است.)

| ستون | ( ستون |
| :---: | :---: |
|  | آ) يكى از مراحل مهم جرخه توليد سوخت هستهاي استي <br>  پ) نسبت شمار عنصرهاى ساختىى به شمار عنصرهاى شناختششده كهي در طبيعت يافت <br> می شوند. <br> ت) ايزوتوبى از منيزيم كه كمترين فراوانى را در يك ندونd طبيعى از آن دارد. |

11. درستى يا نادرستى عبارتهاى زير را تعيين كنيد و در صورت نادرست بودن، علت يا شكل درست آن را بنويسيد.

 ب) ايزوتوبهاى يك عنصر تعداد الكترونهاى يكسان و تعداد نوترونهاى متفاوت دارند.
 ث) مىتوان مقادير زيادى از عنصر تكنسيهم را ساخت و نكّهدارى كرد. ج) هر هـ هرصد فراوانى يك ايزووتوب در طبيعت بيشتر باشد، نشاندهندئده آن است كه ايزوتوب موردنظر بايدارتر است. هر يكـ از عبارتهاى زير را با النتخاب يكى از موارد دادهشده. كامل كنيد. IY


 ت) از ازيزوتوب ( ث) ايزوتوب (TrA
 w أ. در هر يكا از موارد زير، نماد شيميايى موردنظر را به همراه زيروند و بالاوند مناسب بنويسيد.




FIf. به موارد زير باسخ دهيد.



1ه. جدول زير راكاملكنيد.

| بار الكتريكى كونه | تعداه الكترون | تعداد | تعداد نوترون | عدد جرمى | ويزگى <br> كونه |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | ${ }_{8}^{17} \mathrm{C}$ |
|  |  |  |  |  | $\operatorname{lif}_{\hat{1}}^{r} \mathrm{Cd}^{\gamma+}$ |
|  |  |  |  |  | ${ }_{Y F}^{\mathrm{ra}} \mathrm{Se}^{r-}$ |
|  | vV |  |  | ras | $\cdots{ }^{. . .} \mathrm{Pt}^{+}$ |
|  | AF |  | Vr |  | $\cdots \mathrm{Sb}^{r-}$ |
| r+ | sf |  | VA |  | $\cdots{ }^{\ldots} \times$ |


 باشد، تعداد الكترونها و وترتوونهاى اتم X Xا احساب كنيد.
 19. در كونه X تفاوت شمار نوترونها و يروتونها برابر يك و تفاوت شمار الكترونها و نوترونها برابر ا است. اكر نسبت تعداد الكترونها به عدد جرمى آن برابر \&/0/ باشد، عدد اتمى و عدد جرمى X X را بمدست آوريد.
 را بددست آوريد. ( X X Y Y Y

YY. با توجه به جدول زير، به برسشهاى دادهشده ياسخ دهيد.

| نماد ايزوتوب <br> ويزى ايزوتوب | ${ }_{\dagger} \mathrm{Li}$ | ${ }_{\gamma}^{0} \mathrm{Li}$ | ${ }^{6} \mathrm{Li}$ | ${ }_{r}^{\mathbf{r}} \mathrm{Li}$ | ${ }_{\mathrm{r}}^{\mathbf{L}} \mathbf{L i}$ | ${ }_{r}{ }^{\text {Li }}$ | $\stackrel{\%}{\text { ¢ }}$ | $\because \mathrm{Hi}$ | $\stackrel{17}{12}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| نيهعر | $9 / 1 \times 10^{-r T} \mathrm{~s}$ | $r /\left(T \times 10^{-r r} s\right.$ | بايدار | بايدار | (19 $\times 10^{-1} \mathrm{~S}$ | $1 / 4 \times 10^{-1} \mathrm{~s}$ | $r \times 10^{-r / s}$ | A19 $\times 10^{-r}$ s | $9 \times 10^{-9} \mathrm{~s}$ |
| درصد فراوانى در طبيعت | (ساختىى) | (ساختىى) | V/®9 | 9r/FI | (ساختىى) | (ساختىى) | (ساختى) | (ساختكى) | (ساختكى) |

ب)

 .Y .Y. به موارد زير ياسخ دهيد.
(I) نيهعمر يك ماده را تعريف كنيد و رابطة آن با بايدارى ماده را را بيان نماييد.
ب) با توجه به كتاب درسى، هيدرورن ماراى جند ايزوتوب است؟؟
 ت) هيدرورن داراى جند راديويويزوتوتوب است؟ ث) در بايدارترين راديو ايزوتوب هيدرورنن، نسبت شمار, نوترونها به يروتونها جقدر است؟

涪 هِّند درصد خواهد بوده


$$
\begin{aligned}
& \text { فرضي هسـند..) }
\end{aligned}
$$

با استغاهـ از موارد دادهشده، شباهتها و تغاوتهاي ايزوتوبهشاى يك عنصر را بنويسيد.

ت


ب) موقعيت در ججدل دورهاهى



آ) نقطهُ ذوب و جوش ث) ث) خواص شيهيايى خ ختداد يروتون

به هيرسثشهأى زير
.YY



 حساب كنيد

 اليزوتوبها را هساسبه كنيد.
 وجود هاشته باشده فرصد فراواونى هر يكا از ايزوتوالهاها را مععاسبه كنيد.
 ${ }_{74}^{41} \mathrm{C}$. ${ }_{n}^{\mathrm{H}} \mathrm{Hi}^{\circ} \mathrm{B}$.

「A.







(ا) جاهاى خالى رأ انر شكل ير كتيد. ب) تودة سرطانى جيستا
ب) فرايند تشخيص اين بيمارى را توضيح دفيد.

## 

ب) از تكنسيم (99 Tc (9) براى تصويربردارى غدة تيرونيد اسـتفاده مىشـود،
 و غدة تيروئيد هنكام جذب يديد، اين يون را نيز جذب مىكند. بـا افـزايش

مقدار اين يون در غدة تيرونيد، امكان تصويربردارى فراهم مى موده ب) همه TMTc كه زمان ماندكارى يا نيمعمر اين عنصر كم است، نمىتوان مقادير زيـادى از اين عنصر را تهيه و براى مدت طولانى نكهدارى كرد.

10

| بار الكتريكى | تعداد <br> الكترون | تعداد هروتون | تعداد <br> نوترون | عدد جرمى | ويرّكى كونه |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 9 | 9 | $\wedge$ | If | ${ }_{9}^{14} \mathrm{C}$ |
| r+ | $f 8$ | fi | 94 | IIr | $\prod_{\& \lambda} \mathrm{Cd}^{\gamma+}$ |
| r- | re | rf | fa | v9 | ${ }_{r f}^{{ }_{Y}^{q}} \mathrm{Se}^{r-}$ |
| 1+ | vV | VA | IVY | r $\Delta \Delta$ | ${ }_{\forall \lambda}^{r \Delta \Delta} \mathrm{Pt}^{+}$ |
| $r-$ | AF | $\Delta 1$ | rr | Irr | ${ }_{\Delta 1}^{1 r r} \mathrm{Sb}^{r-}$ |
| r+ | 94 | 99 | VA | lif | $\underset{99}{1 / 7 f} X^{\gamma+}$ |

18
$X^{r+}\left\{\begin{array}{l}A=N+Z=v q \\ Z=e+r \Rightarrow e=Z-r \\ N-e=1 \Lambda \Rightarrow N-(Z-r)=1 \Lambda \Rightarrow N-Z=1 \Delta\end{array}\right.$
حالا با اسـتفاده از اولـين و آخـرين معادلـه و يـك دسـتكاه دو معادلـه دو $\left.\begin{array}{l}N+Z=v q \\ N-Z=10\end{array}\right\} \Rightarrow N=f v, Z=r Y$

XV X
$X^{F+} \begin{cases}A=N+Z=91 \Rightarrow Z=91-N \\ Z+e=V \varepsilon & \text { (r) } \\ e+N=A Y & \text { (r) }\end{cases}$
با جايكذارى رابطة (1) در (Y) داريهم:
$\left.\begin{array}{l}\mathrm{N}-\mathrm{e}=1 \Delta \\ \mathrm{~N}+\mathrm{e}=\Delta Y\end{array}\right\} \Rightarrow \mathrm{N}=\Delta 1, \mathrm{e}=\mathrm{rq}$
كونة fo ، X الكترون از اتـم X X اتم X برابر است با:

ب) شيميايى، نقطه جوش
(T) 4
"ه) يرتوزا
a (ب
f (i) 1.
e (ت
h (u
 اينرو اختلاف تعداد بروتون و نوترون اين عنصر برابر صفر خواهد بـود. كنـه
 ب) نادرست- در هستهٔ اتم هيدرورن H أ نوترونى وجود ندارد. ب) دن درست
 مى شوند. ث) نادرست- تكنسيم (99 TC زيادى از آن را نكهدارى كرد.



 كه برعكس اون بيزيه كه فكرشو مىאرىى!

$\frac{\text { هستئ اتم موردنظر نابايدار }}{} \frac{1}{V / \Delta}=0 / 99 \Rightarrow$ تعداد نوتروننهاد
 ${ }_{\mathrm{r}}^{\mathrm{qr}} \mathrm{Zn}$

نمايش عنصرها (A ب) يون دو بار مثبت آهن داراى TF الكترون است، از اينرو اتم آهن داراى ${ }_{59}^{\Delta 9} \mathrm{Fe}^{r+}$
\& الكترون و يروتون میباشد:
ب) از آنجا آه تعداد الكترونها و يروتونها با يكديكر برابر نيست، قطعاً ذره
 ${ }_{\text {YF }}^{\text {YF }}$ X $^{\text {r- }}$
 خواص شيميايى يكسانى دارند.

## adiwy

## 

احتمالاً شنيدهايد كه مردم ميكويند، آب سنكينتر از نفت است و يا آمن، فلز سنكينى است. آنجه به عنوان سنكينى بيان مىشود، در حقيقت كميتى به نام جكالى است.


 \$ج جاول زير را تكميل كنيد.


باسعچ, هر يكايى كه براى جرم و حجم النتخابكنيد، جكالى نيز بر حسب آنها بهدست مىآيد:
$\rho_{1}=\frac{m_{1}}{V_{1}}=\frac{r \cdot g}{1 . \mathrm{cm}^{r}}=r \frac{g}{\mathrm{~cm}^{r}}$
$\rho_{\mathrm{Y}}=\frac{\mathrm{m}_{\mathrm{Y}}}{\mathrm{V}_{\mathrm{r}}}=\frac{\Delta \mathrm{kg}}{\mathrm{L}}=\Delta \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{L}}$
$\rho_{r}=\frac{m_{r}}{V_{r}}=\frac{\lambda_{000} \mathrm{~kg}}{1 \mathrm{~m}^{r}}=\lambda 000 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}$

$$
\rho_{f}=\frac{m_{f}}{V_{f}}=\frac{r_{000} \mathrm{~kg}}{\sigma / \Delta \mathrm{m}^{r}}=F_{000} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}
$$

نكات جكالى:
$1 \frac{\mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}}=1000 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}=1 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~L}}$
() يكاهاى متداول و رابطه بين آنها با بهصورت مقابل است:


 هـ) اكر جند مايع مخلوطنشدنى را درون ظرف بريزيم، هر مايعى كه جكالى بيشترى داشته باشد، بايينتر قرار مىیيرد.

