|  |
| --- |
| مقطع تحصیلی:کاردانی🞏کارشناسی🞎 رشته:....................ترم:...........سال تحصیلی: 1398- 1399  نام درس:..گونه های نگارش در روابط عمومی.. نام ونام خانوادگی مدرس:..استاد اسماعیلی....  آدرس emailمدرس:......................................................تلفن همراه مدرس:................................ |
| جزوه درس:............................................................... مربوط به جلسه : 14  text: دارد 🞎ندارد🞎 voice:دارد🞎 ندارد🞎 power point:دارد🞎 ندارد🞎  تلفن همراه مدیر گروه : ............................................ |
| **ی**  «ی»در فارسی چند حالت دستوری دارد؛مصدری،نسبت،نکره،ووحدت.  1).اگر (ی)بعد از کلمه ای بیایدکهبه مصوت بسیط مختوم باشد ،قبل از آن،یک صامت میانجی (ی) می آید و به صورت (یی) نوشته می شود. مانند:  چاره جو:چاره جویی(ی مصدر)  آسیا:آسیایی(ی نسبت)  ماهرو:ماهرویی(ی نکره یا وحدت)  طوطی: طوطیی (ی نکره یا وحدت)  2). فقط بعد از (های غیر ملفوظ)به صورت «ای» نوشته می شود. مانند:  نامه ای ، جامه ای، خانه ای،نشانه ای و چکامه ای.  3). اگر «ی» بعد کلمه ای بیاید که به مصوت مرکب «ow» مختوم باشد ، به همان صورت «ی» نوشته می شود. مانند:  رهرو:رهروی  تندرو:تندروی  دانه جو:دانه جوی  **های غیر ملفوظ**  \*در کلمه ای که به «ه» غیر ملفوظ ختم شود در حالت اضافه ،علامت همزه بالای «ه» گذاشته می شود. مثال:  خواننده روزنامه،جامه سیاه و دانه مرغ.  \*هنگام چسبیدن به «ی» اسم ساز (و نیز گاهی صفت ساز) به صورت «گ» در می آید. مثال:  بندگی،آزداگی،تشنگی، زندگی، هفتگی و خانگی (اسم ساز )،سرمه ای،روزنامه ای و ساوه ای (صفت ساز)  \*پیش از پسوند ،حذف نمی شود. مانند:  علاقه مند، بهره مند ، بهره ور،دیده بان.  \*پیش از «ها» ی علامت جمع ،حدف نمیشود. مانند:  جامه ها ،خانه ها، شاخه ها و نامه ها.  **«ها» و «ان» جمع**  **«ها»**  «ها» غالبا برای جمع بستن غیر جانداران به کاررفته و به کلمه قبل از خود می چسبد. مانند:  کتابها،ماهها،کوهها،راهها.  به استثنای موارد زیر:  1). بعد از کلمه هایی که به «های غیر ملفوظ» ختم می شوند. مانند:  نامه ها،خانه ها ومسأله ها.  2). بعد از نام های خاص . مانند:  فردوسی ها ،حافظ ها و تختی ها.  3). بعد از کلمه های بیگانه نامأنوس. مانند:  مرکانتیلیست ها.  4). بعد از کلمه ای که در گیومه قرار گرفته باشد.مانند:  این «آمریکایی» ها و این به اصطلاح «متمدن» ها .  **«ان»**  1). جانداران را غالبا با «ان»جمع می بندند؛ هر چند جمع بستن آنها به «ها» نیز درست است. مانند:  مردان، زنان،کودکان ، شیران، مرغان، کبوتران،عقابان ونیر دختر ها ، پسر ها و مار ها.  2). گیاهان را با«ان» و «ها» جمع می بندند. مانند :  درختان و درخت ها ،صنوبران و صنوبر ها و نرگسان و نرگس ها.  3). اعضای جفت بدن را با «ان» و «ها» جمع می بندند. مانند:  چشمان و چشم ها،بازوان و بازو ها و دستان و دست ها.  **توجه:**اگر احتمال اشتباه شدن واژه «دستان» به معنی «دست ها » با کلمه «دستان » به مفهوم «حیله و مکر» وجود داشته باشد،بهتر است آن را به صورت «دست ها » بنویسیم.  **عربی در فارسی**  1). علامت های جمع عربی:  در زبان عربی علامتهای جمع مذکر «ین» و «ون» و علامت جمع مونث«ات»وجود دارد. و این علامتها نباید برای صورت جمع دادن به کلمه های فارسی استفاده شوند؛مثلا،شکل این کلمه ها غلط است :  فرمایشات،گرایشات،آزمایشات،پیشنهادات،گزارشات و پا کات.  و بهتر است به جای «ات» با غلامت جمع فارسی «ها» نوشته شوند.  و نیز کلمه هایی نظیر مخترعین،مأمورین،معلمین و روحانیون که بهتر است به جای «ین» و «ون» با علامت جمع«ان» نوشته شوند.  **توجه:**علامت «جات»به عنوان علامت جمع در فارسی ، پسندیده نیست و بهتر است تا جایی که بتوانیم از چنین کلمه هایی چشم بپوشیم. مانند: بلورجات.  