واجها يا حروفى كــه مى خوانيم، با تعلداد حروفى كه مىنويسيم برابرى ندارد. بـا به همين دليل به آنها كلمات استثنا گويند
 دورْى ابتدايى، شناخت كلمات استنتا، آشنايى با با
 كارگيرى روش تدريس مناسب اين گونه كلمات آنمات،

 آموزش اين كونه موارد است تقويت خو اهد كر كرد.
 I. كلماتى كه در خواندن آنها حروف يا يا واجهاى
 كمترى به كار مى مبريم، مانند: ا(اخيابان، بيابان، سياه و بيــا)، در اين وازثرهما دو حرف (الى -ى)، تلفظ مى شــــود، ولى در نوشـــتن نقط يكى از آ آنها را

 صورتى در كلمه اتفاق مى افتد كه بعد از از مصوت

 اسـتـغاده كنيم، به اين معنى كه به روش تـن تحليلى، يعنى بخش و صداكشى حروف، تدريس نكنيم. نكته: كلماتى كه در خوانـــــــن آنها آنا اول صامت ("ى) و ســـس مصوت (ایى) تلفظ میشود، چچون هر دو نشـــانه (اى -اىی) را هم مى خوانيم و وهم

 نيز مانند ساير كلمات عادى است.



 نوشته مىشود، ولى خوانده نمى ششود. به اين (واوه)

محمد حسن بهروزيان
مدرس دانشگاه فرهنگيان


انواع كلمات استثناييى در زبان فارسى كداماند؟ تفاوت كلمات اســـتثنايى با كلمات عادى
 چچه كلماتى كلمات عادى گويند؟ شناخت تفاوت بين كلمات استثنايى با كلمات عادى در انتخاب روش تدريس مناســـــبـ اين گونه كلمات چه نقشى دارد؟ روش تدريس كلمات اســـتـثنايى با كلمات
 تدريس كلمات اســــتثنايـى بــــا كلمات اتـات عادى

 كتب فارسى دورهى ابتدايى آموزش كلمات
 تدريس زود هنگام كلمات استر استثنايى در ياد ياديرى بهتر دانشآموز مؤثر است؟

كليدوازثهها: واو معدوله، الف مقصوره، تنوين، تشديد، نشانهى (ع)،، همزه و كرسى همزه
 كلمــات از نظر ارتباط زبان بـــا خط به دو گروه

 دنيا وجود دارد. الف) كلمات عادى: كلماتى هستند كه خو اندن و و ورني نوشتن آنها يكسان است و به عـها عبارتى، حروفى
 به همان اندازه عيناً تكرار مىشوند، مانند: كتاب، صندلى.
 نوشـتن آنها يكسان نيست. بدين معنا كه تعداد


اين حرف فراموش شده است و تنها كُردان مغرب ايران آن را درست تلفظ مى كننا و بختياريان (اخاء) مغتوح و طبرستانيان (اخاء)) مكسور و سايران (اخاء)
 تازيان نيز اين حرف را نداشته و ندارند. (اخوارزم) را به فتح خا و و به تصريح (اواو) گويند


شـر ايط واو معدولـه

شـــرايطى كه در خطط به وجـــــود مى آيـ تا حرف (اواو) در زبان معدوله شود، از اين قرار است كـ اسه


 خواربار، خوان و خواب)". اگر بعد از (اواو)" حرف ديخرى جز (ا - ىی) باشد، به صداى ضممه تلفظ مى شـــود، مانند: (آبخور، آبخوست، آبشخور،

 از واو معدوله است، در قد ايم بـه آهنگگى تلفظ مى شده كه اكنون متروك است. در اين زمان، اگر حرف بعد از واو معدوله (اى)" باشلد، به صداى (ياى)" كشيده تلفظ مىشود، ماننل خويش، خويل. جز در كلمهى (اخوىى) به معنى عرق و نيز نام شهرى در آذربايجان
 بعد از واو معدوله (الفى) باشلد، به صداى (الف)) تلفظ مىشود، مانند (استخوان، باد خوان، تنخو اه، خوارزم، خوانسار)،. شا كلماتـــى ماننـلد (انوك، جو و دو دو ) كه در
 نوشــتنٍ از واج (اواو) استفاده میى كنيم و و اصططلاحا به آن (ال) اســـتتنا مى كويند. او اين گونه كلمات مانند ساير كلمات استثنا الز اماً با روش تاريس كلى بايد تارِيس شونٍ F
 كلمات صداى (انَ)) تلغظ مىشود، ولى در نوشتن نشانهى (آً) را مینويسيم.
 كلماتى مانند حتى، مرتضى و عيسى. در پ پايان اين كلمات صداى (آآ) تلفظ مى شود، ولى ((ى)" نوشته مى شود. براى تدريس اين نوع از كلمات هم لاز الـا است از روش تلريس كلى استغاده شود.

اصطلاحاً معدوله مى گويند. دربارهى ســـابقهى تاريخخى اين نشــــانه در كتاب (اســــبـى شناسىى) محمدتقى بهار پنين آمله است: خو - اين حرف در قديم و بعاهنا دو حر حرف مركب بوده است و شكل پهلوى آن (اخو)" است. چنانكه شكل اسلامى آن نيز (اخحو) بوده است و و (اواوى مخصوصى" را كه بعد از حرف " (خخ)" قرار مى گرفته است، واو معدوله مى ناميدهاند و تلفظ آن
 (اخورزمى)") و (اخورآسان) در تلفظ بايل



مصوت شـــروع شــــداند، از نظر آواشناسى يـى نشانهى همزمى مقدم بر مصوت دارند ارند كه اولين
 كه كفته شد، در وازُ كان فارسى همنزه تنها ديا در آغاز
 $\qquad$ مى آيد. به همين