فردى براى استحمام مقدار ه•L آب استفاده مىكند. العر جكالى آب 1 $\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^{r}}=1 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~L}} \quad$ تبديل كنيد: $\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{L}}$ $\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}} \Rightarrow 1 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~L}}=\frac{\mathrm{m}}{\omega_{0} \mathrm{~L}} \Rightarrow \mathrm{~m}=\Delta \cdot \mathrm{kg}$ حال از رابطه جكالى كمك بكيريد:

 جسم روى آب نمك شناور میشود. $\Rightarrow$ اب نمك

## a(Piuy

 s… براى تعيين جكالى جسم بايد مراحل زير را انجام دهيد: () جرم جسم را به كمك ترازو اندازهكيرى كنيد. (T آ) آر جسم جامد شكل هندسى منظم ماندكره يا مكعب و ... داشته باشل، با اندازكيرى دقيق ابعاد و استفاده از فرمولمهاى هندسى، حجم را محاسبه كنيد. तICH در هنكام محاسبه جكالى، كاهى نياز به محاسبئ حجم جسمهايى داريم كه داراى شكل مشخصى هستند. براى يادآورى، جند نمونه از اين جسمها و نحوة بهدست آوردن حجم آنها را در زير مىيبينيد:

 مقدارى آب درون ظرف مدرج بريزيد و عدد حجم را مشخص كنيد. سيس جسم موردنظر را داخل آب قرار دهيد، بهطورىكه كل جسـم زيـر سـطح آب قرار كيرد و سبس عدد حجم را از روى استوانه مدرج مشخص كنيد. اختلاف دو عدد، برابر حجم جسمم است.

S $\mathrm{V}=\Delta \mathrm{cm} \times 1 . \mathrm{cm} \times \mathrm{F} \circ \mathrm{cm}=1 \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}$ هاسعء حجم مكعب از حاصلضرب ابعاد آن بهدست ميآيد: $\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}=\frac{\digamma \times 10^{r} \mathrm{~g}}{1 \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}}=f \frac{\mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}} \xrightarrow{\frac{1 \mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}}=10^{r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}} \rho=\kappa \times 10^{r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}$


 $\mathrm{V}=\Delta r \circ \mathrm{~cm}^{r}-\mathrm{F}_{\circ} \circ \mathrm{cm}^{r}=1 r \cdot \mathrm{~cm}^{r}$ هاسعٌ حجمم برتقال برابر است با اختلاف اعداد روى استوانة مدرج: $\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}=\frac{90 / \mathrm{g}}{\mid \mathrm{Y}^{\circ} \cdot \mathrm{cm}^{r}}=0 / \Delta \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^{r}}$

## actimر


ظرف مدرج را روى ترازو قرار دهيد و جرم ظرف را بهدست آوريد. سبس تا حجم معينى داخل ظرف مار مدرج مايع بريزيد و جرم مجمـوع مـايع و ظـرف را بهدست أوريد. اختلاف عدد جرمهاى دو مرحله، برابر جرم مايع است و با داشتن جرم و حجمى مايع، جكالى را باراراحتى محاسبه كنيد.
 ترازو عدد


$$
1 \Delta \circ \mathrm{~mL}=1 \Delta \circ \mathrm{~cm}^{r} \quad \mathrm{~m}=\left(9 \%_{0} / \mathrm{g}\right)-(\Lambda \Delta 0 \% \mathrm{~g})=1 \mathrm{r}_{0} / 0 \mathrm{~g}
$$

$$
\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{~V}}=\frac{1 \mathrm{r} \% \circ \mathrm{~g}}{10 . \mathrm{cm}^{r}}=0 / \lambda \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{~cm}^{r}} \xrightarrow{1 \frac{\mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}}=1 \cdot \frac{\mathrm{rg}}{\mathrm{~m}^{r}}} \rho=\lambda 00 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}
$$


.Y^. به سؤالات زير ياسخ دهيد:
 ب) جكونه مىتوان تشخيص داد كه فطعهاى از جنس طلاى خالص است هو. با توجه به شكل زير، جكالى جسهم را برحسب


 ب) جمعيت تمران حدوداً افراد شهر تهران جند مترمكعب مىشدوْ
 Yץ. آر, يرتقال را با يوست درون ظرف آب بيندازيد، روى آب شناور مىماند، ولى اتر بدون يوست درون آب بيندازيد، تهنشين مىشود. استنباط شما از اين آزمايش حيست؟

 هr. هr جكالى جوب


 ترتيب قرار كرفتن مايعها درون ظرف جكونه استْ

## －- ）

苗
$\mathrm{V}=\Delta \mathrm{m} \times \wedge \mathrm{m} \times r \mathrm{~m}=\| \mathrm{r}^{\mathrm{m}} \mathrm{m}^{r}$
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}} \Rightarrow \mathrm{m}=1 / \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^{r}} \times 1 \mathrm{Y} \cdot \mathrm{m}^{r}=1 \mathrm{Ff} \mathrm{kg}$
源
$\mathrm{V}=\frac{F}{r} \times r \times\left(\mathrm{Y}_{0} / \mathrm{cm}\right)^{r}=F \times 1 \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}=r r \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}$ $\xrightarrow{1 \mathrm{~cm}^{r}=10^{-r} \mathrm{~m}^{r}} \mathrm{~V}=r r \times 10^{-r} \mathrm{~m}^{r}$
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}=\frac{10 \% \mathrm{~kg}}{r r \times 10^{r} \mathrm{~m}^{r}}=\frac{10^{\dagger}}{r r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}=r / r / \Delta \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^{r}}$


$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}} \Rightarrow \Lambda_{000} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}=\frac{r_{0} / \mathrm{kg}}{\mathrm{V}} \Rightarrow \mathrm{V}=\frac{r_{0}}{\Lambda_{00}} \mathrm{~m}^{r}=\frac{1}{\mathrm{~F}_{0}} \mathrm{~m}^{r}$
$\xrightarrow{1 \mathrm{~m}^{r}=1 \cdot 0^{q} \mathrm{~cm}^{r}} V=\frac{10^{\varphi} \mathrm{m}^{r}}{F_{0}}=r / \Delta \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}$


屋

$\Rightarrow m_{ب!}=\mathrm{r}_{\mathrm{O} / \mathrm{g}} \mathrm{g}$
V $V \log -1 \log =900 \mathrm{~g}$ و حبـم مـايع
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}=\frac{900 \mathrm{~g}}{\Delta_{00} \mathrm{~cm}^{r}}=1 / r \frac{\mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}}$
همان حجم ليوان است：
$\xrightarrow{\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^{\varphi}}=10^{r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}} \rho=1 \% 00 \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}=1 / \pi \times 10^{r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}$
 جكالى مايع اول مايع ا، سّس مايع r و و مايع r قرار ميكيرد．
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}=\frac{\Gamma \Gamma_{0 / 0} \times 10^{r} \mathrm{~g}}{\mu / / \Psi \Delta \times 10^{F} \mathrm{~cm}^{r}} \simeq 10 / \Delta \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^{r}}$

$$
\xrightarrow{\frac{1 \mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}}=10^{r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}} \rho=10 / \Delta \times 10^{r} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{~m}^{r}}
$$

 بنابراين با انجام آزمايش جكالى قطعه را با بددست آورده و بـا جـــالى طــلاى خالص（جدولهاى مرجح）مقايسه مىكنيم．

Y4
$\mathrm{V}=\mathrm{rv} / \Delta \mathrm{mL}-\mathrm{r}_{\mathrm{r} / \mathrm{mL}}=\mathrm{V} / \Delta \mathrm{mL}, \mathrm{m}=1 \mathrm{Y} / \Delta \mathrm{g}$
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}}=\frac{\mathrm{T} / \Delta \mathrm{g}}{\mathrm{V} / \Delta \mathrm{mL}} \simeq \mathrm{V} / \mathrm{V} \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mL}}$
$1 / \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{min}} \times \frac{1 m \bar{L} \mathrm{~L}}{10^{r r} \mathrm{~L}}=1 / \gamma \times 10^{r} \frac{\mathrm{~g}}{\mathrm{~L}}$
$\mathrm{mLL}=1 \mathrm{~cm}^{r} \Rightarrow \rho=1 / \mathrm{v} \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^{r}}$

$V=1 \mathrm{~cm} \times \mathrm{rocm}_{\circ} \times \mathrm{r}_{\circ} \mathrm{cm}=9 \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r} \quad$ محاسبه كنيد
$\xrightarrow{1 \mathrm{~cm}^{r}=10^{-\phi} \mathrm{m}^{r}} \mathrm{~V}=9 \times 10^{r} \sin ^{r} \times \frac{10^{-9} \mathrm{~m}^{r}}{1 \mathrm{cin}^{r}}=9 \times 10^{-F} \mathrm{~m}^{r}$
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}} \Rightarrow \mathrm{m}=100 \times 10^{9} \frac{\mathrm{~kg}}{\mathrm{ma}^{-4}} \times 9 \times 10^{-\dagger} \mathrm{min}=9 \times 10^{\dagger} \mathrm{kg}$
$m_{j}=1 r \times 10^{9} \times V_{0} / \mathrm{kgg}=\lambda \mathrm{f} / 0 \times 10^{\gamma} \mathrm{kg}$
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}} \Rightarrow \mathrm{V}=\frac{\mathrm{m}}{\rho}=\frac{\text { Af／0 } \times 10^{\mathrm{Y}} \mathrm{kg}}{100 \times 10^{\rho} \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^{r}}}=\lambda / \not / \mathrm{m}^{r}$
يعنى تقريباً مكبيى به ضلع rm مىشود．

$V=F / V_{0} L \times \frac{1000 \mathrm{~cm}^{r}}{L}=F / V \circ \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}$
$\rho=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{V}} \Rightarrow \mathrm{m}=\rho \mathrm{V}$
$\Rightarrow \mathrm{m}=\left(1 / 0 \Delta \frac{\mathrm{~g}}{\mathrm{~cm}^{r}}\right) \times\left(\% / 10 \times 10^{r} \mathrm{~cm}^{r}\right)=\% / 9 \% \times 10^{r} \mathrm{~g}=\% / 9 \mathrm{kgg}$
范


 نسبت به آب است و در آب تهنشين مىشود．

## Ularasibicisio



## هـالبٍ الثهىنامه:مثنوى <br> 

## 


 نام كردكار، كردكا افلاك، كفى خاك: تركيب اضافى / هفت افلاك: تركيب وصفى اشاره بهآيهُ رإِّى خالقُّ بشرآ من طين،): تلميح / تكرار صامت ركى، و مصوت (d) : واج آرايى




