روش تصوير سازى يا كدكَارى لغات اخيرا به عنوان يكى از شُيوه هاى نوين براى به خاطر سهردن بهتر لغات در زمان كمتر و با صرف وقت كمنرى مطرح شده است كه امكان ماندكارى بيشتر لغات در ذهن مخاطب را نيز فراهم مى أورد. و امروزه همايش هايى هم در جاي جاي جاي ايران
 دركترى به اين روش خواهد داد اين روش به اين صورت مىياشد كه شما سعى مى كنيد با توجه به دانش قبلى خودتان براي لغتى كه در تلاث برای درك يا حفظ معنى آن هستيد يك تصوير يا سرنخ بسازيد. دفعه بعد با روبرو شدن با آن لغت سرنخ سريعا در ذهن شما تذاعى شده
 به مثال زير توجه كنيد:

تصميم داريم براي كلمه bizarre تصوير سازى كنيهر اين كلمه را به صورت سريع تكرار كنيد. بيزاره، بيزاره، بيزارم و يكدفعه اون رو به بيزارو، بزارو تغيير آوا بدين و توى ذهن خودتون بزهايى رو تصور كنيد كه روى درخت رفتن. اين خبلى عحيب و غريب است كه بزها بر روى درخت رفته باششند. بس معنى bizarre = عجيب و غريب.


## @ EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| abandon <br> /a'bændən/ | Leave without planning to come back, desert, quit | در بندر اگر قاچاقچى را بگیيرند اون را رها نمى كنند. <br> رها كردن، ترك كردن |
| مثال | when Masoud abandoned his family, the police went looking for him وقتى مسعود خانواده اش را ترك كرد، پليس به جستجوى او پرداخت |  |
| keen <br> /ki:n/ | Sharp, eager , intense, sensitive | ها ها بس باهوش هستند، مشتاق هستند كه چندبار ازدواج كنند <br> باهوش، مشتاق |
| مثال | Mohsen's keen mind pleased all his teachers <br> ذهن تيزهوش محسن تمام معلمانش را خشنود نمود |  |
| jealous <br> /'dzeləs/ | Wanting what someone else has | آدم حسود هميشه توى جلز و ولز هستش () <br> حسود، غيرتى |
| مثال | Also Masoud just bought a new car, I am not jealous of him با اينكه مسعود به تازگى اتومبيل جديدى خريد، اما من به او حسودى نميكنم |  |
| tact <br> /tækt/ | Ability to say the right thing | راندن تكتاز موتور نياز به درايت و مهارت خاصى دارد. درايت، مهارت، تدبير |
| مثال | By the use of tact, Sara was able to calm her jealous husband سارا با استفاده از درايتش توانست همسر غيرتى اش را آرام كند. |  |
| $\begin{gathered} \text { oath } \\ \text { /əu \$ ou } \theta / \end{gathered}$ | a promise that something is true, a curse | رإينى ها قبل از مسابقه به هم اوث مى كنند. ( پیيمان مى بندن) قسم خوردن، سوگند خوردن، پيمان |
| مثال | The president will take an oath of office tomorrow رئيس جممهر فردا براى احراز مقام(رياست جمهورى) سوگند مى خورد |  |
| vacant <br> /'verkənt/ | Empty, not filled | دو تا پاكت سيكار تو جيبش بود. وينستونش پر و كنت ش خالى خالى، تهى |
| مثال | I put my coat on that vacant seat كتم را روى آن صندلى خالى گَاشتم |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| $\stackrel{\text { hardship }}{\text { /'ha:dfip \$ 'ha:rd-/ }}$ | Something that is hard to bear , difficulty | Hard+ship <br> بدنه اين كشتى رو تا اومديم بشكنيمر و دوباره از نو بسازيم چهه سختى و <br> مشقتى كشيديمر:م <br> سختى، مشقت، گرفتارى |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Mohsen was able to overcome one hardship after another محسن قادر بود يكى پس از ديگرى بر مشكلات فائق آيد |  |
| gallant <br> /'gælant/ | Brave, showing respect for women | والا با اين وضع بنزين خيلى بايد شجاع باشى كه سوار ماشين ميتسوبيشى كالانت بشى <br> شجاع، مودب(خصوصا نسبت به زنان) |
| مثال | Mohsen swore a gallant oath to save Masoud <br> محسن سوگند دليرانه ای براى نجات مسعود خورد. |  |
| data <br> /'deıtə, 'da:tə/ | Facts, information | اطلاعات، داده ها، حقايق |
| مثال | The data about the bank robbery were given to the F.B.I اطلاعات مربوط به سرقت بانك در اختيار اف بى آى قرار گرفت. |  |
| unaccustomed <br> /, ^nə'kıstəmd/ | Not used to something | من به اين Custumer هاى شما عادت ندارم. و همشون براى من غير عادى هستن. عادت نداشتن، غير عادى |
| مثال | The king was unaccustomed to having people disobey him. پادشاه عادت نداشت مردم از او نافر مانى كنند |  |
