## مقدمهكمؤلف

اصطلاح هوش كلامى را نخســتين بار هــوارد گَاردنر مطرح كرد. او چهار مؤلفه را براى هوش كلامى در نظر مى گیيرد: (1) معناشناسى و كاربر دوار كان: كه اولين مؤلفه از هوش كار كامى است است به اين مفهوم كه معنا و بار معنايى وازثهما را در زبان بدانيهم. آ آواشناسـى: دومين مؤلفه كه گاردنر به آن اشاره كرد آواشناسى

 آواى وازگّان است.
(F) جملهسازى ودرى متن: كه توانايى تركيب و كنار هم قرار دادن كلمات
 همچچنيندر كدرستمطالب گفتهشدهتوسط گويندمى يكمتن است.
 وازه داراى يكى معناى مستقل است، اما مىىانيم كه معنى و پ پیام
 اين موضوع حتى دربارمى جملات هم صادق است. به عنوان مر مثال
 هرگز به مقصود گوينده پیى نخواهيد برد.

كتاب كوچكى كه در دست داريد به منظور تقويت شما در همدهى موارد گفتهشده تهيه شده است. بدون شك تا وقتى دايرهى وازگان
 بخش طى كند.

اين كتاب در 1 فصل شامل لغات و معانى ( . • آ وازْه با معنى)،


 براى علاقهمندان تهيه شده است.

لازم به ذكر اســـت وازگان انتخابى، همگگى وازگًان مورد اســتـفاده در كتابهاى درســـى مقاطع ابتدايى و متوسطهى اول و يا وازگًان استفادهشـــده در متن ســـؤالات آزمونها داى ورودى آلـى مدارس نمونه
 زمينه نقشى نداشته است.
بـا آرنوى سلامتى و موفقيت شبا


## فْرّنْ

V فصلا: لغات و معانى ..... Q
v9 فصل!ا: متضادها
人V فصل س: همرخانوادهها

 90 

$\square$
|0| 
110 :~:
171 ..... 
IfF فصل $1:$ ضربالمثلها

= ثواب
" جاذبه
= جاودان "
.
" جنگگافروز $\neq$
ـ جور =
. حاده
ح حب
= حريص =
= حزن
= حسنات
.
" حيات
" خاضع $\neq$
.
. خرد
. خصم
" خلاصه $\neq$
= خوف
"
"خخمه
"
" پرطّمطُراق
" پپمرده
" پيروزمند
" پيرى پی پ پيوسته $\neq$ گسسته
(3)
. تأخر
. تأييد
ت تـرئه = تجليل
= تدافعى
ت ترحّم . ترقّى
. تقويت
. تكبر $\neq$ ڤروتنى، تواضع
ت توبيخ $=$
. تولى
. توهين ت تهى
تيمى
. تئورى $=$

...
=

سعقو
制 $\neq$ "
:
ش
. شاداب
=
=
( ش
"

$ص$
.صامت :
بند

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مis } \neq \text { عو } \\
& \text { ن) } \neq \text { فع } \\
& \text { نبی } \neq \text { بش }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \dot{\omega}=5 \neq \dot{ش}= \\
& \text { فبف } \dot{=} \neq \\
& \text { تو } \underset{\sim}{\sim} \neq
\end{aligned}
$$

-دخل = خرج
. دلزده . دلسرد
ـ در آمد = هزينه
"راغب キ بيزار
"راكب
" رواج "ريا
" زهد
" زيان
U
" ستبر . ستوده ستيز
سخاوتمند " سخنران " سرشار $=$ . سركش
= سَرور . سّرور .
. علــم/ عالم/ معلــوم/ تعليم/ معلم/ علــــوم/ اعـــلام/ علامها عليم/ متعلـــم/ تعلمّ/ اعلاميه / معلومات
. عنايت/ يعنى /معنى / معنوى/ اعتنا -عنوان / عناوين

## غ่

. غرق/ غريق/ غرقاب -غروب/ غرب/ مغرب

## ف

. فارغ/ فراغت/ استفراغ . فضل / فاضل . فعال / فاليت / . فكر / افكار / متفكر / فكور / تفكر .فهميـــدن/ مفهــوم/ فهيم/ا تفاهم/ تفهيم . قدس/مقدس/قاست/تقديس . قصد/ قاصد/ مقصود/ مقصد / ما مقاصد / اقتصاد

## b

. .طبيعت/طبيعى/طبع/مطبع. . طفل / اطفال .طلب/ مطلوب/ طالب. b
. ظاهر / مظمر / ظهور / مظاهر / اظهار / ظواهر .