## 



زهى كويا ; تـو، كام و زبانـم تو تويى هـم آشكارا، هـم نهانم



 - يرده برداشتن از جيزى الـكال||||تهنشان دادن آن جيز

فـروغغ رويت انـدازی سارى عـا

 مفعول / (پت) در (رويت): مضافُاليه

كل از شوق ديدار تو در فصل بهار، خندان و شكوفا شده و به همين خاطررنكى هاى بى شمارو زيادى دارد. (مشهوم: تجلّى جطال خداوتذ دريديدهها /




هـر آن وصفى كه كويِما بيش الز آنى
من تو را هر جه توصيف كنم تو بيشترازآن هستى و يقين مىدانم كه تو اصل و وجودبخش روح هستى. (مشفوم: قابل توصيف ثبودن خدا/ / ايهان به آفريندكى خلان)

- آن، جان: جناس ناهمسان ها اشاره به آيه (اسُبحانَهُ وتعالئ عما يَيِفون: او منزّه و فراتراست ازآنجه وصفش مىكند.،ه: تلميح





بيان موضوع يا مفهوم يا رقتار يا مسائل اجتماعى به شيوهُ اندرز بهركيرى ازداستان يا حكايت در الب شعرو نثر هدف:آموزش و تعليم
موضوع: حكمت، اخلاق، مذهب يا دانشى از معارف بشرى



جشمهاى از سنكى جدا شد وغرّشكنان، با خودنمايى به سرعت حركت كرد. (مفهوم: سرهت، خودنايّيى وغرور جشعه)



 صدف، هدف: جناسناهمسان ه تير، هدف:مراعات نظير


 (سَرداشتن كلبن و صحراal: استعاره (تشخيص)
جـون بِـَوَم، سبزه در آغوش مـن بـوسه زنـد بـر سـر و بـر دوش مـن
[جشمه كفت:] وقتى مىدوم سبزهها در آغوش من [به نشانئُ عزيز بودنم]، بر برو كتف من بوسه میزيند. . (مفهوم: خودستايى)
 ناهمسان \& سر، دوش، آغوش: مراعات نظير
چـون بكشـايهر ز سـر مـو، شِـَنْ مـاه بيينـد رخ خـود را بـه مـن


 سر، مو، شكن، رخ: مراعات نظير
 - 5هر
در بـر مـن ، ره جـو بـه بايان برد از خجلى سر بـه كريـان برد


ابـر ز مـن ، حامـل سـرمايه شــد


 [جشمه كفت:] كل با تمام خوشرنكى و شايستكى ، زندكى خود را اازمن دارد. (مفهوم: خودستايیى وغرور / فضخرفروشى)




آن جشمه كه ازغرور سرخوش و مست شده بود ، همانطور رفت تا از محلِّ شروع حركت خود كمى دور شد ... (مضهوم: فرور و غفلت)


[جشه4] درياى خروشان و ترسناكى را ديد كه در جوشش و موج بىمانند بود. (مفهوم: عظهت دريا)


 © كركردن فلكى افلك")، (اديده داشتن درياه، و (انعره برآوردن آنه،: استعاره (تشخيصن)

> راسـت بـه مانثـد يكـى زلزلـه داده تــش تــن سـاحله





- نسبت دادن „ديدن، به جشمه: استعاره (تشخيص)




[جشمه] اما با ديدن دريا جنان شكفتزده و ساكت ماند كه بآٓن همه زبانآورى و خوشسخنى، مشغول گوش دادن به صداى دريا شد. (مفهوم: حيرت و شكفترددكى)



## cis

## 

تعيين اجزاى اصلى جملهُ ساده: براى تعيين اجزاى اصلى جمله بايد ظرفيّت فعل را تشخيص داد. فعل كاهى به مفعول، مسند يا متمَم ثياز
دارد و كاهى تنها به نهاد نياز دارد.
 اجزاى اصلى جمله: نهاد، مفعول، متقمم (متمّم غير قابل حذف)، مسند، فعل اجزاى فرعى جمله: متمُم (متمّم قابل حذف)، قيد، وابستههاى اسم (مضافْ/اليه، صفت و ...)، تقشهاى تبعى (معطوف، بدل، تكرار) مغعول:كروه اسمى كه پس ازآن نقشنماى پراه باشد يا بتوان اين نقشنما را بدان افزود. مثاله ا- من كتابم را برداشتم. r- دوستم ازفروشكاه كتاب خريده بود. (كتاب را)

## .



 معنى و مفهوم غير مستقيما آن است.
مثالْ (هممى ازدهن بوى شير آيدش\&. مفهوم جبوى شير آمدنغ، كودكى و بىتجربكى است، نه شيرخواركى.




(حقيقت، ناميده مى شود.
orthor

$$
\begin{aligned}
& \text { كـه تـا او كـى آيـد ز آتـش بـرون؟ } \\
& \text { جه خيالهـا كذر كرد و كـــرن نكرد خوابي } \\
& \text { ا- يكـى دشـت بـا ديـدّان بـرز زحـون } \\
& \text { Y- ســرآن ندارد امشـبـبـه برآيد آفتاب }
\end{aligned}
$$





 قرار كرفته است. بس (اسرها مجاز از وقصدء است.

## ( 9 鱼

§-
معناى واوثههاى مشخص شده رابا معادل امروزى آنها مقايسه كنيد.

|  | كيسـت كــند بـا جـو منـى همسـى | در بـــن ايـن هـــــرده نيلـوفرى |
| :---: | :---: | :---: |
| عبادل) (عيناّ، | داده تنـش بـر تــــن سـاحل يلـه |  | Y بيت زير رابراساس ترتيب اجزاى جمله در زبان فارسى، مرتب كنيد.




ا- هر يكاز بيتهاى زير رالز نظرآرايههاى ادبى بررسى كنيد.
جـون بكشـايم ز سـر مـو، شـكن مـاه ببيــد رخ خـود را بـه مـن
 مو، شكن: مراعات نظير
كـه به دهـان بـرزده كـف جـون صـدف چشمه تـمالكاله صدف وتير: تشبيه/نسبت دادن دهان به صدف و جشمه: استعاره (تشخيص) / صدف، هدف: جثاس ناهمسان


((حرف)، شنيدنى است. شاعردر اين مصراع، دو حست بيناييى و شنوايـى را با مم آميخته است.
نمونهاى از كاربرد اين آرايه ادبى را در سروده نيما بيا بيابيد.
 قابل چشيدن است .) هرواره امكان دارد در معناى حقيقى و يا معناى غيرحقيقى به كار رود. به معناى حقيقى واڭه، „حقيقته و به معناى غيرحقيقى آى، (امجازه
 شرط آنكه ميان معناى حقيقى و معناى غيرحقيقى وارْه، ارتباط و ييوندى برقرار باشد؛ مثال:

■ يشـت ديـوار آنحـه گويـى، هـوش دار

 اكنون به دو بيت زيرتوجّه نماييد:



 ميدهد تا يكى به جاى ديكّرى بهكار دود، „شباهته ميان آن دو است.


$$
\begin{aligned}
& \text { تاج } \\
& \text { كـز همـه شيرينسـخنى، گّوش مانـد } \\
& \text { ليـى چنـان خيـره و خامـوش مانـد } \\
& \text { كوش كمهمال1 }
\end{aligned}
$$

8. 

چس از رسيدن به دريا، چه تغييرى در نتكرش و نحوة تفگّر ( چشمه، ايجاد شد؟
حيرتزده شل و به عظمت دريا و ناحيز بودن خون خود بـى برد. معنى و مفهوم بيت زيررابه نثوروان بنويسيد.

 سرودة زيراز سعدى است، محتواى آن را با شعر (انيماه) مقايسه كنيد. -r





 و فخرفروشى طى مى كند، ولى وقتى به دريا مىرسل، شكفتزده شده، سكوت مىكند و به صداى دريا كوش مىدهدل .در شعر سعدى نتيجهُ فروتنى،

دوست داريد جاى كدام يك ازشخصيتهاى شعر پنيماه (چشمه، دريا) باشيد؟ براى انیتخاب خود دليل بياوريد. $-p$
$\square$

> [] در آبكيرى سه ماهى بود: دو حازم، يكى عاجز.

در بركهاى سه ماهى وجود داشت. دو ماهى دورانديش بودند و يكى عاجزو ناتوان بود. (مفهوم: وجود تفاوت در دورانديشى و ناتوانى در عقل) ه نسبت دادن (احازمهَ و (اعاجز) به ماهى: تشخيص (استعاره) > آبتير، ماهى: مراعات نظير
 اتفاقاً روزى دو ماهىير ازآنجا كذشتند و با هم قرار كذاشتند تا دام بياورند و هر سه ماهى را صيد كنند.
-صياد، دام: مراعات نظير
 درمىآمل، برفَوْر بيرون رفت.
ماهيان اين سخن را شنيدند وآن كه عاقلتر بود و بارها ستمهاى روزكار ستمكار را ديده بود، به سرعت كارش را شروع كرد و فوراً، از طرفى كه
آب وارد بركه مىشد، بيرون رفت. (مفهوم: هوشيارى والستفاده ازفرصست)

- نسبت دادن (»حزمه) به ماهى: تشخيص (استعاره) / دستبُرد زمانه: اضافهُ استعارى (تشخيص) / نسبت دادن صفت (رجافى") به زمانه:


دراين هنكام ماهىييرها رسيدند و هردو طرف بركه را محكم بستند.
 ماهى ديكركه اززيتت عقل بهرهمند بود واندوختهای ازتجربه داشت ، با خود كفت: מاشتباه كردم و عاقبت كار كسانى كه اشتباه و غفلت مىكتند، .