| bachelor <br> /'bætfəla \$ -ər/ | A man who has not married |  ليسانس، مجرد |
| مثال | My brother took an oath to remain a bachelor |  |
| qualify <br> /'kwbləfaı, 'kwolıfaı/ | Become fit, show that you are able | مردم كاليفرنيا_ شايسته تقدير كردن هستند. <br> شايسته بودن، واجد شرايط بودن |
| مثال | I am trying to qualify for the job that is now vacant در تلاشم براى شغلى كه اكنون خالى هست واجد شرايط شوم |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد كذارى كتاب \& \& لغت صفحه محبوب:"زبان انتَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definitions | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| corpse <br> /ko:ps \$ ko:rps/ | A dead body | قبلا هر كى جنازه ميديد از ترس كــُپ مى كرد. <br> جسد، جنازه، مرده |
| مثال | The corpse was laid to rest in the vacant coffin. <br> جنازه براى خاكسپارى در تابوت خالى قرار گرفت. |  |
| conceal <br> /kən'si:1/ | hide | كنسل كردن كلاس از حششم مدير ينهان كردنِ مى شود <br> ينهان كردن، مخفى كردن |
| مثال | Masoud could not conceal his love for Sara مسعود نتوانست عشقش را نسبت به سارا پنهان كند. |  |
| dismal <br> /'dizməl/ | Dark and depressing | اكَه روى صورتت دسمال بكشى همه جا تيره و تاريك مى شود. تيره و تاريك، گرفته، غم انگَيز، دلتنگ كننده |
| مثال | I am unaccustomed to this dismal climate |  |
| frigid <br> /'fridzəd, 'frıd3ıd/ | Very cold, icy | فرى خيلى آدم سرد و بیى روحى هست. از كلمه فريز كرفته شده <br> بسيار سرد، بى روح، غير دوستانه |
| مثال | Inside the butcher's freezer the temperature was frigid. |  |
| inhabit <br> /in'hæbət, in'hæbit/ | Live in | Habit ما habit (عادت) نداريم توى تمران سكونت كنيم سكونت داشتن، ساكن بودن، اقامت داشتن |
| مثال | Eskimos inhabit the frigid part of Alaska |  |
| numb <br> /n^m/ | Without the power of feeling | اينقدر Number شمرد كه زبونش بى حس شد. بى حس، كرخ |
| مثال | When the nurse stuck a pin in my numb leg, I felt nothing | هنگًامى كه پرستار سوزن رو در پاى بى حسم فرو كرد، چییى حس نكردم. |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| peril /'peral, 'perril/ | Danger | خر پر پين يادتونه اسمش پار يكال بود؟ خيلى خطرناك بود خطر، خطرنای |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | There is great peril in trying to climb the mountain خطر بزرگى در تلاش براى بالا رفتن از كوه وجود دارد. |  |
| recline <br> /ri'klann/ | Lie down, stretch out, lean back | دراز كشيدن روى Line هوإيما كار احمقانه اى ست. <br> دراز كشيدن، لم دادن ، تكيه دادن |
| مثال | Masoud likes to recline in front of television set مسعود دوست داره جلوى تلويزيون دراز بكشه. |  |
| shriek /fri:k/ | scream | هر كس شرى رو ببينه از ترس جيغ مى كشها! جيغ كشيدن، جيغ، فرياد |
| مثال | The maid shrieked when she discovered the corpse. <br> هنگامى كه خدمتكار جسد را يافت جيغ كشيد |  |
| sinister <br> /'sinəstə, 'sınıstər/ | Evil, wicked, dishonest, frightening | سى نيست كه نحس باشه اون זّا ئه <br> نحس، شوم، شيطانى |
| مثال | The sinister plot to cheat the widow was uncovered by the police آن نقشه شوم براى فريب زن بيوه توسط پليس برملا شد. |  |
| tempt /tempt/ | Try to get someone to do something, invite | اين تم هاى جديد ويندوز ^ آدمو وسوسه ميكنه <br> وسوسه كردن، فريفتن |
| مثال | A banana split can tempt me to break my diet دسر موز مى تواند مرا وسوسه كند تا رزيمم را بشكنم. |  |
| wager <br> /' werdzə \$ -ər/ | bet | بعضيا توى شرط بندى جر ميزنن شرط(بندى) |
| مثال |  |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definitions | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| typical <br> /'tipıkəl/ | Usual, of a kind | تيشش خيلى عادى و معمولى بود <br> عادى، معمولى، خاص |
| مثال | It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness براى كسى كه دير مى كرد عادى بود كه دليل واقعى تاخيرش را ينهان كند |  |