## $\varepsilon$

 معامله/ تعامل / اعمال / عوامل / امعل عمليات
. عجله/ عجول/ تعجيل . عجيـباعباعـبـب/ اعجـاب| اعجوبه/ تعجب/ متعجب . عدل / عاد / عدالت .عزت/عز/يز/ عز// معزز . عظمت/ عَظيم/ آعظم/ عُظما/ تعظيم/ مُعظهم . علاج/ معالجه . علايق/ مُعَلَق / تَعلُق / مَتُعلَق


ـ قطع / مقطـــع / قاطع/ قطعه/ . مثل/ امثال/ مثال


حبيب/ محبوب
. محل / محله/ محلات
. كتاب/ كاتب/ مكتوب/ كتب/ . محيط/ احاطه

. كشــفـ / كاشــفـ/ اكتشاف/ خليفه/ خلاف/ مخالف/اختلاف



ارجاع/ ترجيع/ رجوع

- مرمت/ ترميهم

زارع
- مسئله/ مسائل
- مشاور / مشورت/ شورI/ شور I



استشــمهاد / شــهد / شمهدا / مشاه ا


مطلوب/ مُطالبه
 تعديل

مقطوع

زَكّى: تيزهوش، با ذا ذكاوت زَكَّى: پاكيزه، پاكدامن
ذِلّت: خوارى
زَلَت: لغزش
روضه: باغ
روزه: خــوددارى از خوردن و
آشاميدن، از اعمال دينى
زرع: كاشتن

ذرع: مقياس طول ذمايم: سرزنش شدهها ضمايم: پيوستها (جمع ضميمه)

رسا: رسنده، كامل رثا: شعر گفتن در سوگ مرده
صَسلاح: نيكى اسلحه

سفير: فرستاده، پیامآور صَفير : بانگ و صدا

صَخره: تخته سنگ سُخر :ريشخند(تمسخر)، بيگارى سور: جشن و شادى صور: بوق

صوت: بانگ و فرياد سوت: صفير، هشتى وري

تصفيه: پاک كردن
تسويه: مساوى كردن
تهديد: ترساندن
تحديد:حدّومرزرامشخصنصن
جذر: ريشه گرفتن جزر: پايین رفتن آب دريا

خواستن: در خواست و خواهش خاستن: برخاستن، برآملن حايل: آنحچهميان دو چییزواقع شود. هايل: ترسناك حوزه: ناحيه حوضه: آبگير، حوض حيات: زندگى حياط: محوطهى خانى حَرا: نام يك غار هُرّا: فرياد مهريب حزم: دور انديشى هضم: گوارش حَذر: دورى حَضر: محل حضور حَرَس: نگَهبانان (جمع حارس) هَـــرَس: بريدن شاخهههاى زايد درخت
":


## V فصل

## teratts



 وارثه يا عبارتى است كه معناى ظاهرى و نزديك آن موردنظر گوينـنده نيست؛ بلكه مفهوم دور آن موردنظر است.

# ＂： 

## 1 IT

－از اين جهان به جهان دگر شدن－ـ مردن

。از پای افقتادن－ －از پای درآمدن－ －از پپا درآوردن ــا －از جا در رفتن ــ －از جا كنده شدن دل ـــ