 ثبات مردان وروز فكرخردردمندان است.ه
هرجند كه جارهسازى در هنكام كرفتارى فايدهُ زيادى ندارد. با اين حال. انسان عاقل هيجچاه از فوايد دانايى نااميد نمى شود و در دور كردن

 براي دفـع كرفتارى)

 و جان به سامت برد.
چس [ماهى دوم] خود را به مردكى زد و برروى آب مىرفت. صياد او را برداشت و حون به نظرش آمد كه ماهى مرده است ،آن راانداخت و ماهى با زيركى و چارهكرى خود را بهآب جوى انداخت و نجات يات يافت.
- جان به سلامت بردن -1
 مىدويد تا ترفتار شد.
وآن ماهى كه غفلت و بى خبرى بر رفتارهايش جيره و ناتوانى در كارهايش آشكار بود، با حالتى سركشته و شكفتزده و لنگلنكان ، به جب و راست میرفت و در بستىبلندى ها مىدويد تا اين كه سرانجام كرفتار شد. (مفهوم: كرفتارى، عاقبت ناكوار غفات وبى خريدى)
 * كاليلم


## colol ano 8 낭

$$
\begin{aligned}
& \text { ادبيّات تعليمى - موضوع اخلاقى - مسئلهاى اجتماعى ـ قالب شعر و نثر ـ آثار تختيلى ـ جذَّابيّت ادبى - اراثه دادن و } \\
& \text { كزارش -مثنوى معنوى - جنبه طنز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شكفتىها - شوق و اشتياق - وصف و توصيف ـ يقين و و اطمينان - الهى نامه عططار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيرايه - برازندكى و لياقت ـ نمط و شيوه - غرور و خودخواهى - مبداً و مقصد ـ بحر و و دريا - يله و رها - هنكامه و شاوغى } \\
& \text { - خواست و درخواست - ورطه و هلاكت ـ حادثه و اتفاق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كنج حكمت (بيرايه خرد) (بى خبرى - حيلت و تدبير ـ دفع مكايد ـ تأخير و تعجيل - صواب و خطا ـ ـثبات فكر ـ بينداخت ـ احوال و حالات ـ غالب و } \\
& \text { جيره -فراز و ونشيب غافلان ـ نصراللّه منشى } \\
& \text { " } \\
& \text { ستايش (به نام كردكار) } \\
& \text { جشمه }
\end{aligned}
$$

## whe chatal aypam

$$
\begin{aligned}
& \text { Y- تويى خلَّاقِ هر دانا ونادان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9- داده تنش برتن ساحل، يَله } \\
& \text { 1- الهي، فضلِ خودر اريارماكن }
\end{aligned}
$$ <br> \title{

قلمروزبانى <br> \title{
قلمروزبانى <br> معنى وازگّان مشخص شده را بنويسيد.
}

براى هريكاز معانى زيريك وازه از متن درس بيابيد وانيد وبنويسيد.
-
 9-
-1 - زمين بست ومحلّ هلاكت:
معناى وازگان زير را بنويسيد.
|l|



| (1) |
| :---: |
| 11-17-17 |
|  |

1- ا- زوال:
rir
18-كام:
:

ب) تويى رزّاق هرييداو ونهان

ب) تركيب:




هץ- در متن زير چند غلط املاييى هست: درست آنها را بنويسيد.




9 Y- روابط معناييى واگڭكان زيررا بنويسيد.

YY - در بيت زيريك تركيب وصفى و يكى تركيب اضافى بيابيد.


> فارسى دهم / گاج

YA- در كداميكاز موارد زير فعل اسنادى وجود ندارد؟
آَ كل از شوق تو خندان در بهار است
ب) تويىى رزاق هر بيداو وبنهان بي) ازخجلى سربه كريبان برد

Yq- در كدام يك از بيتهاى زير مفعول وجود دارد؟؟

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| از آنـش رنتهــاى بیشـمار اسـت | كل از شوق تو خـو |
|  |  |
| ب) | ) فضل: |
| YY- در مصراعهاى زير (נنهاد، مسند و فعل)، را مشخّص كنيد. |  |
| ب) باغ زمن صاحب بيرايه شد | آليكى جنان خيره و خاموش ماند |
|  |  |
| ج) درين معركه، يكتا منم | ث) زو بومد بس كّهرتابناكِ |



قلموو ادبى

-     - 



 ه" هr - هر يك از بيتهاى زيربه جه موضوعى تلميح (اشاره) دارند؟
 ب) تويـى رزاق هـر بيـدا و ينهان

وץ- دركداميكاز بيتهاى زيرآرايه تضاد ودركداميك آرايه كنايه به كار رفتهاست؟
آل جـو در وقت بهـار آيـى بديـار
 Y Yا"- در كدام بيت زيرجناس وجود دارد؟ آن را مشخّص كنيد.
آل تويـى رزاق هـر بيـدا و بنهانـان ب) آنجـه زان زاغ جنيـن داد سـراغ




$$
\begin{aligned}
& \text { غُلغلـهزن، تيزه } \\
& \text { بوسـه زنــل بـر سـر و بـر دوش مـن } \\
& \text { بـاغ ز مـن صاحـب يـيرايـه شــ }
\end{aligned}
$$

qq-

ب) جـون بِـدَوَم، سـبيزه در آغـوش مـن ب) ابـر ز مـن، حامـل سـرمايه شـد - Fo


كـه ييــدا كـرد آدم از كفـى خـاكى ز رحمـت، يـك نظـر در كار مـا كـن
تويسى خـلاق هـر دانـا و نـادان
 عجايـب نقشهـا سـازى سـوى خـاكـ از آنـش رنتـهـاى بىشـمار اسـت
 غلغلـهزنن تيزه كاه چـو تيـرى كـه رود بـر هـدف تـاج سـر كلبـن و صحـرا منـم مـاه ببينـد رخ خـود را بـه مـن
 بوسـه زنــد بـر سـر و بـر دوش مـن باغ ز مـن صاحـب يـيرايـه شـد
 ديـله سـيه كـرده، شـده زَهـرهدر كيسـت كنـد بـا جـو منـى همسـرى؟ داده تنـش بـر تـن سـاحل، يَلـه خويشـتن از حادهــه برتـر كشـر كـز همـه شيرينسـخنى، كــوش مانـد

از آنـش رنتهـاى بىشـمار اسـت

تويـى خـلاق هـر دانـا و نـادان

قلمرو فكرى
ابيات زيررابه نثر ساده و روان بركردانيد.



位 \& هـ هـر آن وصفـى كـه كويـم، بيـش از آنـى
 SA Fq

جـا 1
譁

 ( د در بــن ايـن - $\Delta V$
 - 09 خواسـت كـزان ورطـه، قـدم دركشـد (\%- ليـك جنـان خيـره و خامـوش مانـد اغ- دربيت زير منظور از (خخندان بودن كله هيست؟ كّل از شـوق تـو خنـدان در بهـار اسـت
YY- در بيت زيربه كدام صفت الهه اشاره شده است؟



كـه هيـيدا كـرد آدم از كفـى خـا
حقيقـت غيردهبـردارى ز ز رخسار تـاجِ سـرٍ كُلبـن و صحـرا، منـم باغ ز مـن صاحـب يبرايـه شـا كيسـت كنـد بـا جـو منـى همسـرى؟

ب) جـو در وقـتِ بهـار آيـى پديـدار
ب) كفـت: دريـن معركـه، يكتـا منـما ت) ابـر ز مـن، حامـل سـرمايه شـد

\$F- با توجه به بيتهاى زير به يرسشها باسخ دهيد.



آل كدام بيت آرايهُ حسآميزى دارد؟ آن را مشخْص كنيد.
ب) مفهوم دو بيت اقل جيست؟
هو-مفهوم هر يكاز جمملات زير رابنويسيد.
آَ تا روزى خدا تمام نشده، به در خانهُ ديكرى نروم.
ب) تا قدم به بهشت نكذاشتهام، ازهواى نفس و شيطان غافل نباشم.

## كونهشناسى و تاريخ ادييات

צ9- جاهاي خالى رابا اوازههاى مناسب يركنيد.




-sV درست و نادرست را مشخّص كنيد.
آٓ كليله و دمنه ترجمه نصرالله منشى به زبان فارسى أستا

ب) تمام آثار سرايندة شعر (پشمهd) در قالب شعرنواست.

## 



## a few /adj., pron./

تعداد كمى
I read a few of her books.
من تعداد كمى ازكتابهاى اورا خواندم.
air $/ n . /$
10
We need air to be alive.

alive /adj./
زنده، در قيد حيات
Now there are only a few Iranian cheetahs alive.
اكنون فقط تعداد كمى يوزيلنك ايرانى زتده وجود دارند.

The Iranian cheetah is among these animals.
يوزيلنك ايرانى از جملة اين حيوانها است.
anymore /adv//
(در جملهماى منفى) ديكر، بيش از اين اين
Some hunters don't go hunting anymore.
برخى شكارجيان ديكر به شكار نمىروند.
aquiarium $/ n / /$
اكواريوما
They are going to visit the aquiarium in the park.
آنها قصد دارند كها از Tكواريوم در بارى ديدن كند.

## Arab /n./

عربه عربى
My father is going to travel to some Arab countries this summer.

بدرم قصد دارد تابستانٍ امسال به تعدادى كشورهاى عربى سفركند. bear $/ n$./
The bear is standing on the ice.
آن خرس روى يخ ايستاده است.
be going to $/ \mathrm{v} / \mathrm{/}$
قصد داشتن
They are going to buy a house soon.
آنها قصـد دارند به زودى خانهاى بخرئد.
bird $/ n$./ يرنده
In the zoo, we have small animals like birds.

The program is very boring.
اين برناهه خيلى كسل كنده است.
build /v./ ساختمان، پل، جاده) ساختن، درست كردن ( They build some houses every year.

آنها هر سال تعدادى خانه مى سازند.

## bus stop $/ n . /$

 ايستكاه اتوبوسThere are two bus stops near your school.

$$
\begin{aligned}
& \text { دو ايستكاه اتوبوس نزديكي مدرسه شما وجود دارد. } \\
& \text { cheetah } / n \text {./ } \\
& \text { يوز، يوزيلنت }
\end{aligned}
$$

Where is the natural home of the Iranian cheetah?
زيستكاه طبيعى يوزيلنكِ ايرانى كجاست؟
 The child is watching TV.
آن بجّهَ در رحال تماشاى تلويزيون است.

## coffee $/ \mathrm{m}$./

My father usually drinks coffee in the morning.
بدرم معمولاً هنكامِ صبح قَهوه مىنوشد.
common /adj./
(دستور زبان ) عام؛ عمومى
The words "boy", "tree" and "bear" are common nouns.
كلمههاى (پيسره)، מدرخت) و و(خرس) |سمههاى عام هستند.

## danger $/ n$./

خطر، مخاطره
The children's lives are still in danger.
زيدكي بِههها هنوز در معرضٍ خطر است.
destroy $10 . /$
تابود كردن، از بين بردن
They cut trees and destroy lakes.
آنها درختان را قطع و درياجهها را اباود مىكند.
die out/v//
منقرف شدن، از بين رفتن

The Persian lion died out about 75 years ago.
شيرايرانى تقريبآ Vه سالِ بيش متقرضن شد.
dolphin /n./
Dolphins are very clever animals.
دلقينها حيوانهاى بسيار باهوشى هستند.
duck /n./
أردك، مرغابى

The ducks in the river are very beautiful.
اردكى هاى داخل رودخانه، بسيار زييا هستند.