| minimum <br> /'mınıməm/ | The least possible amount, the lowest amount | كمترين |
| مثال | The minimum charge for a telephone, even if no calls made, is about 30\$ a month <br> كمترين هزينه براى تلفن حتى اگر شماره ایى گرفته نشود، تقر يبا •ّادلار در ماه است. |  |
| Scarce /skeas \$ skers/ | Hard to get, rare |  <br> كمياب، نادر، كم |
| مثال | Because there is little moisture in the desert, trees are scarce. <br> به دليل مجود رطوبت كم در بيابان، (در آنجا) درخت كم است. |  |
| annual <br> /'ænjual/ | Once a year, something that appears yearly | خانم آنا ساليانه به مسافرت مى رود. سالانه، ساليانه |
| مثال | The annual convention of musicians takes place in Hollywood همايش سالانه موسيقى دانان در هاليوود صورت مى گيرد. |  |
| persuade <br> /pər'swerd / | Make a willing, win over to do or believe | پرس و چحو در مورט پسره منو قانع كری كه دخترم رو بهش بلم <br> قانع كردن، متقاعد كردن، راضى كردن |
| مثال | Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? آيا ميتونيد او را راضى كنيد تا دست از دوران مجردى اش بردارد و ازدواج كند؟ |  |
| essential <br> /I'senfal/ | Necessary, very important | اصن پوشيدن شال براى خانم ها توى ايران ضروريه <br> ضرورى، لازم، واجب، معمه حياتى |
| مثال | The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening اقلام ضرورى در كيك آرد، شكر و روغن شيرينى پزى هستند. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| blend <br> /blend/ | Mix together thoroughly, a mixture | از موى بلوند خوشم مياد وقتى با مشكى مخلوط ميشه مخلوط، مخلوط كردن، آميختن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The colors of rainbow blend into one another رنگ هاى رنگیين كمان در يكديگر مخلوط مى شوند. |  |
| visible <br> /'vizibal/ | Able to be seen | براى ويزيت گراهامبل بايد بميرى تا توى اون دنيا اون برات نمايان <br> بشه. <br> قابل رويت، نمايان، مرئى |
| مثال | The ship was barely visible through the dense fog |  |
| expensive <br> /ık'spensiv/ | Costly, high-priced | يه سرى خودكار اكسى اومده اما خيلى گرونه. تران(قيمت)، پرهزينه |
| مثال | Because diamonds are scarce, they are expensive |  |
| talent /'tælənt/ | Natural ability | من يه لرم و توى تيليت كردن استعداد ذاتي دارم استعداد، توانايى ذاتى |
| مثال | Mohsen's talent was noted when he was in first grade |  |
| devise <br> /di' vaiz/ | Think out, plan, invent | در سال توليد ملى با تدبير دولت device هاى زيادى اختراع شد. تدبير كردن، اختراع كردن، طرح ريختن |
| مثال | I would like to devise a method to kill Masoud from a far distance من دوست دارم روشى رو اختراع كنم كه مسعود رو از راه دور بكشم D: |  |
| wholesale <br> /'houlseil/ | In large quantity, less than retail in price | $\begin{array}{r} \text { عمده فروشى، گسترده } \begin{aligned} \text { عروش } \boldsymbol{\rightarrow} \text { ، همده } \rightarrow \text { Whole } \end{aligned} \\ \text { Sale } \end{array}$ |
| مثال | By buying my eggs wholesale I save fifteen dollars a year با خريد تخم مرغهايم به قيمت عمده فروشى، سالى ه ا لالار صرفه جويى مى كنم. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:";بان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| vapor <br> /'verpo \$ -ər/ | Moisture in the air that can be seen, fog, mist | وا چرا اينجا پره بخارْ؟؟ <br> بخار ، مه |
| مثال | He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp او اطلاعاتى در مورد ميزان بخارى كه از باتلاق متصاعد مى گردد، گردآورى كرده است. |  |
| eliminate /I' limınest/ | Get rid of, remove | الى در يك Minute همه چيزو از تو سيستمش حذف كرده <br> حذف كردن، برطرف كردن، از بين بردن |
| مثال | When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminate <br> زمانى كه خطوط آهن بالا كشيده شوند، خطر عبور از آنها از بين خواهد رفت. |  |