 －از دهن افتادن ـــ سرد و غيرقابل خور ．از راه مرو
。از عرش به فرش آمدن－。از نيش، نوش ساختن ـــ ــ ماهر و توانا بودن －از همه بريدن－ـ ـو گوشهگير شدن ．استخوانسوز ــ بسيار دردناكى و آزاردهنده －افتاده－ناتوان و درمانده（يا متواضع） ．افسار گسيخته－ـ رهاشده، شتابان و غيرقابل كنترل －انگشت خاييدن－ －انگَشت روى كسى گَذاشتن－ـ نـشان دادن يا متّنظر قرار دادن كسى
（E）فصل هفتم／كنايدها（E）
－اوراق شستن ـــ از بين بردن و پاک كردن نوشتهها ．آب از سر گذشتن ـــ نترسيدن، ناميد باميدن بردن
。آب روى آتش ريختن／آب بر آتش زدن－آبـ آرام كردن اوضاع ．آب شدن كسى－ـ شر شمنده شدن كسى ．آسمانجُل－ـ بينوا و فقير ．آسمانگير شدن ـــ آشكار شدن، مشهور شدن ．آشولاش－ ．آفتاب تيغ كشيد ـــ آفتاب بيرون آمد و طلوع كرد ．آَكندهگوش ．آيهى يأس خواندن－ـ ناميد بودن

。 با سر دويدن－ـ با شوق رفتن －باب دندان－ـ مطابق سليقه و ميل。 باد به دست داشتن－－بـى حاصلى

- بادپا ـــ سريع
．باريكيين－ـ نكتهسنج و بادقَت。بال شكسته داشتن－ـ معلول و ناتوان بودن

。بالا كشيدن－ـ به زور تصاحب

 قِبَل كسى زندگَى را گَذراندن －بر فَوَران تخيّل راه رفتن ــ
 پیروى از كسى


## =0.

ها آب از آب تكان نخوردن: كنايه از آرامش، بدون نگرانى

 هـ آب آمد و تيمم باطل شد: اصل كار آم آمد و فرع بـى آمورد است.


 ما قرار دارد، اما به دنبال آن میى گرديمه. ه آبرااز سرحیشمه بايدبست: جلوى ضرر و زيان رااز مبدأ بأ بايد گرفت.
 مالىاش بهتر شده است.
 خوب نيستند. هـ آبغوره گرفتن: گريه كردن ـ گريستن

 ه آبم است وگاوم است، نوبت آسيابم است: در يكى فرصت محدود، چچندين كار با همم داشتن ها آب نخوردن چشم: اميدى نداشتن

 هـ آبى از او گرم نمى آشود: امكان انجام دادن كار از از او نيست ــنـايد به او اميدى داشت.

فصل هشتم|ضربالمثلها

هـ آبـى كه به زندگى نديد حســين / چون گشــت شــهـيد بر مزارش


آن پرداختن، مانند نوشداروى پس از ها آتش چون برافروخت بسوزد تر و خشك: در اثر حادثه، گناهكار
 ها آتش زير خاكستر: آرامش موقت ـ مونى

 راحت است، اما انسان شدن سخت است است إن ه آدم بايد لقمه را به انداز آمى دهانش بگيرد: بايد با تو با با به به توانايى خود، كارى را انجام داد.
 ه آدم گـــدا اين همه ادا: آدمهاى فقير بيشتر ادا دارند، بيشتر آدي و ايراد مى گیرند.
 بهانهى مطلوب نبودن غذا از خوردن آن آن امتناع مى كندا
 بهدست مى آورد، بر آن ايراد مى آريرد. ها آدم ناشى سُرنا را الز سر گشاد آن میز آند

 عبرت گرفت.
 ه آرزو را به گور بردن: به هـ هدف و مقصود خود خرد نرسيدن ه آزموده را آزمودن خطاســت: كسى كهـ آر امتحان خود را را پس داده و شناخته شده است، ديگر نيازى نيست دوباره آزموده شود.
(

ه آسمان به زمين نمىآ يد: اتفاق فوقالعادهاى روى نخواهد داد. هـ آســمان و ريسمان را ســر هم بافتن: دو چـيز بى تـناسب را با به هم ارتباط دادن ـ نامربوط گفتن ه آشپز كه دوتا شد، آش يا شور مىشود يا بییمك: وقتى دو يا چنـد نفر در انجام كارى دخالت داشته باشند، كار پيش نمـىرود. ها آش دهنسوز نبودن: مورد مطلوب نبودن ها آش خوب باشد، كاسهاش چوب باشد: اصل مرهم است نه فرع.