## Earth $/ n$./

(كره) زمين، زمين

We live on Earth.
ما روى (كرأ) زمين زندكى میكنيم.
elephant $/ n . /$
There are two types of elephants, the African and the Asian.
دو نوع فيل وجود دارد ، آفريقايى وآسيايى.
 برنامه ريزى قبلى انجام خواهد شد و با فعل كمكى "will" سانته مانه می شود.
 كمكي "will" در فارسى كاهى معادلِ (خواستن)، بهكار مىرود وكاهى هم براى آن معادل جندان دقيقى ارائه نمى شود.
"Affirmative Form": 1
به جدول زير دقت كنيم:

| جملههاى خبرى |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| فاعل | will | شكل سادة فعل | ادامهُ جمله |
| I / You / He / She / We / They / Ali / The man / The children / | will | travel | to Europe. |

$\Rightarrow$ I will save nature.
شكل سادة فعل
$\Rightarrow$ She will travel to Europe.
"Negative Form":
 طبق جدول زير:

| جملههاى منفى |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| فاعل | will not / won't | شكل سادة فعل | ادامهُ جمله |
| I/ You / He / She / We / They / The nurse / Alice and Kate | will not (won't) | watch | TV. |

$\Rightarrow$ You will not (won't) buy a new car.
$\Rightarrow$ Reza will not (won't) have an exam tomorrow.
(شما اتومبيل جديدى نخوافيد خريد. .)
(رونا فردا امتحان نخْواهد داشت.)



| جملههاى سوالى |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| د/ Will | فاعل | شكل سادهُ فعل | ادامهُ جمله |
| Will | I/ you / he / she / we / they / Ali / Mina | study | English soon? |

$\Rightarrow$ Will the man read the letter next month?
شكل سادهُ فعل
$\Rightarrow$ Will the people lose their money?
„آيآآن مرد ماهآينده نامه را خواهد خواند؟^،
(آياي مردم يولشان راززدست خواهتد داد؟ه،

همانطور كه در دورة اول متوسطه خوانديد، جملههاى تعجّبى آهيكِ خيزان" rising" " كلمaهاى "What"با"How" شروع شوند. اما علامبِّآخرِ همهُ جمله هاى تعجّى ، علامتِ تعجب (ا) است. در اتتهاى اين جملهها، صدا

$$
\begin{aligned}
& \text { به سمت بالا تهايل بيدا كرده و زياد مى شود. } \\
& \text { ("جه مكان شكغتانكيزى!) } \\
& \text { („اليست!") } \\
& \text { (»جه قدر تعجبآور!ه) }
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow$ What a wonderful place! ( $\nearrow$ )
$\Rightarrow$ That's great! ( $\nearrow$ )
$\Rightarrow$ How amazing! ( $\nearrow$ )
(1) (595)


$\Rightarrow$ Will you save nature? ( $\nearrow$ )
$\Rightarrow$ Do you have any hobbies? ( $\nearrow$ )
$\Rightarrow$ Are you going to destroy nature? $(\pi)$
„آيا شما طبيعت را نجات خواهيد دادیى)

„آيا شما قصد داريد طبيعت راتخريب كنيد؟ی،

## Conversation: :W

Maryam is visiting the Museum of Nature and Wildlife. She's talking to Mr. Razavi who works in the museum.
مريم در حال بازديد از موزة طبيعت و حيات وحش است ا او بآقاى رضوى كه در موزه كار مىكند ، صحبت مىكند.
Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?

Mr. Razavi: No, it is a cheetah.
Maryam: Ob a cheetah?
 مريم: „أه، يك يوزيلنك؟^هـ

Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.
آقاى رضوى: : آره، يك يوزيلنكِي ايرانى . اون يك حيوون درمعرضٍ خطره.ه.

Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?

Mr. Razavi: Right! But the number will increase.
آتاى رضوى: (ادرسته ، ولى تعداد (اونا) افزايش خواهد يافت.)
Maryam: Really?! How?
مريم: („واقعاًآ؟ جهطور؟")
Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take care of them.
آقاى رضوى: (اخُب، ما تعدادى بريامه داريم. براى مثال قصد داريم كه از زيستكاههاى اونا مراقبت كنيم، دربارة زيدكيشون فيلم بسازيم و به مردم Tآموزش بديم كه جهطور مراقب اونا باشن .

Today, there are some endangered animals on Earth. It means that we can find only a few of them around us. Some examples are whales, pandas, tigers and Asian elephants.
 اطراف خود بيدا كنيم. تعدادى از نمونهها نهينكها ، بانداها ، بيرها و فيلهاى آسيايى هستند.

## QUESTIONS


(. . به جاى خطهاى تيره، حرفهاى مناسب قرار دهيد.
(1) T_g_rs and $I_{-}$pars are wild animals.
(2) We should pay attention to end _ing _red animals and wild _if _.
(3) This man is incr _- sing the number of the plants that he gr __s.
(4) $R_{-} c_{-}$ntly, some animals $d_{--} d$ out.
(5) What are you going to do in $f_{-} t$ _re to save $n_{-} t$ _re?
(6) They watched the movie inst _- d of visiting their rel _tiv _s.

VOCABULARY
「. ك. كلمههاى داده شده رادرزيرِتصويرهاى مربوطه بنويسيد. (دو كلمه اضافى است.)

| a leopard <br> a duck | a cheetah <br> the Earth | a forest <br> a plain | a bear <br> a wolf |
| :--- | :--- | :--- | :--- |


(7)

(8)

$\qquad$ (11) $\qquad$ (12)

$\qquad$
". حرفِ مناسب با جملههاى داده شده را زيرتصويرهاى مربوطه بنويسيد (يك جمله اضافى است).
(a) We are going to travel to Shiraz.
(b) Look at the wonderful plain.
(C) They are going to save nature.
(d) We love our country.
(e) The bear is dangerous.

(13) ()
(14) ()

(15) ()


16 ()
(36) A person who goes hunting is a

```
V\ \ جماههاى زير رابا نوشتن كلمهاى مناسب و با معلوماتِ خود كامل كثيد.
```

(37) The firefighters are $\qquad$ out the fire.
(38) They $\qquad$ many trees of the jungle and built a new road.
(39) When we pay attention to the endangered animals, their number will $\qquad$ .
(40) Some animals $\qquad$ , but many of them are still alive.
(41) Some wild animals $\qquad$ Iranian lions died out 75 years ago.
(42) $\qquad$
(43)
(44)
(45)
(46)
(47) $\qquad$

| T | A | E | W | 0 | L | F |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| V | G | M | 0 | N | E | P |
| W | H | A | L | E | 0 | G |
| B | E | C | K | L | P | 0 |
| S | Z | E | B | R | A | A |
| F | R | U | W | Z | R | T |
| T | I | G | E | R | D | C |

9. كلمههاى مناسب باكلمهها يا عبارتهاى ستون (A) رالز ستون (B) يـيداكرده وحرف مربوطه راداخلِ يرانثز بنويسيد. (در ستون(B) يكى باسخ
(A)

## (B)

(a) safe
(48) an endangered animal ( )
(b) cheetah
(49) a few ( )
(50) take care of ( )
(c) low
(51) opposit of "danger" ( )
(52) opposit of "high" ( )
(d) not much
(e) not many
(f) protect

## CONVERSATION

اضافى است.)

ه (. جوابِ سوالهاى ستون (A) رااز ستون (B) ييدا كثيد و حرف مربوطه رادر داخل يرانتز بنويسيد (در ستون (B) يكى جواب اضافى است).
(A)
(53) Will they destroy nature? ( )
(54) What is it? Is it a leopard? ( )
(55) What are the tourists going to do? ( )
(56) Do they make movies about wildife? ( )
(57) Where is the National Museum? ( )
(58) When will the number of cheetehs increase? ( )
(B)
(a) They will visit Shiraz.
(b) When people take care of them.
(c) Yes, they do some.
(d) No , they won't.
(e) At $80^{\prime}$ clock.
(f) No , it is a cheetah.
(g) It's near the Azadi Tower.

## GRAMMAR

| (ا. مناسبترين كزينه راانتخاب كنيد.
(59) The doctor $\qquad$ his relatives next Monday.
(1) visits
(2) visiting
(3) will visit
(4) visited
(60) $\qquad$ the firefighters put out the fire soon?
(1) Do
(2) Does
(3) Are
(4) Will
. IV
(99) are - some money - in the bank - save - they - going to. $\qquad$
(100) nature - we - hopeful - don't - are - that - destroy - they. $\qquad$
(101) the injured - will - the doctors - man - help? $\qquad$
(102) he - going to - why - go to bed - is - early? $\qquad$
(103) will - save - wildlife - how - they?
(104) participate - last week - didn't - why - the course - she - in? $\qquad$

WRITING
성노
\|. در جـدولي زيراسمههاى مفرد را به جمع و اسمهاى جمع را به مفرد تبديل كثيد.
(105)

| هفرد | ear | box |  | child |  |  | wife |  | glass | life |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| جمع |  |  | men |  | wolves | feet |  | mice |  |  |

9 ا. جاهاى خالى جملa هاى زيررا با "a / an / the" كامل كثيد.
(106) This is $\qquad$ ice-cream. $\qquad$ ice-cream is delicious.
(107) $\qquad$ umbrella which you bought is expensive.
(108) There is $\qquad$ man in the forest. man is old and sick.

109 I like $\qquad$ program. Please turn the TV on.
(110) $\qquad$ elephants in the jungle are amazing.
-广. شكل صتحيح اسممهاى داخلِ براتززرا اتتخابب كنيد.
(111) Nowadays (people / People) connect to the (internet / Internet) a lot.
(112) His (Friends / friends) speak in (german / German) and (french / French).
(113) My (brothers / Brothers) live in (gorgan / Gorgan).
(114) It is the (time / Time) to save (nature / Nature).
(115) Many (animals / Animals) live in the (jungles / Jungles) of (africa / Africa).
(116) What an amazing animal! $\square$
(117) When are you going to help me? $\square$
(118) Does his father take care of his old mother? $\square$
(119) We will go to the mountain soon. $\square$
(120) She has a sore throat. $\square$
(121) How fantastic! $\square$
(122) How did the accident happen? $\qquad$

YY. متن زيررا بهدقت بغواثيد و جاى خالى راباكزيثأ متاسب كامل كنيد.
When a large place is full of $\qquad$ (123), we name it a "jungle". There are many (124) of plants and short or tall trees in it. Different kinds of animals live there, too. About $\mathbf{4 2 0}$ million years ago, old plants and small living $\qquad$ (125) started to grow in jungles. People (126) jungles because they could find food, fruits and many other things there. But now people $\qquad$ ( 127 ) jungles to build roads, bridges or houses.

| (123) (1) travels | (2) trees | (3) trips | (4) tourists |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| (124) (1) toys | (2) texts | (3) places | (4) types |
| (125) (1) things | (2) meals | (3) hobbies | (4) poems |
| (126) (1) reported | (2) reserved | (3) respected | (4) rested |
| (127) (1) destroy | (2) decide | (3) donate | (4) draw |