| $\frac{\text { villain }}{\text { /'vilən/ }}$ | A very wicked person |  آدم شرور، جنايتكار، شخصيت منفى(فيلم و داستان) |
| مثال | The villain concealed the corpse in the cellar <br> جنايتكار جسد را در زير زمين مخفى كرد. |  |
| dense <br> /dens/ | Closely packed together, thick | در جاهاى متراكم نميشه dance كرد. <br> متراكم، غليظ، فشرده |
| مثال | The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight بر گهاى متراكم درختان باعث مى شوند، كمترين حد نور خورشيد از آنها عبور كند |  |
| utilize <br> /'ju:təlaız, 'ju:tılazz/ | Make use of | استفاده كردن، بكار بردن |
| مثال | No one seems to utilize this vacant house به نظر نمى رسد كسى مايل به استفاده از اين خانه خالى باشد. |  |
| humid <br> /'hju:mid/ | Moist, damp | حميد هميشه دستاش نمناك هست <br> نمناك، مرطوب |
| مثال | Most people believe that ocean air is quite humid اكثر مردم عقيده دارند هواى اقيانوس كاملا مرطوب است |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| theory <br> /' $\operatorname{tr}$ เəri \$ ' $\theta$ i:əri/ | Explanation based on thought, observation, reasoning | نظريه |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Einstein's theory is really difficult for average people to understand درك نظريه انيشتين واقعا براى مردم معمولى بسيار مشكل است. |  |
| descend <br> /di'send/ | Go or come down from a higher place to a lower level | ديدين ميگن طرف دى پورت شد، يعنى بركردوندنش، اينجا ميگيم <br>  <br> پايين آمدن، نزول كردن، فرود آمدن |
| مثال | If we let the air out of a balloon, it will have to descend اكر هواى بالون را خارج كنيم ، پايين مى آيد |  |
| circulate <br> /'s3:rkjoleit/ | Go around, go from place to place | در سير ى حيوانات براى خودشون مى چرخ خن <br> چرخيدن، پخش شدن، منتشر شدن، جريان داشتن |
| مثال | A fan may circulate the air in summer, but it doesn't cool it پنكه مى تواند در تابستان هوا را به گردش درآورد، اما هوا را خنك نمى كند |  |
| $\begin{aligned} & \text { enormous } \\ & \text { /ı'no:məs \$ -๐:r-/ } \end{aligned}$ | Huge, extremely large | دختر هام كه انر انر از Mouseهاى عظيم الجثه و بزر گی مى ترسند عظيم الجثه، بزرگ، عظيم، تنومند |
| مثال | The enormous crab moved across the ocean floor in search of food خرچنگگ عظيم الجثه در جستجوى غذا، كف اقيانوس حركت مى كرد. |  |
| predict <br> /pri'dikt/ | Tell beforehand | اون معلممون كه پیيره ديكته ميگّ، اصلانم ديكته هاش قابل پيش بينى نيست <br> پيشگّوئى كردن، پيش بينى كردن |
| مثال | Who can predict the winner of the Super Bowl this year چه كسى مى تواند برنده امسال مسابقات سوپر بول رو پيش بينى كند |  |
| vanish <br> /'vænIf/ | Disappear, disappear suddenly | و زنبوره مارو نيش زد و سريعا نإديد شد. <br> نايديد شدن، غيب شدن |
| مثال | Give him a week without a job and all his money will vanish اكر يك هفته بيكار بماند تمام يولهايش ناپديد مى شوند. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definitions | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| tradition /trə' difən/ | Beliefs, opinions and customs handed down from one generation to another | رسمٍ ما اينه كه وقتى داماد براى بار اول ميخواد با باباى عروس دست بده دستش رو رد ميكنه <br> رسم، سنت، عرف |
| مثال | As times goes on, we will eliminate traditions that are meaningless با گذشت زمان رسومى را كه بى معنا هستند كنار مى گذاريم |  |
| rural /'ruərəl/ | In the country | رائول بازيكن رئال يك دهاتي بوده <br> روستايى، دهاتى |
| مثال | Rural areas are not densely populated |  |
| burden <br> /'b3:dn \$ 'b3:rdn/ | What is carried, a load | اين بار براى ما بار سنگ̌ينى نيست. <br> بار، بار سنگين، زحمت، بار مسئوليت |
| مثال | Sara found the enormous box too much of a burden سارا در يافت كه جعبه بزر گ، بار بسيار سنگينى است. |  |
| campus <br> /' kæmpəs/ | Grounds of a collage, university or school | براى ما توى محوطه دانشكاه كمپ بزنيد <br> محوطه دانشَاه، فضاى باز |
