


مىتوانيم بهجاى همكرد نههاد »كرد＂قرار دهيم．

حسـنـ انورى هم يكى از معانى كرد را „ اقرار دادن＂و »انجام （وادن）ذكر مى كند．






 نموديد／ساختيد／گردانديد．


> 「. لايل مركب بودن فعل »»ام كرد"




 ذكر شده است كه براى نمونه چند مور الز آن ها را ما آوريّم．

الف）فعل مركب در دستور تاريخى

 كلمdٔ مستقل تركيب يافتهاند．كلمئ اول اسم يا صفت است است و









$$
\begin{aligned}
& \text { "خراب ساختن" در بيت زير: }
\end{aligned}
$$ بناى عهد قديم استوار خواهم كرد （حافظ）

در اين شــر فعل 》خراب ساختن＂》فعل مركب＂است؛ زيرا






 ساختن فعل مركب نيست و دو جزء مستقل دارد دارد．
 وحيديان كاميار در دستور جديد نظر خانلرى را رد مىكند و



 در اين صورت، تركيب اجزاء بهصورت زير خواهد بود： تهمينه：نهاد نام：مفعول او：مضافاليه را：فك اضافه
سمراب：تميز در دستور قديمه و مسند در دستور جديد
 صورت اجزاء مستقيه جمله، گزينئه＂آتهمينه او او را سهراب نام كرد＂و فعل آن » زتير استهن． او：مفعول را：حرف نشانه مفعولى سهراب：تميز در دستور قديم و مسند در دستور جديد نام كرد：فعل مركب
 دارد．براى ســـاده يا مر كب بودن فعل دلايلى وري وجود دارد كه به به تفكيكى در مورد آنها بحث مىـشود．

> I. دلايل ساده بودن فعل »كرد" فعل »



كرد＂و » چگذاشت غ ذكر مى كند． مثل：
آدم گَندم بخورد و از بهشــت بـــهـ در افتاد．ايزد تعالى گَندم را غذاى او كرد． （نوروزنامه） مثال ديگر：
يزيد بشرالحوارى را ا امير شهر كرد． （ناتل تاريخ سيستان）

 داد״ بهكار بردهاند．
چو شد روز رستم بیوشيد گر گبر نَگَبان تن كرد بر گَبر ببر （فردوسى）
＂جانا كدام سنگَدل بى كفايت است
كز پيش زخم تيغ تو جان را سپر نكرد
（حافظ）
برق تجلى نفس اهل دل يكى است
منصور دار را شجر طور مى كند
(صائب)







طبق تعريفهاى فوق فعل مركب دار ایى چند ويزگگى است： كلمهاى كه（اسم＋صفت＋قيد）بدعنوان جزء
（جزء صرفى يا همكرد）همراه مى شوند： I．ـ باصورت يكـ واحد تلقى مى شود．
「．「．در مجموع، معنى واحدى را میى رساند．
 نقش ديگرى نمى پذيرد．
†



زيرا تمام ويزگگى هاى فعل مركب را را داراست．يعنى：


در جمله نقش نحوى ندارد．
 معادل فعل »＞اميدن＂قرار گيرد．
 هم ساده باشد هم مركب．









 FF）（9）

 مطبوعاتى شرق، چاپ پنجم، تهران،
 Y T．ناتل خانلرى، ثرويز؛ تاريخ زبان فارسى، جلد دوم، نشر سيمرغ، حاپ ونجهم، تهران،








 آن تكواز（يا تكوازهها）جزئى از تروه فعلى بـلى بهشمار مى آيد و فعل

 رفته در ساختار افعال مركب، جزء فعلى（يا همكرد）مى گويند． مثل： 1．با با اسم：يخ زدن، سر كردن، رخ د دادن و．．．

r．
(عمرانی، هیז ا: ج ז: •זו)

ايشان راه تشــخيص فعل مركـبـ از ساده را چنیين بيان كرده
الف）گَســترشنایذيرى：جزء اول قابل گسترش نيست．اين

 قابل گســترش بودن، فعل ساده اســت مثل：»خراب كرده و و ＂رها كرد＂．در دســتور جديد فعل ساده و در دستور تاريخى

فعل مركب است．
ب）نقشناپٍيرى：جزء اول استقلال دستورى خود را از دست داده است و نقش دستورى مى پذيرد پ）گَسستناپٍيرى：جزء غيرفعلى امكان جابهجاییى در جمله ندارد．
البته اين قاعدهها ممكن است استثناهايى هم داشته باشند.
(عمرانی، فیזו: ج ז: וזו)


 »》ام دارد＂و »

 را بهجــاى همكرد »

كرمى در مورد فعل مركب نوشته است：


 صدا كردن، صدا زدن، خطاب كردن تريه كردن（گريستن）انديشهو وتأمل كردن（اندين（انديشيدن）، گمان


（ير يدن）، انجام دادن（كرد）، آتش كرفت（سوخت）و．．．．