اما اگر اینگونه کلمه ها برای نشان دادن «اتواع یک چیز » به کار برده شود چنانچه؛ اکنون متداول است غلط نیست. مانند:  کارخانجات،شیرینی جات،میوه جات،مرباجات،ترشی جات،سبزی جات،چینی جات و اداره جات؛«شیرینی جات» به معنی «شیرینی ها »نیست، بلکه به مفهوم «انواع شیرینی » است.  با این حال ،بهتر است تا حد امکان از این علامت جمع به نظر نگارنده مبتذل استفاده نشود.  همچنین کلمه «آلات» به معنی «ابزار ها » ست. این علامت نیز اگر برای نشان دادن « انواع یک کالا» به کار برده شود، اشکالی ندارد. مانند:  ماشین آلات و شیر آلات.  2).کلمه های جمع مکسر عربی نیازی به دوباره جمع بستن ندارند.بنابراین ،کلمه های:  اخلاق ها،اولاد ها ، ارازل ها ،احوالات، احوال ها ،نذورات ،شؤونات ،اسباب ها ،جواهرات و وجوهات، همگی غلط اند.  3). آوردن «ال» که برای معرفه کردن کلمه های عربی به کار برده می شود با کلمه های فارسی درست نیست ؛ مثلا، ترکیب های :  حسب الخواهش،حسب الفرمایش،حسب الفرموده و حسب الدستور، همگی غلط اند.  اما«حیب الامر»درست است  4). علامت مصدر جعلی (صناعی) عربی ، «یت» است که برای ساختن مصدر جعلی از اسم با صفت و یا ضمیر به کار برده می شود. مانند:  حریت،هویت وانسانیت که در زبان عربی درست اند.  اما به کار بردن این علامت با کلمه های فارسی درست نیست. مانند:  دوئیت(تفرقه) ، خوبیت،بدیت،رهبریت و منیت.  5). تنوین(دو زیر؛ مثل حاسد اذا حسد،دو زیر؛ مثل اکثرا و دو پیش؛ مثل مضاف الیه)را نباید با کلمه های فارسی به کار برد. مانند:  گاها ، سفارشا،نا چارا،پیشنهادا،دوما، سوما،زبانا وجانا و نیز کلمه های بیگانه تلفظا و تلگرافا که همگی غلظ اند .  اپر به جای دو کلمه «اقلا» و « اکثرا» کلمه های «لااقل،حد اقل و حد اکثر» به کار برده شد،بهتر است.  ضمن آنکه در زبان فارسی به جای کلمه های اقلا، لااقلو حد اقل می توانیم ترکیب «دست کم» را به کار ببریم. جالب است بدانیمدر خود زبان عربی هم استفاده از دو کلمه «اقلا» و « اکثرا» معمول نیست.  6).صفت تفضیلی ـ عالی عربی +تر و ترین: در عربی دو صفت تفضیلی و عالی شکل واحدی داشته که معنی هر یک از آنها در جمله مشخص شده و با همین شکل واحد در زبان فارسی نیز ،کاربرد پیدا می کنند. مانند:  افضل: برتر و برترین، اعلم: داناتر و داناترین ، اعلی : بالا تر و بالا ترین ،اجل : بزرگتر و بزرگترین،اذل:خوارتر و خوارترین و...... بنابراین ، در زبان فارسی ـ چه در محاوره و در نگارش ـ نباید پسوند های «تر» و «ترین» به آنها افزوده شود.  7). بر علیه و برله:علیه و له هر دو ، کلماتی عربی اند و یکی از معانی «علیه» ، «ضد» است که «له» مفهوم مقابل آن را دارد. بنابراین ، به کار بردن پیشوند فارسی « بر» همراه با «علیه» یا «له» درست  نیست ؛ مثلا، به جای انها باید بگوییم:  «من له یا علیه او شهادت نمی دهم .» ؛ یعنی،«من به سود یا زیان او گواهی نمی دهم.»  8). در ترکیب های عربی مستعمل در فارسی ، کلمه های مستقل جدا از هم نوشته می شود که به این مبحث در بخش کلمه های مرکب پرداختیم.  9).«ة» ویژه زبان عربی است .بنابراین ، نباید به صورت «ت» نوشته شود، مثلا،کلمه های :دایرة المعارف، حجة الاسلام، روضةالصفا، رحمة الله علیه ولیلة القدر به همین شکل درست اند.  10). اسامی خاص عربی مانند مصطفی،مرتضی،موسی، عیسی،مجتبی و یحیی به همین صورت نوشته می شوند، مگر آنکه به دنبال آنها «ی» مصدری یا نسبت و یا نکره بیاید. مانند مصطفایی، مرتضایی، موسایی، عیسایی، مجتبایی و یحیایی.  که به شکل زیر نیزنوشته می شوند:  مصطفوی ،مرتضوی، موسوی، عیسوی،مجتبوی و یحیوی.  11). «این» به معنی «پسر » کلمه ای عربی است و اگر میان دو اسم خاص قرار گیرد،«الف»آن حدفمی شود. مانند:  محمد بن عبد الله (ص) ، علی بن ابیطالب (ع) و حسین بن علی (ع).  ولی اگر در ابتدای اسم یا اسم های دیگری قرار گیرد،«الف» آنحذف نمی شود.مانند:  ابن ابیطالب (ع)، ابن سینا و ابن خلدون. |