| مثال | The campus was designed to utilize all of the college's buildings محوطه دانشگاه براى استفاده تمام ساختمان هاى دانشكده طراحى شده بود |  |
| majority /mə'dзbrəti/ | The larger number, more than half, greater part | Minority متضاد اكثريت، بيشتر |
| مثال | A majority of votes was needed for the bill to pass اكثريت آرا براى تصويب لايحه لازم بود |  |
| assemble <br> /a'sembal/ | Gather together, bring together | اسمبل كردن كامييوتر (بستن قطعات) از همين وازه مياد <br> مونتار كردن، سوار كردن، جمع شدن |
| مثال | I am going to assemble a model of spacecraft قصد دارم ماكت يك فضايِيما را مونتارز كنم |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| explore <br> /Ik' splo: \$ - 'splo:r/ | Go over carefully, examine, look into closely | هميشه از Internet explorer براى تحقيق كردن استفاده ميكنم كاوش كردن، تحقيق كردن، بررسى كردن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Lawyer Reza explored the essential reasons for the crime وكيل رضا به بررسى دلايل اصلى جرم پرداخت |  |
| topic <br> /'tapık/ | Subject that people think, write or talk | توى فارسى هم تإِيك ميگن موضوع، مبحث |
| مثال | Predicting the weather is our favorite topic of conversation <br> چيش بينى وضع هوا موضوع مورد علاقه ى كفتگوى ماست. |  |
| debate <br> /di'bert/ | A discussion ... | لطفا در بيت (خانه) من مناظره نكنيد. مناظره، مباحثه، جر و بحث |
| مثال | The debate between the two candidates was heated مناظره بين دو نامزد انتخاباتى پرهيجان و داغ شد |  |
| evade /'iverd/ | Get away from by trickery or cleverness | يادمه اون وقتا هميشه خالمم در روز عيد از عيدى دادن فرار مى كرد طفره رفتن، از حيزى در رفتن، فرار كردن |
| مثال | Masoud tried to evade the topic by changing the subject <br> مسعود سعى كرد با عوض كردن بحث از موضوع طفره رود |  |
| probe /prəob \$ proob/ | Search into, investigate | آخه اين كاره كه تو زمينا كند و كاو كردى برا 4 كيلو طرب (©)())) <br> جستجو كردن، كند و كاو كردن، تحقيق كردن |
| مثال | After probing the scientist's theory, we proved it was correct ما پس از تحقيق كردن در مورد نظريه دانشمند اثبات كرديم كه نظريه درست است |  |
| reform <br> /rı'fo:rm/ | Improve by removing faults, make better | شكل دادن Form Reform ميگيم طرف رو فرمه، يعنى حالش خوب نبوده ولى ولى الان خودن ساخته و رو فرمه |
|  |  | اصلاح كردن، بهسازى كردن |
| مثال | After the prison riot, the council decided to reform the correctional system <br> شورا پس از شورش در زندان تصميه گرفت نظام تاديبى رو اصلاح نمايد |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definitions | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| approach <br> /ə'prəot $\$$ ว'prouts/ | Come near or nearer to | كنترلر يا ایرورج برای نزِديك شدن هوايیما به زمين كمك مى كند <br> نزديك شدن به، جلو رفتن |
| مثال | Her beau kissed Sara when he approached her | he approached her <br> وقتى دوست پسر سارا به او نزديك شد، او را بوسيد D: |
| detect <br> /dr'tekt/ | Find out, discover | بعد از اون تصادف تيكه تيكه وسايل خودمو تو خيابون پيدا كردم <br>  |
| مثال | From her voice it was easy to detect that Ellen was frightened | از صداى الن به راحتى مى شد بی برد كه او ترسيده بود |
| defect <br> /dı'fekt, 'di:fekt/ | Fault, that which is wrong | ديفرانسيل ماشينم عيب پيدا كرده <br> عيب، نقص |
| مثال | The villain was caught because his plan had many defects مجرم به اين دليل دستگير شد كه نقشه اش نقايص بسيارى داشت |  |
| employee /emplo' i:/ | A person who works for pay | براى پختن این پلو كارگِ رستوران شدم كارمند، كارگر، مستخدم |
| مثال | The employees went on strike for higher wages | كاركنان براى دستمزد بالاتر دست به اعتصاب زدند |
| neglect <br> /nı'glekt/ | Give too little care or attention to | اكر زياد نق بزنى مردم به تو بیى توجهى ميكنن غفلت كردن، كوتاهى كردن، بى توجهى كردن |