## COMPREHENSION



YT. متن زيررا به دقت خوانده و به سوالههاى آن باسخ دهيد.
Animals are becoming endangered for different reasons ${ }^{1}$. Some animals are endangered because people destroy their natural homes. People are building cities, cutting down trees and mining ${ }^{2}$ in places that animals live. Other animals are endangered because people are hunting and killing them. Sometimes animals are endangered because of other animals. When a new animal starts living in a place, it can take food from the animals that lived there before, it means it hunts them.
(128) All animals are endangered. (True / False)
(129) People destroy the home of some animals. (True / False)
(130) People cut down $\qquad$ and build cities.
(131) Some people $\qquad$ and kill animals.
(132) Sometimes new animals start living in a place and
(1) are endangered
(2) kill people
(3) cut trees
(4) eat other animals

133 Why do some people destroy the natural home of animals?


808 3هاكَ هوَ اللّهُ (آن همان خداوند است.)

| النّّفِّرْ0] |  | الíar |  | كاتِ | الشَّجَّرْه |  | لِّنِك |  | آنظّز |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| تر و تازه |  | شاخهها |  | داراى | درخت |  | بها |  | نكاه كن |
| به آن درختِ داراى شاخههاى تر و تازه نكاهكن. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شَجْرَه | صازَّ |  | كيف | g | خَبَّة | هن |  | نَّكْتْ | كيف |
| درخت | شد |  | جكونه | , | دانه | ز |  | رشدرد | جكونه |
| جكّونه از دانهاى رشدكرد و جكونه هرخت شد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مِنها <br> ازان |  |  |  | الْندي <br> كسى | 15 150 | كُّ | \% | فَابِّكْ |
|  |  |  |  | در میآورّ |  | كيست | بك | , | بس تحقيقن |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مُسْتَعْرْه فروزان |  |  <br> بارة آتش آن |  |  | الّتّي | الشّّمِي |  | إلّى | وَا |
|  |  | خورشيد |  | 4 |  | و نكاهكن |
| و به خورشيدى كه باره آتشِ آن فروزان است، نغاهن. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مُنتَـشَرْهْ <br> بخششونده |  |  |  |  | حرارةًا |  |  | بآ104 | ¢ |  | ضبيـاء | فيها |
|  |  | , |  | روشنايى |  |  |  | در آن |

در آن [خورشيد] روشنايى هست و با آن كرما و حرارتى بخشششونده هست.


| قَراغْ: جاى خالى قاعَعَ: سالن | 131: اين $\leftarrow$ هذ (رَّنْ ذا: اين كيست؟" |  |
| :---: | :---: | :---: |
| قَّل: بكو | ذات: |  |
|  | ذو، ذا، ذي: داراى |  |
| مُسِّعَين: يارى جوينده | داكدً: آن |  |
|  |  |  |
| مَطار: فروداه |  | بالغ: كامل ( |
|  | صارّ: شد (مضارع: يُصيز) |  |
|  | ضَعْ: بكذار (وضَعَ: كذاشت) |  |
| تَّفِّةٌة | ضبياء: روشنايى |  |
|  | عَيْنٌ: مشَّصكن | تعارّف: آشنايى با همديكر |
| (ماضى: نَّما /مضارع: يُنّْو) |  | جَدَّرَّ: باره آتشا |
|  |  |  |
| (ماضى: أَخْزَج /مصدر: إخراج) | غَغِيم: ابر | هَرّر: مرواريدها (مفرد: دّرّ) |


| فِِياء = نور روشنايى | غَيمر = سَحابِ | رَقَدَد = نامَ <br> خوابيد | شَرْزَة = جَدْوَة بارة آتش | لِسان = لُغة زبان | فتر\| |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | مَّمر = فاكهية | حَبيب = صَديق <br> دوست |  | مُجَتُّهِ = مُحْجِّ كوشا، تلاشكر |  |
| زَخيص ز ارزان |  | بَعيد <br> دور | بِدآيّة <br> آغاز \# | بَيع <br> فروش $\neq خ$ خريد |  |
| هَمنوع $\neq$ مَسموح <br> غيرمجاز \# =مجاز | راسِب = <br> مردود = قبول، برنده | لَيل <br> شب | قَّبيح $\neq$ جَهَيل <br> زشت ز | ضِ روشنايى \# $\ddagger$ | مrishors |
|  |  |  |  | حَبيب $\neq$ عَدوٌ دوست |  |
| دَ <br> مرواريد | ألوان $\leftarrow{ }^{\text {أَون }}$ رنت |  نعمت | أَنَجِّم، نُجوم ستاره |  سنك |  |
| جبال $\leftarrow$ جَبل كوه | عَقَارب $\leftarrow$ عَقربة عقربه | أْدقاء $\leftarrow$ صَّديق دوست | أينّام |  شاخه | 寿 |
|  |  | أَفعال $\leftarrow$ فِّغ فعل | جُقَل $\leftarrow$ جُمْلَّهِ جمله | أَبْحاث ـ يوروهش |  |

دوست عزيز ابتدا نكامى به مطالب سالهاى گذشته میاندازيم، حون تمرينهاى درس اول براى يادآورى همان مطالب است.

كلمه بر سه نوع است

مثال كتابُّ التلميذِ /كِتابْ تلميذٍ مثال حَمْد، بُغد و ...


مذكّر | اسمى كه در جانداران بر جنسِ نَر دلالت دارد يا مماتواند بىجان باشدء مثال عليَ التلميذ، كتابُ و ... .



| مثـال كِتابُ: يك كتاب <br> طالِبُ / طالِبهُ: يكت دانشآموز يسر / يك دانشآموز دختر |  | بدون علامت | مفرد: يك جيز يا يك شخص | 140 sher |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| كتاب + انِ ا ينِ: كِتابانِ اكتابتِينٍ: دو كتاب <br>  <br>  |  | علامت (انِ / ئنِ) | مثنّى: دو جيز يا دو شخص |  |
|  | علامت (ونّ / ينَ) | جمع مذكرّ سالم. | جمع: بيش از هو جيز يا دو شخص |  |
| مَجَلِّة + ات: مَجلَّات: جِند مجلَّه (مجلَّهما) طالبة + ات: طالِبات: جند دانشآموز (دانشآموزان) دختر | علامت (ت) | جمع مؤنّ سالم. |  |  |
| طالِب: طَّاب - مَدرسَّة مَارِسِ -كتاب: كُّبٌ | بدونِ علامت و سَماعى (شنيدنى) | جمع مُكَّرُ |  |  |

## 새우ำ6

آيا مىدانيد؟


\#









مثال كَمْ الساعةً الآنْ









الرّبيع (بهار)، المُّيف (تابستان)، الضَريف (باييز)، الشٌّاه (زمستان)

دوست عزيز، اميدوارم براى باسغ به سواللات آماده شده باشيد. آر هم نتوانستيد، لازم است جند بار مطالب و توضيحات را مرور كنيد تا توانانيى ياسخ به تمرينات و سوالات را بهدست آريدي.

## 


كفتورو (آشنايى در فرودكاه نجف اششرف)

$$
\begin{aligned}
& \text { (يكى از كارمندان در سالن فروداناه) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (درود و رحمت خداوند و بركاتش بر شما باد.) }
\end{aligned}
$$

مَا اسْتَكَ الْكَرِيّْهُ (اسم شريفت جيست9)
إسمي عَبدَالرَّحمانِ.
(اسم من عبدالرحمان است.)

(زائر (زيارتكنده) إرامكاه اميرالمؤمنين على ()

(درود بر شما.)
 كيفٌ حالَّكْ (حالت جطرو است؟)


 (اسمٌ من حسين است و اسم شريف تو جيستأ)

 هي أمانِ الالّة. (در يثاه خدال)

#  





| \%er |  | \% \% |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| هؤلاءِ الأَفْدِاءً | هؤلاءٍ فإِزاتٌ | اُولثلكَ الضالِحونَ | هاتانِ زُجاجِّانِ | هُذانِ الدّليلانِ | تِلكَ البَّاريَّةً |
| اين دوستان | اينها برزدكان هستند. | آن درستكاران | اينها دو شيشه هستن. | اين دو راهنما | آن باترى |

## 






| - 7 - - - 1 r | $=-10$ | $=-\quad-\quad-1 r$ | $=-11$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\neq-\quad-11$ | - $\quad 7-19$ | $\cdots-\quad=-\quad-1 \%$ | \# $\ddagger$ - - - $1 r$ |

د
الألفُنْ
(1) الحَّبَّة
( أَشُّجْر
(O)
(الْقَتر
آلكِدار
(الشّمس
(1)

(أَزُجاجْ
(1)
O וֹ



-

隹
 هـ











 -



 . (泿

دانشآهوز درسهايش را (1. مینويسد.
.



## 4ig ك




 -Ya

 -v9




(F


E






$\stackrel{\rightharpoonup}{4}$
AF



م


بـــاسخ ســؤالات المتتحانـى درس : اوّل

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text {.W .W }
\end{aligned}
$$




الشُّنُس: خورشيد ـألعَقْر: ماه)
 مرواريد -ألزَجْجَجّة شيشه)

WF.







(en ene
ק- - نزديكى و تقرب به خداوند، نزديكى مكانى و ظاهرى نيست.




(1- دانهُ كندم به صورت غريزيى در جهت رسيدن به هدف نهايه خود (تبديل به خوشه) حركت ممكند.









ب) غايتعندى خلقت انسان

ب) ارزشكثنارى و رتّبهدهى به امداف

الف) هدفمندي آلرينش جهان

الف) داشتّ ملاك و معيار

14-1 حكيه:


blition
ا- المد||
r- r- تقرب و ونزديكى به خدياي بزرى
r-

هـ ا- امدأْ اخروى

ب) هد إن نهايع ج) حركت حيوانات ه) اهداف بايانيونير

منظور از اهداف اصلى حيست؟

- FY



FY منظور از نزديكى و تقرب به خدا جيست؟

## س

Y




Yץץ- برترين هدف انسان جيست
"TH- منظور از شعر עای دوست شكر بهتر، يا آن كه شكر سازده جيست؟

## 

ن نزديكى و تقرب به خلاونه نزديكى مكانى و ظاهرى نيست، نزديكى به خدا
 كسبكنند به خدا نزديك مى شوند.


 مى مكند و سراى آخرت خويش رانيز آباد مىيسازند.









 سرحدّى از رشد وكمال مىرسنـد، متوقف مىشوندي السا- اين مصرع راكه بهصورت ضربالمثل است در اسر جايى كه يك جيز، جامع و



 rr- برترين مقصود و هدف نهايى خداوند است، به راستى جز او جه چه چییی مىتواند اصلىترين و برترين هدف ما باشدأ و چه كسى جز او مىتواند روح ثايانزابذير انسان را سيراب كند و زمينئه شكوفا شلن استعدادهاى متنوع مادى و معنوى انسان را فرامهم آوردף آكر روح انسان بى بهايتطلب است و خوبىها را بهصورت بییايليان مى خواهده، شايسته
 rץ-اين شعر نيز اشاره به هدف نهايىى و مقصد نهايى انسان داردى، افراد زيركى
 از بهرههاى اخروى استفاده مىكنند و در دنيا تمام كارهايشان را براى الى رضاى الهیى انجام مىدهند.