 دومى تلفظ نمىشــــود. اين كتاب را بردار. همين كتاب را بردار. بر همين اساس است كه در اشعار فارسى، غارن الباً به ضرورت وزن شعر، همزمى آغازين كلمات ميان آنان

بيت را حذف مى كنند؛ ماننـد اين بيت از از حافظ: در اين بازار اگر سودى است با بادرويش خرسند اسند است خدايامنعمم گردان بانهدرويشى و خرسندى
 همزههاى آغازين خواند. همحثنين است اين بيت از فردوسى: ندانم كه عاثشق گل آمد گر ابر كه از ابر بينم خروش هر هز إبر
 درمصراع دوم بايد تلغظ شـــود. بنابر اين، در زبـان



 رعايت اين اصول در دورمى ابتدايى نهادينه شود، در صححيح خواندن متن نقش مهمى ايجاد مى كندا

> قواعر املاى كرسى هنزه املاى كرسى همزه، با توجه به اينكه در اولم، وسط
 است.


 مانند ابر و انار. در زبان فارسى، اگر اكر فعلى با هم انمزه
 بيايد، همزه به ((ى)" بدل مىشود. مانند بينداخت،

9. كلمات تشـــــيد دار. در اين نوع كلمات، دو
 يكى از حروف را مىنويســيـيم و به جاى بالى بار دوم

ز علامت تشديل (ا") استفاده مى كنيم. كلماتى نشانهى تشديد را مى پِّيرند كه: الف ) دو حرف صامت پشـــتـت ســـرهم در آنها تكرار شود. ب ) اولين حرف صامت در يكـ بخش و دومين حرف صامت در بخش ديگر قر درار داشتهباشد.




 هستند، علامت تشديد نمى پذ يرند.

 صداى مشخصى نداريم. مشل كلمات علمّ مريّ معلم، شمع و شروع. لذا در تدريس اين وازثهما نيز الزامامً بايد از روش تدريس كلى استفاده شوه انـود.

 و نوشتن يكسانى ندارند، از كروه كلمات استثناينا
 شيوهى كلى است.
در كتابههاى فارســى دورمى ابتدايىى، به منظور


 در كلماتى مانند حتى و مرتضّى


 فارسى پايهى اول آمدهاند. لذا كليهى كلمات اتِ استثنا نبايد در پايهى اول تدريس شوند.
 در زبان فارســـى همزه در آغــــاز كلمه مى آيد. به




 نمى شود. بايد توجه داشت، كلمههايى مثل اسب، آبادان، ايمـــان، اجاق و مانند اينها كه به ظاهر با با


خلاصهى قواعد املاى كرسى همزه دورْى ابتدايى دفتر برنامهريزى و تأليف كتابهاى درسى. r.r. بهار، محمدتقى. سبكشناسى. توس تهران.
 صرفـونحو زبان يارسى. شرق. جات سيزدهم. تهراذ.
 دانشخاه تبريز. تبريز. هـ هـ فرهنگ فارسى دكتر محمدمعين، انتشارات امير كبير، تهران. 9. ز. زندى، بهمن. خودآموز روش تدريس زبان فارسى (رشتهى آموزش ابتدايى)" انتشارات مدرسه، تهران. . 4 انا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ويادآورى: رسمالخط متن اين مقاله در دفتر مجله }
\end{aligned}
$$

شيونامهى ويرايش اين دفتر يكسان نباشد.

ب - - - كرسى همزهى مضموم هر كاه همزهى مضموم در وسط كلمه بيايد، كرسى



 مىشود، مانند: اعضا، استثنا، اجزا و ابتدا.

توجه:



و جزء. Y. Y. در وازهمهايیى كه حذف همزه سبب يكسانى دو وازْ ولى متفاوت شود و معانى آنها را با به هم بياميزده،

 به معنى (اغير) همانند مى شوند.

 كشيده) يا (مده) آغاز شــوده، باز هم قلب به (ياءء) مىشود مانند: بيمار است، بيامل، نيرزد.
Y. Y. همزه در وسط كلمه: هر گاه كرسى همزه هم در وسط كلمه بيايد، در ابتدا تابع حر كت خر خود هم همزه است و به صورت ساكن يا متحرى خواهـد بـر بود،

مانند:
الف) همزمى ساكن در وسط كلمه: كرسى همزه در وسط كلمه متناســبـ با حركت حرف مرا ماقبل همزه خواهد بود و انواعى دارد: الف - ا - كرسى همزمى ساكن ماقبل مفتوح با (االفى) نوشته مى شود، مانند: مأمور، مألوف، يأنى، تأسيس، مأذن، مأمول، مأمون، مأخذ.
 روى دندانه قرار مى گيرد، مانند: بئر، بئس.
 روى (واو) اســـت، مانند: مؤمن، رؤيت، مؤتمر، مؤتمن. ب) همزهى متحرى در وســـط: كرسى همزمى متحرك در وسط ممكن است مغتوح يا يا مكسور يا ساكن باشد كه تابع قوانين زير است:
 مانند زمانى اســـت كه همزه ســـــاكن است. يعنى كرسى همزه تابع حركت حرف ماقبل خون اسو است:
 الف است: مانند: تأمل، تأخر، تأدب، تأسف، تأسى، تألم و تأنى. ب - - -

ماقبل ساكن الف است، مانند: هيأت، جرأت
 مضموم روى نشـــانهى (واواو) است، مانند: مؤمن، مؤدى، مؤذن، مؤسس، مؤ كد.

ب- - -
 باشد، كرسى آن به صورت دنـد


 كلمات دخيل را كه بين دو مصوت (آآلو و (ایى) قرار
 ( مى كنند، مانند: (اجائز - -جايز)، (ارسائل - رسايل)،"، ("جوائز -جوايز).