| مثال | Bob's car got dirty when he neglected to keep it polished اتومبيل باب به دليل بى توجهى كردن او در جلا زدن، كثيف شد |  |
| deceive /di'si:v/ | Mislead, make someone believe as true something that is false | ケسيب آدم و حوا را گول زد <br> گول زدن، فريفتن، اغفال كردن |
| مثال | Masoud was deceived about the burden he had to carry مسعود در مورد بارى كه بايد حمل مى كرد، فريب خورد |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| undoubtedly <br> /an'dautadli/ | Certainly, beyond doubt | بدون شك پار ك دوبل يكى مهارت خوبى لازم داره قطعا، بى شك، يقينا، بى ترديد |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome together قطعا زائران براى با هم سفر كردن به رم دور هم جمع شدند |  |
| popular <br> /'pa:pjoposlər/ | Liked by most people | آهنگى هاى Pop رو همه مردم دوست دارند (عامه پسند) رايج ترين نوع آهنگگ Pop هست. عامه پسند، محبوب، رايج، مشهور |
| مثال | The Beatles wrote many popular songs |  |
| thorough /'0arou/ | Being all that is needed, complete | مسعود از اول تا آخر مهمونى كاملا داشت دروغ ميَّفت <br> كامل، دقيق، از اول تا آخر |
| مثال | The police made a thorough search of the house after the crime had been reported |  |
| client <br> /'klaınt/ | Customer, a person for whom a lawyer acts | مشترى، ارباب رجوع، موكل |
| مثال | My uncle tried to get General Motors to be client of his company عمويم تلاش كرد تا كارخانه جنرال موتور را مجاب كند كه مشترى شر كتش شود |  |
| comprehensive <br> /, kpmpri'hensiv/ | Including much, covering completely | complete <br> جامع، كامل، وسيع |
| مثال | After a comprehensive test, my doctor said I was in good condition بعد از يك معاينه كامل دكترم تشخيص داد كه سالم هستم |  |
| defraud <br> /dı'frb:d/ | Take money, rights be cheating | فر هاد همه رو فريب داده بود و كفته بود اسمش فراده <br> فريب دادن، كلاهبردارى كردن |
| مثال | My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government عمه ام با فريب دادن دولت هزاران دلار پس انداز كرد |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| postpone <br> /pous'poun/ | Delay, put off to a later time | اداره پست بعضى وقتها ار سال نامه ها رو به تعويق ميندازه عقب انداختن، به تعويق انداختن، به تاخير انداختن |
| مثال | The supermarket's owner planned to postpone the grand opening until Saturday |  |
| consent <br> /kən'sent/ | Agree, give permission or approval | مسعود با (sent) فر ستادن دخترش به خونه بخت موافقت كردما مرئ موافقت كردن، راضى شدن، اجازه دادن |
| مثال | My teacher consented to let our class leave early <br> معلم اجازه داد تا كلاسمان را زودتر ترك كنيم |  |
| massive <br> /'mæsiv/ | Big and heavy, large and solid, bulky | حضر ت مسيح روح بِّر رگى و عظيمِ داشت بزرگ، عظيه، سنگین، حجيم |
| مثال | The boss asked some employees to lift the massive box رئيس از چند تن از كارگران خواست تا جعبه سنگين را بلند كنند |  |
| capsule <br> /'kæpsju:// | A small case or covering | كیسول، ظرف |
| مثال | The small capsule contained notes the spy had written after the meeting <br> كيسول كوچکى محتوى يادداشت هايى بود كه جاسوس (آنها را) پس از جلسه نوشته بود |  |
| $\begin{gathered} \text { preserve } \\ \text { /pri'z3:v \$ -3:rv/ } \end{gathered}$ | Keep safe, protect | هميشه رزرو كردن از نوبت و جاى شما محافظت ميكنه محافظت كردن، حفظ كردن |
| مثال | Farmers feel that their rural homes should be preserved كشاورزان احساس مى كنند كه بايد از خانه هاى روستائيشان محافظت شود |  |
| denounce <br> /di'nauns/ | Express strong disapproval of, condemn in public | بعضى ها از آهنكَهاى نانسى انتقادمى كنند <br> محكوم كردن، انتقاد كردن، تقبيح كردن |