ا- حق بودن آفرينش آسمانهاوزمين به معناى هدفدار بوان خلقت آنهاست.
 تنها خداوند مى تواند ياسخكوى همت و و تلاش انسان باش انشد. شكر انسان تمام كارهاى دنيوى خود را براى رضاى خداى خداوند انجام دهد، جان و و دل

میىدهيم، سیس دوزخ را براى او قرار خواهيمر داد.هـ هـ - زندكى برای خدا

9- صصحيح

- V
- 

-- غ- غلط (اصل قرار كرفتن هدفهاى اخروى مانع بهرممندى انسان از نعمتهای دنيايى نمىشود.)
-
11- ا1- غلط (دائهُ كندم بهصورت طبيعى در جهت رسيدن به هدف نهايى خود
(تبديل به خوشه) حركت مىكند.)
حق
五
If
14- أ زيرك ـ هوشمند
19- بهتر و هايدارتر
V
14
19- يعنى خدا هيجح كارى را عبث و بيهوده انجام نمىدهد. يعنى هدفدار بودن خلقت آنها
 ديكر است.
( ) rer rer




צ צ- افراد زيرك





 متقاطعاند كه جواب هستند.



 خط d را در دو نقطه C , B قطع مىكند و اين نقاط جواباند.


 از B به فاصلة d با باشد دو دايره يكى به مركز A و شعاع d
 مماس شوند مسئله يك جواب دارد و در صورتى كه دو دايره يكديكر را قطع نكنند، مسئله جواب ندارد.


ابتدا يكى از سه ضلع داده شده مثلاً بزركترين ضلع را رسم مىكنيم (BC= a) ، سيس به مركز B و شعاع c و و به مركز C و شعاع b الو دايـره رسـمـ


مىكنيم. در صورت تقاطع دو دايره، جاى رأس سوم مثلث يعنى نقطة A A معلوم مى شود. (ا) آثر دو دايره متقاطع باشند، مسثله دو جواب دارد. مثلثهاى ABC و A'BC (ضض) همنهشتاند.
ب) ابر دو دايره مماس باشند، در اين صورت مسثله جواب ندارد. ب) آكر دو دايره متقاطع نباشند، مسئله جواب ندارد.

## بلـى خوخى ليمسار يك (اويه

آ) آكر نقطهاى روى نيمساز يك زاويه باشش، از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله است، يعنى در شـكل مقابـل

$$
\text { AE }=A F^{\text {O }}
$$

ب) آر نقطلاى به فاصلله يكسان از دو ضلع يك زاويه باشد، آن نتطه روى نيمساز آن زاويه قرار دارد. يعنى

$$
\begin{aligned}
& \hat{\mathrm{O}}_{1}=\hat{\mathrm{O}}_{\mathrm{Y}} \text { در شكل مقابل با فرض } \\
& \text { رسم ليمسار يك زاويه }
\end{aligned}
$$

آ) نقطة A را روى نيهخط Ox در نظر ميكيـريمه كمـانى بـه مركـز O O شـعاع OA رسـم مـىكنيه تـا
 ب) به مركز A و شعاع AB و بار ديكر به مركز B و شعاع AB دو موكمان رسم میكنيبه، نقطهُ تلاقى اين دو كمان را C مىناميم. ب) OC نيمساز زاويd XOy است، زيرا دو مثلـث OAC , OBC بـه حالـت (ضضض) همنهـــتاند، $\widehat{\mathrm{O}}_{1}=\hat{\mathrm{O}}_{\mathrm{r}}$

 به يكـ فاصله باشد.

 سانتىمتر است روى טايرهاى به مركز O و شعاع F ا سانتىمتر قرار دارن، هس محل تلاقى اين دايره D, C ، B ، A با نيمسازها جواب است يعنى نقاط

> اندازهماى دو ساق يك ذوزنته ب و و ه و اندازة قاعدة كوجك آن Y است. نقطهاى روى قاعدة بزرى آن از دو ساق و قاعدة كوجك بـ يكى فاصله است. محيط ذوزنته را بهدست آوريد.

> است. يس O روى نيمساز اين زاويه است. همجنين O 0 روى نيمساز زاويه DCB است. در نتيجه:
> $\mathrm{AB} \| \mathrm{CD}, \quad \mathrm{OD} \Rightarrow \mathrm{A} \hat{\mathrm{O} D}=\mathrm{O} \hat{\mathrm{D}} \mathrm{C}, \mathrm{O} \widehat{\mathrm{D} A}=\mathrm{A} \hat{\mathrm{O}} \Rightarrow \mathrm{OA}=\mathrm{AD}$
> با استدلال مشابه داريم OB=BC 3 ، $\mathrm{Cm}=\mathrm{OA}+\mathrm{OB}=\mathrm{AD}+\mathrm{BC}$ ، در نتيجه:
> $A B C D$ Dran $=\underbrace{A B}+A D+C D+B C=\underbrace{A D}+B C+C D+B C=r+\Delta+r+r+\Delta=1 \wedge$


آ) آر نقطهاى روى عمودمنصف يك بارهخط قرار داشته باشد، لز دو سر آن بارهخط به يك فاصله است. يعنى در شكل مقابل داريم MA = يا


ب) اكر نتطهالى از دو سر يك بارهخط به يك فاصله باشد، روى عمودمنصف آن يارهخط قرار دارد.



هارْخط AB مفروض است.

ب) كمانى به مركز B و شعاع AB رسم مىكتيم.
ب) نقاط تلاقى اين دو كمان را
ت) خط MN عمودمنصف ثارهخط AB است، زيرا N M M از دو سر ثارهخط AB به يك فاصلهاند.
 و ABD برابر طول ضلع BC است.


بس BD = CD و در نتيجه AC= AD + CD = AD + BD و داريم:



در يك ذوزنقه، عمود منصفهاى ساقها و قاعدهُ كوجك، روى قاعده بزرى متقاطعاند. ثابت كنيد ذوزنقه، متساوىالساتين است.


$\mathrm{OB}=\mathrm{OC}=\mathrm{OD}=\mathrm{OA}$
بنا به قضيه خطوط موازى و مورب يس AOD = BÔC , BOC اين يعنى دو مثلث متساوىالساقين AOD همنهشتاند لذا AD = BC ، يس ذوزنقئ ABCD متساوى|الساقين است.


خط d و نقطة M ورى آن مفروض است.
 ب) به مركز M و شعاع MA دايرهاى رسم مىكنيم، محل تلاقى ديكر آن را با خط B d d مىناميم. ب) عمودمنصف پارهخط AB ا را رسم مىكنيم.
ت) اين عمودمنصف خطى است كه از نقطة M ميكذرد و بر خط d عمود است.


خط d و نقطه T خارج آن مفروض است.


 (زيرا TA = TB است) و بر خط d عمود است.

خط d و نقطة A خارج آن داده شده است.
 ب) در نقطه A خط



مثلث قائمالزاويهاى رسم كنيدكه وتر و يكى ضلع آن بهترتيب تا و Ir باشند.




 نقطة تلاقى آن با نيمخطط A I, Oy میناميه. از نقطه A خط d , d عمود بر نيمخخط Ox رسـم مىكنيهم و نقطة تلاقى آن با B ا Ox میناميم. مثلث قاثمالزاويه AOB جواب است.


مثلث قاثهمالزاويهاى رسمكنيدكه اندازة يكى ضلع آن F و اندازهُ زاوية روبهرو به آن ضلع ه\& درجه باشد.




مىناميه. مثلث قائمالزاوية ABC جواب است.

# هارهخط AB بهطول A سانتىمتر مفروض است. نقاطى را تعيين كنيدكه از دو نقطة A A B به فاصله 9 سانتىمتر باشند. 

 . $r$

جا جاهاى خالى را به كونهاى كامل كنيدكه مسثله زير: نقاط A و B به فاصله ............. از هم هستند. نقطهاى بيداكنيدكه فاصلهاش از نقطة A برابر ............. و از نقطة B برابر ............. باشد. آ) دو جواب داشته باشد.

متوازیالاضلاعى رسمركنيدكه طول قطرهاى آن و و ^ باشد. جند متوازىالاضلاع با اين شرايط مىتوان رسمركرد؟

\&. مستطيلى رسمركنيدكه طول قطر آن A سانتىمتر باشد. چند مستطيل با اين شرايط مى توان رسم كرد؟
. .
^
دو ضلع يكـ زاويه را در نظر بكيريد.

ب) با استفاده از (ا) نيمساز زاوئ مورد نظر را رسم كنيد.

نقطه با اين شرايط مى توان رسمركره؟
|l. در دايرهاى به مركز O و شعاع R وتر AB رسم شده است. ثابت كنيد عمودمنصف وتر AB از مركز دايره مىىذرد.
.IY در شكل مقابل قسمتى از يك دايره داده شده است. مركز اين دايره را تعيين كنيد.
שIT. مستطيلى رسم كنيدكه طول ضلعهاى آن "
.|FF . ابت كنيد هر نقطه روى نيمساز يكـ زاويه از دو ضلع زاويه به يك فاصله است.

ها. ثابت كنيد اكر نقطهاى از دو خلع يكى زاويه به يكى فاصله باشد، آنكاه روى نيمساز آن زاويه قرار دارد. ¢1٪. ثابت كنيد هر نقطه روى عمودمنصف يكـ بارهخط از دو سر بارهخط به يكى فاصله است. .IV
 O'。 $\qquad$
 رسم كنيدكه اندازة آن برابر $\alpha$ باشد.
19. مثلث متساوىالساقينى رسم كنيد كه محيط و ارتفاع وارد بر قاعدهُ آن بهترتيب rq و Ir آ سانتىمتر باشند.
 I.Y). مثلث قائمالزاويهاى رسمكنيدكه يكى زاويג حاده و مجموع دو ضلع زاويه قائمةُ آن معلوم باشد.

اندازهمهاى دو ضلع مثلثى و ميانه نظير ضلع سوم آن معلوماند. مثلث را رسمـا كنيد.
Y Y. مثلث قائمالزاويهاى بسازيدكه از آن يكى زاويهُ حاده و مجموع دو ضلع همين زاويه معلوم است.



## $\rightarrow$ !



ب) نقاط A A B بـه فاصـله ما سـانتىمتر از همم هستند، در اين صورت نقطهاى وجود ندارد
 به فاصله rcm باشد.

, $\mathrm{AC}=\lambda$ را رســما
مىكنيم.
ب) عمودمنصف بارهخط AC را رسما
مىكيم و محل تلاقى آن بـا AC ا $O$ ب) به مركز O و شعاع ז دايرهاى رسم میكنيم. ت) يك قطر دلخواه از اين دايره مانند BD رسم ميكنيم. ث) جهارضلعى ABCD متوازى الاضلاع مطلـوب اســت، زيــرا قطرهـاى آن يكديكر را نصف كردهاند. مسئله بیشمار جواب دارده زيرا بیشمار قطر مانند BD مىتوان رسمكرد.