انجام كارى بودن. هـ آش نخــورده و دهن ســوخته: كارى انجام نــــداده، ولى گْناهكار شناخته شده
ه آش و لاش كردن: صدمه و آسيب سختى وارد كردن
 ه آفتاب لب بام است: مرگ او نزدیی است است ه آفتابه لگَن هفت دســت لـت ولى شـــام و ناهار هيچحى: تشريفات، زيان، ولى اهميت كار، كم هـ آمد ابرويش را درســت كند، چشــمش را كور كرد: براى كســـى خواست كار خوبى انجام دهد، اما برعكس شد شد. هـ آن را كه حســاب پای است، از محاســـبه چه باك است: كسىى كه حساب پاكى داشته باشد، ترسى از حساب و كتاب ندارد. ه آنقدر بايست كه زير پايت علف سبز شود: انتظار كشـيدن بدون نتـيجه هـ آن وقت كه جيكجيك مســتانت بود، ياد زمســتانت نبود: از قبل بايد فكر آينده بوه.
ه آويزهى گوش كردن: پندى فراگرفته را به كار بستن ها آه در بساط نداشتن: كاملاً بى چحیز و فقير بودن

فصل هشتم||ضربالمثلها

ها آهســته بيا آهسته برو، گربه شــاخت نزند: پنمهان كردن مطلب بى سروصدا انجام دادن كارى ها اجاق یدر راروشــن نگَهداشـتن: فرزند داشتن، كه بيشتر منظور

فرزند پسر داشتن است.
4 اجاقش كور است: صاحب اولاد نمى شورد.
 ها احترام امامزاده با متولى آن است: احترام هر كس را بايد نزديكان او حفظ كنند.

 زندگى، مىتوان به موفقيت رسين انـي ها از خر شيطان پياده شدن: لجبازی نكردن ها از دماغ فيل افتادن: متكبر و مغرور بودن


 كردن و دچار ضر شر شدن هـ اســب را گَم كردن و پیى نعلش گشتن: اصل را از دست دادن و به دنبال فرع آن گشتن ه در ديزى باز اســت، حياى گربه كجا رفته اســت: از موقعيت نبايد سوء استفاده كرد. ه اگگر دنيا را آب ببرد، فلانى را خواب ببرد: بسيار لاابالى و بـفكر و انديشه است.
 ه اگر كاه از تو نيست، كاهدان از از تو است: به آدم پرخور گَفته مىشود.

## "..."

ه انگَشت در سوراخ زنبور كردن: براى خود، توليد زحمت و دردسر كردن
 ه اين شترى است كه 4 اين كلاه براى سرش گشاد است: درخور توانايى و لياقت او نيست.

ه با پابِروى، كفش پار همىشود وباسر بروى، كلاه: در هر حال، خرج دارد.
 ه بادآورده را باد ممبرد: چیيزى كه به به آسانى و رايگان بهدست آيد، به آسانى هم از دست میر ارورد. ه باد به غبغب انداختن: با غا غرور رفتار كردن 4 باد در قفس كردن: كار بيهونوده انجام دادن
 ه با ســيلى صورت خود را سا سـرخ كردن: با با وجود تنگّدستى، ظاهر خود را حفظ كردن ه با كدخدا بساز و بر ده بتاز: با كسى كه در در رأس امور است همراه شو و كار خود را پيش بر بر
ه بالاخانهاش را اجاره داده است: عقلش كم است است


 انتخاب كرد و انجام داد.


 دادوستد ارتباطى به دوستى ندارد.

4 بــراى يــى بینماز در مســجدرا نمىبندنــد: كار را به خاطر يكـ شخص نابههنجار تعطيل نمى كنند.
 4 بر خر مراد خود سوار شدن: به هدف خر خود نر نائل آمدن
 هـ بز گَر از سرچشـــمه آب مى خورد: آدم نالايق بيشتر از ديگًران به خود مىیالد. ه بلد نيستم، راحت جان است: به كسى گويند كه براى فرار از انجام كارى بگَويد بلد نيستم.
 4 به تنبل گفتند برو سايه، گَفت سايه خودش مى آيد: تنبلى زياد

 ه به درد لاى جرز خوردن
 بى اقبال گويند.


 براى صحت گفتهى خود، كسى بدتر از خود را گا گواه خود سازید.
 ه به زخم كسى نمى پاشيدن: درد یی يا داغ كسى را را تشديد كردن \%

 كسى كه به بهانههاى مختلف، حاضر به انجام دادن كارى نيست.