| مثال | Some people denounce the government for probing into their private lives برخى از مردم دولت را به خاطر تفحص در زندگى خصوصى شان محكوم مى كنند |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| unique <br> /ju:'ni:k/ | Having no like or equal, being the only one of its kind | تهران خيلى بى نظيره. اصلا تكه Uni <br> بى نظير، بى همتا، منحصر به فرد |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | رفتن به آفريقا تجربه بى نظيرى براى ما بود |  |
| torrent <br> /'tbrənt/ | Rushing stream, flood | فهميدى ديروز در تورنتو سيل اومده؟ <br> سيل، رگبار |
| مثال | A massive rain was coming down in torrents |  |
| resent <br> /ri'zent/ | Feel injured and angered at something | رضا از همكارانش آزرده خاطر شد و از كارش استعفا كرد <br> دلخور شدن، آزرده خاطر شدن، رنجيدن |
| مثال | Sara resented the way hey boyfriend treated her | سارا از طرز رفتارى كه دوست پسرش با او داشت آزرده خاطر شد |
| molest <br> /mə'lest/ | Disturb, abuse, | توى زبان لرى به كسى كه خيلى آويزونت ميشه و خيلى اذيتت ميكنه ميگَن طرف چقدر مول حالا لرى با اصفهانيش ميشه : طرف مولِس اذيت كردن، مزاحم شدن |
| مثال | My neighbor was molested when walking home from the subway همسايه ام هنگام قدم زدن از مترو به خانه مورد مزاحمت قرار گرفت |  |
| gloomy <br> /'glu:mi/ | Dark, dim | اون يارو تو كاليور بود هميشه ميگَت مننتننتن ميدونم ، ما آخرش بد بدخت مشيم اسمش كلوم بود. هميشه ناميد و افسرده بود بنده خدا |
| مثال | My cousin was gloomy because his best friend had moved away پسر عمويم غمگین بود چون بهترين دوستش به جاى ديگرى نقل مكان كرده بود |  |
| unforeseen <br> /dı'frb:d/ | Not known beforehand | Not + پيش + ديدن <br> پيش بينى نشده، غير منتظره |
| مثال | We had some unforeseen problems with the new engine با موتور جديد مشكلات پيش بينى نشده كمى داشتيم |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| exaggerate <br> /ig'zædzəret// | Make something greater than it is, overstate | هر كس قرص Ex بخوره همه چيزو اغراق ميكنه و بزر رگ ميبينه <br> مبالغه كردن، اغراق كردن، بزر گنمايى كردن |
| مثال | The bookkeeper exaggerated her importance to the company دفتردار اهميتش را براى شركت بزرگ جلوه داد |  |
| amateur <br> /'æmətfor/ | Not as a profession | آماتور <br> غير حرفه ای، آماتور، ناشيانه |
| مثال | The amateur cross-country runner wanted to be in the Olympics دونده آماتور دو صحرايى مى خواست به بازى هاى المپيی برود |  |
| mediocre <br> /,mi:dioukər'/ | Neither good nor bad, average, ordinary | مهـدى خيلى آدم معمولي هست. اصلا به ما نميخوره v: <br> متوسط، معمولى |
| مثال | The movie wasn't a great one, it was only mediocre <br> آن فيلم يه فيلم عالى نبود، فقط معمولى بود |  |
| variety <br> /və'raəəti/ | A number of different things, lack of sameness | براى تنوع هم كه شده به جاى قهوه tea بخور $\mathrm{Ty}=\mathrm{tea}$ <br> تنوع، گوناگون، متنوع |
| مثال | The show featured a variety of entertainment نمايش انواع سر گرمى ها را نشان مى داد |  |
| valid <br> /'vælıd/ | true | ولى امر مسلمين آدم خيلى معتبرى هست. <br> معتبر، قانونى |
| مثال | The witness neglected to give valid answers to the judge's questions شاهد در ارائه پاسخ هاى درست (معتبر) به سوالات قاضى كوتاهى كرد |  |
| survive /sa' vaiv \$ sər-/ | Remain alive after, live longer than | آن مردى كه در رودخانه افتاده بود زنده ماند <br> زنده ماندن، جان سالم به در بردن |
| مثال | Some people believe that only the strongest should survive <br> برخى افراد بر اين باورند كه تنها قوى ترين ها بايد زنده بمانند |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| weird <br> /wird/ | Mysterious, unearthly | جادوگرها ورد هاى عجيب و غريبي مى خوانند <br> عجيب و غريب، غير عادى |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | She looked weird with that horrible make up on her face او با آن آرايش وحشتناك روى صور تش عجيب و غريب به نظر مى رسيد |  |
| prominent <br> /'praminent/ | Well-known, important | شهر رم يكى از شهرهاى مشهور اروپياست <br> مشهور، مـم، برجسته |
