## بسم اللّه الرحّمن الرّحيم

عربى زبان قرآن 3(دوازدهم)
قواعد درس اوّل(حروف مشبّهة بالفعل - لا النّافية للجنس)
مدرّس: عبدالهجيد رستمى
استان فارس كازرون
پايه دوازدهم تجربیى و انسانى
دبير ستان: فونه دولتنى سعادت - تيزهوشان شهيل دستغيب
سال تحصيلى: 1400

## حروف مشبّهٌ بالفعل

■ إنَّ: به معنى(هَمانا - قطعاً - به درستى كه - يقيناً - بى گمان)
(براى تأكيد جمله ى بعد از خود مى آيد.(للتأكيد)
 گيرد. البته إنَّ بر سرِ آيات قرانى حتماً بايد ترجمه شود.


$$
\begin{aligned}
& \text { حروف مشبّهٌُ بالفعل: }
\end{aligned}
$$

مى توان إنَّ را هم ترجمه نكرد؛ البته اگر بر سر جمله ى اسميه ایى غير از آيات قرآنى آمده باشد:

 - چون) ترجمه مى كنيمَ لاتَغْضَبْ فَإنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةٌ: خشمكَين نشو؛ زيرا خشم مايه ى تباهى

أنَّ: به معناى كه است و براى ارتباط و پيوند بين دوجمله(للإتصّال)مى آيد.
 در اينَ آيه ى شريفه كلمه ى (أنَّ) بين جمله ى (أعلمٌّ) و الله على كُلِّلِ شيء قدير آمده است.
نكته: لـ + أنَّ(لأنّ): به معناى (زيرا، براى اينكه) بر سِ پاسخ به يك سؤال مى . آيد
لماذا ما سافَرْتَ بالطّائرة؟ لِأنَّ بِطاقة الطّائرة غاليّةٌ.

كأنَّ: به معناى »گويى" و »ماننده است (للتّشبيه) كَأنَّ براى تشبيه يا ترديد معى آيد آيد كَنَّنَّهُّ الْيَاقوتُ و الْمَرَانَ
 الآبهام أو لتكميلِ الْخَبَر ) إنَّ اللهَ لَذَو فَضلِ عَلَى النّاسِ و لكَنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرونَّ بى گمان خدا داراى بخشش بر مردم است، ولى بيشتر مردم سپاسگگارى فیى كنند.

ليتَ: به معناى»كاش«و بيانگر آرزو است.(للتَمَنّي)

## گاهى به صورت »يا ليتَّ" به معنى »ای كاش" مى آيد.

 ليتَ فصلَ الربيع طويلٌ في بلادنا.كاش فصل بهار در كشور ما طولانى باشد.
وَيقولُ الكافِرُ يا لَيتَنَي كُنْتُ تُراباً. و كافر مى گويد اى كاش من خاك بودم

## 


 است شها خردورزى كنيد. نكته: اكرَ بعد از (ليتَّ - لعلَّل) فعل مضارع بيا بيايد آن را را به مضارع التزامى(بـ + بن مضارع + شناسه) ترجمه مى شود.

نكته(ويزه علوم انسانى):
محلّ اعرابي(نقش) كلمات بعد از حروف مشبهة بالفعل را طبق فرمول زير ياد بگيريد: حرف مشبّه + اسمِم حرف مشبّهَة و منصوب + خبر حرف مشبّهة و مرفوع:



كاهى ممكن است اسِم حروف مشبهة بالفعل به صورت ضمير و خبرش به صورت فعل يا جار و مجرورباشد. در اين حالت علامت اعرابشان را ذكر فیى كنيم.

## كأنَّهُنَّ الياقوتُ و المرجان

(كأنَّ: حرف مشَبَّنة بالفعل// هنَّ اسم كأنَّ // الياقوتُ: خبر كأنَّ و
(كرفوع به ضمّه)
إنَّ اللهَ لايُضيعُ أجرَ المُحسنينَ
(إنَّ: حرف مشبَّهٌ بالفعل// اللهَ اسم إنَّ و منصوب// لايُضيعُ: خبر
إنَّ

## لا النّافية للجنس(لا نفى جنس)

## لا النّافية للجِنس:

 يك جمله اسميه مى آيد و در ترجمه ى آن از (هيج .......نيست) استفاده مى شود.
دوخصوصيت اسمِ بعد از لانفي جنس:
ال)بدون ال و تنوين مى آيد.
ب)هميشه فتحه يعنى -'َمى كَيرد

## لالباسَ أجملُ مِنَ العانيّةِ.

نكته(ويزه علوم انسانى):محل اعرابى اسم بعد از لانفى جنس، اسم
 اسمش به صورت مرفوع مى آيد.
 لانفي جنس و مرفوع به علامت ضمه)

## ياد آورى انواع»لا«"

انواع (لا) در زبان عربى:

الف) لاجواب: نوعى (ل) كه با آن به سوالى كه جوابش منفى باشد پاسخ داده شود؟ هلْ أنتَ من طهران؟ لا أنا من شيراز ب) لانفي مضارع: نوع(لا) كه بر سر مضارع مى آيد و و در آنتهاى منى مضار مضارع تغييرى ايجاد فمى كند و مضارع بعد از آن به صورت اخبارى منفى ترجمه مى شور آلـو
هوَ لا يذهَبْ: او فَى رود

نكته: البته اگر قبل از لانفى مضارع(كان) بيايد مضارع را به ماضى استمرارى منفى آر و و اگر قبل از آن (أنْ - حتّى - كي - لـ ـ ـ لكَي) بيايد آن را با به مضارع التزامى منفى ترجمه مى كنند.
فهذا يومُ البعث ولكنَّكُم كُنتُم لا تعلمونَ: پس اين روز رستاخيز است ولى شما فمى دانستيد. علينا أنْ لا نذكُرَ عيوبَ الآخرينَ:
ما نبايد كه عيب هاى ديكران را ذكر بكنيم(برما واجن واجب است كه عيب هاى ديگران را ذكر نكنيم)

لانهى بر سر مضارع مى آيد و در انتهاى مضارع تغيير ايجاد مى كنند يعنى انتهاى مضارع در برخى از شخص ها ساكن دارد و شخص هاى دار داراى نون نون از آخرش حذف مى شو شود به جز نون جمع مؤنث.

## انتهاى مضارع در شخص هاى زير بعد از لاى نهى :




ب) در دوم شخص مفرد مونث انتهايش(ي) است.لاتَذَبَي: نرو ج)در دوم شخص جمع مذكر انتهايش(وا) است: لاتذهَبوا: نرويد د)در دوم شخص جمع مذكر انتهايش(نَ) است: لاتَذَبَنَ: نرويد ذ)در دوم شخص مثنى مذكر و مونث انتهايش(ا) است.:لاتذهَبا: نرويد (شها دوتا)

ترجمه فعل نهى الف)فعل نهى اول شخص و سوم شخص: به صورت (نبايد + مضارع التزامى يا التزامى منفى)ترجمه ى شود. ب)فعل نهى دوم شخص: به صورت امر منفى مانند مثال هاى بالا