( A ب) عمودمنصف بارهخط AC را را رسم
 0 ب) به مركز O و شعاع f/a إيرهاى رسمم ميكنيه.
 تلاقى آن با دايره، B و DB مى D ث) جهارضلعى ABCD متوازیىالاضلاع مطلوب اسـت. زيـرا قطرهـاى آن يكديكر را نصف كردهاند و مسثله دقيقاً يك جوابب دارد.

 محسوب مىشود.

 سانتىمتر از همم هستند، در اين صـورت دو نقطه وجود دارد كه از نتطهُ A به فاصـلئ ســـانتىمتر و از نقطـــه B بــه فاصـــلة سانتىمتر باشد. ب) نقاط A و A به فاصله 1 ( سـانتىمتر از هم هستند، در اين صورت يكـ نقطـه وجـود
 سانتىمتر باشد.

(

『ا به ها روش زير مییياشد: 1) انتشار ساده
 جهت شـيب غلظـت) مىيباشـد







(انتشار سار (001)

回






(iآ
رناتن (ريبوزوم):كار آن ساختنت يروتينين استـ.
 كسترش مارند و بر دو نوع زبر (ماراى رناتن) و صاف (بدون رناتز) است شبكه أندويلاسمى زبر در ساختن يووتثينها و شبكأ آندويلاسمى صاف در ساختي

ليبيـهما تقش كارد.
 بستهبندى مواد و ترشح آنها به خارج از از ياخته نقش دار ارد - راكيزه (ميتوكندرى): دو غشا دارن وكار آن تأمين النرئى براى ياخته است.

oارد.
" ميانكى (سانتريول): از يكا جفت استوانه عمود بر همر تشكيل شده است و در تقسيهم ياختلهاى نقش دارد.


Alum



 و سيتويلاسـما برقرار میىشود.

مandignem
| فاصلة بين غشاي ياخته و هسته را ير هيكثند. متشكل از اندامكـها و مادء زمينهاي است. ماهـة زمينهأى شامل الب و مواد ديكر است.

توضيح دهيد چرا مايع درون نى حركت مىكند؟













 جروكيده وكوجك مىشـود). (९) انتقال فعال




 (ATP)
||مولكول ATP ، شكل رايج انرزٔى در ياخته است.

(انتقال لمعال)
ها) درونبرى (آندوسيتوز) و برونراتى (آززوسيتوز)


 نيـاز دارد.

(r) كذرندّى (اسمز)
 كذرنكّى (اســمز) میكويند. | لا تعريف رفشار اسمزى محلوله: فشار لازم براى توفف كامل اسمز است.

 آب سـريعتر جابهجامـىـشـود.


 و تركيــن حفظ میىشــوند
 نسبى دارد، حجم يكسانى از آب خالص و و در طر طرف ديكر آن آن، محلول شكر

 حجم، در سمت راست بيشتر است و و اين مولكولها بيشتر به سماي سمت جي منتشر مىشوند. در اثر اسمز، حجم محلول سمت جب افزايش مىيلبد.

(اس (اسز)
】 فعاليت:


 مـــدارى خميربازی، قاشــق فلزى

روشكار:
寝



باشـيدكه يـردة نازكل زير يوسـته آسـيب نبيند.


 نـى را تـا

 درونـى نى را مشـاهده كنيد. Y- مشاهدمهاى خود را يادداشت كنيد و در صورت امكان از آنها عكس تهيه كنيد.

ب）بإكت يويوندى متراكم

 معالومـت ايــن بانــت از بافـت بيوندى سسـت بيشتر اسـتـ．区 هـالز（بلفت بيوندى متراكم）در زرديى و رباط وجود دارد．

(باقت ييوندى مثرا كم)
（4）بإفت
｜－نوعي بافت پيوندى اسـت كـه در آن ياختههاى سرشـا از خربـي فراوان
است．



（4）
با ساير انواع بافتهاى بيوندى بعداً آشنا مى شويد．

ى
لااتواع：آ）مخطط（اسكلتىا، ب）قلبى و ب）صهاف


Ubim $u \geqslant 5$ staid
隹

 دارند．
（1）بافذت

（مانتـد دهـان، معـده، رودهـا و ركهـان）را مكيوشـاند．
 بين ياختـهالى اندكى وجـود دارد．
ها شـــكالهالى هـر كـدام در يكـ يـا جهند لايه سـازمان مىيلبند．


منكفرشى يكلايماكي（ديوراره مويرى）با با



مكعيى يكلايهايك كرديزه（نفرون）


سنكفريهى جندلايماي（مرى）
(اثواع بالتت بيهشـش)

분 ctont
ل区 مصل：در زير ياختههاى بافت بيوششى قرار دارد．


متصــل نكاه مـى الرد．


（Y




انواع بافت بيوندى：
（آ）بالمت بيوندي سست
 التـواع مولكولهــاى درشــت مانـنـد كليكويروتثين اســتـ．

لا واليشهل：معهولاً بافت بوششى را يشتيبانى ميكند．


ر5 خر خونى
（يالت




ندارد

دارد
توانايع جذب

است. $\qquad$ 1- واحد ساختار و عملكرد بدن جانداران،

نام دارد. $\qquad$ Y- ساى كه مواد گوناگون براى ورود به ياخته بايد از آن عبور كنند.

جابهجا ميششوند. $\qquad$ r- در كذرندكي، فقط مولكولهاى عامل مؤثر بر سرعت اسمز، . - -ه- انرزى مورد نياز برای فرايند انتقال فعال، از مولكول ................. بهدست مى آيد.
. لايهاى مى باشد. $\qquad$ 9- بافت يوششى گرديزه از نوع . نوعى بافت بيوندى است كه معمولاً بافت پوششى را پشتيبانى مىكند. $\qquad$ $-V$

است. $\qquad$ از بافت بيوندى سست است و مادة زمينهاى بافت بيوندى متراكم، $\qquad$ -

است. $\qquad$ Q- بزركترين ذخيرة انرثى در بدن، مربوط به بافت


$$
\begin{aligned}
& \text { •ا- از ويرّى هاى مولكولهاى فسفوليبيد غشا، قرار كرفتن آنها در (يك ـ دو) لايه است. }
\end{aligned}
$$


 أأ بين ياختههاى بافت يوششى، فضاى بينياختهاى (اندكى - زيادى) وجود دارد. 1ها- ديوارة مويرى، داراي بافت يوششى سنكّفرشى (يك - جند) لايهاي مىياشـد.
 Hing

IV- به دليل نفوذيذيرى غشاى ياخته، همd مواد مىتوانند از آن عبور كنند. 1A- در روش انتشار ساده، مولكولها در جهت شيب غلظت، منتشر مىيوند.

19- عبور اكسيرن به درون ياخته، به روش انتشار تسهيلشده مىيباشد.
بَ- در بدن ما ورود آب به درون ياخته در اثر اسمز، موجب تركيدن ياخته نمىيشود.
اY- در روش انتقال فعالل، مولكولهاى يروتثين در غشاى ياخته باصرف انرئى، مادمالى را برخلاف شيب غلظت منتقل مىكنند.
اYY- فرايند درونبرى با تشكيل ريزكيسه همراه است و بدون نياز به انرزى ATP انجام مىشود.

يز- ياختههاى بافت يوششى، بسيار از هم دور هستند.
هץ- سطع درونى مرى، توسط بافت يوششى سنـــفرشى جند لايهاى يوشيده شده است.
Yو- بر زير ياختههاى بافت يوششى، غشاى بايه قرار هارد.
ياختههاي اصلى بافت عصبي، ياختهماى عصبى هستند.


Eminnimा?
اҮ- اين موضوع كه غشا تراوايیى نسبى دارد، به جه معنى است؟
YY- جهار مولكول ساززدة غشهاهاى جانورى را انام بيريد.
YY- نتيجة انتشار ساده جيست؟
FY甲- به جه علت در بدن ما ورود آب به درون ياختها در اثر اسمز، موجب تركيدن ياختهها نمىشود؟

9\%
. سY سه مورد از وظايف بافت جربى رابنويسيد.
^^^|- سه نوع بافت ماهيجهاى را انم ببريد.

هq- در هر يك از شكلهاى زير، مواد به جه روشى از غشاى ياخته عبور میكنند؟


Fo نوع هر يك از بافتهاى يوششى زير را با دكر مثال بنويسيد.

|- P|- نوع هر يك از بافتهاى بيوندى زير را بنويسيد.

( نو - PY هر يك از بافتّهاى ماهيجهالى زير را بنويسيد.


F F


مى ميرند و غشاى ياختههاى جانورى، نفوذيذيرى كامل
ff (f) ساده _ندارد
r) تسهيلشده ــندارد
r تسهيلشده _دارد

1) ساده ـدارد

مواد از لابهلاى اين مولكول مها جلبهجا مىشوند. $\qquad$ لايه قرار كرفتهاند و در روش . $\qquad$ PQ بيشترين تعداد مولكولهماى سازنده غشا، هر .

r| يك ـ ـانتشار تسهيلشهه
(r () يكى _انتشار ساده ¢ ¢
/f اسمز) 'T) برونرانى
r ا انتقال فعال
)انتشار تسهيلشده غ - غ Y

(f) حاوى مواد لييديى است. PA
rf (f) تعداد ياختههاى كمى مارد.
(1)انعطافیبذيرى زياد دارد.

## 

 (T P. (كرديزه /نفرون)، بي) سنكـفرشى جند لايهالى (مرى) و ت) استوانهايى يكالايهاي (روده)







 عبور ميكنند.


 نقّي دارند.
 يكديكـر و بـهـ بافتهــاى زيــر آن (بافــت يبونــدي سسـت) متصـل

برسى ساير كزينهها:
) غشاي بايه، ياختههاي بانت يوششى (نه همئ بالفتها) را به هم
متصل ميكند


ليبـــلـى) اســتـ.


 اندكـي مارد و مقاوهـت آن بيشتر السـت.


نادرست _به دليل نفوذيذيرى انتخابيى غشاى ياخته، فقط برخى از مواد هئتواتنداز آن عبور كنثد

اA


درست PI
تلدرست ـ ـرإيند درونبرى، با تشكيل ريزكيسه شموراه است الما به انرئى ATP نياز هارد.
浣 FY بدن وجود دارند.

*
درست
درست PV
 Y Yه انتشار آب از غشايى با تراوايى نسبي ( نفوذيذيرى انتخايىى)، كذرندكّى (اسهمز) بيكّويند.

يعنى فقط برخی از مواد مىتوانتد از غشا عبور كنتند.
 سT يكسان شدن غلظات آن ماده در محيط است است. زبيرا در بدن ما فشار اسمزى مايع الطراف يلختهسا، تقريباً هشلبه درون

 آن، متصل نكا مي ثاردا
 میيباشــا