| مثال | Napoleon is a prominent figure in the history of France <br> نالئئون شخصيتى برجسته در تاريخ فرانسه است |  |
| security <br> /sı'kjuәrti/ | Freedom from danger, care or fear; feeling safe | از شيشه هاى سكوريت براى امنيت بيشتر استفاده مى كنند <br> امنيت، ايمنى، آسايش خاطر |
| مثال | When the president travels, strict security measures are taken زمانى كه رئيس جمهور سفر مى كند، اقدامات امنيتى كاملى لحاظ مى شود |  |
| bulky <br> /'balki/ | Taking up much space; large | بال كى از همه بنر كـ تره ؟؟؟؟؟ بزرگ، حجيم |
| مثال | The massive desk was quite bulky and impossible to carry ميز بزر گى كاملا حجيم و غير قابل حمل بود |  |
| reluctant <br> /ri'lıktənt/ | unwilling | چسرا هيتج علاقه ندارن رو لاک دخترا نظر بدن <br> بى ميل، ناراضى |
| مثال | It was easy to see that Masoud was reluctant to go out and find a job به راحتى مى شد فهميد كه مسعود براى بيرون رفتن و پيدا كرئن كار بى ميل بود |  |
| obvious <br> /'a:bvias/ | Easily seen or understood; clear to the eye or mind; not to be doubted; | هميشه مثل آب روشن و شفاف باش <br> آشكار، واضح، روشن، شفاف |
| مثال | The detective missed the clue because it was too obvious كاراگاه به سرنخ توجه نكرد زيرا بسيار ساده بود |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:";بان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| vicinity <br> /və'sınəti, vı'sınəti/ | Region near a place; neighborhood | We <br> همسايگى، مجاورت، اطراف |
| مثال | The torrent of rain fell only in our vicinity |  |
| century <br> /'sent§əri/ | 100years | اين cent نزديك به . . 1 سال قدمت داره قرن، سده |
| مثال | The United States is more than two centuries old قدمت ايالات متحده بيش از دو قرن است. |  |
| rage /reid3/ | Violent anger | از روى خشم, و غضب , گی گردنش بالا اومده بود <br> خشهو، غضب |
| مثال | Masoud's bad manners sent her mother into a rage <br> رفتار بد مسعود باعث خشم مادرش شد |  |
| document <br> /'dpkjəmənt/ | Sth handwritten or printed that gives information or proof of some fact | My document <br> مدرك و سند |
| مثال | We were reluctant to destroy important documents ما نسبت به از بين بردن اسناد مهـم ناراضى بوديم |  |
| conclude <br> /kən'klu:d/ | End; finish; decide | فيلمهاى كان كلود هميشه قشنت تمام ميشن كان كلود بود يا جان كلود يا ران كلود ؟؟؟؟ D: پايان يافتن، خاتمه يافتن، به نتيجه رسيدن |
| مثال | The gloomy day conclude with a thunderstorm <br> آن روز ابرى و تاريى با طوفانى به پايان رسيد |  |
| undeniable <br> /.andı'naəabal/ | Not to be denied; cannot be questioned |  |
| مثال | It is undeniable that most professionals can beat any amateur اين امر كه بيشتر حرفه الى ها مى توانند از هر آماتورى ببرند، غير قابل انكار است |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| resist <br> /ri'zist/ | Act against; oppose | برای زيست نبايد در برابر قوانين طبيعت مقاومت كرد مقاومت كردن، تاب آوردن، مانع شدن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Tight security measures resisted Masoud's entrance into the bank اقدامات امنيتى شديد مانع ورود مسعود به بانك شد |  |
| lack <br> /læk/ | Have not enough; be entirely without something | واى خدا اون لك لكه فقط يك دم دراز كم داره <br> نداشتن، كمبود داشتن، نياز داشتن، فاقد بودن |
| مثال | Your daily diet should not lack fruits and vegetables <br> رزيم قضايى شما نبايد فاقد ميوه و سبز يجات باشد |  |
| ignore <br> /ig'no: \$ - 'no:r/ | Pay no attention to; disregard | r> هيجج وقت دوستان خودتون رو ايكنور نكنيد <br> ناديده گرفتن، توجه نكردن، اعتنا نكردن، محل نتَذاشتن |
| مثال | Little Alice realized that if she didn't behave well, her parents would ignore her <br> آليس كوچولو فهميد اگر مودب نباشد، والدينش به او توجه نمى كنند |  |
| challenge <br> /'tfælənd3, 'tfælınd3/ | Call to a fight | به چالش و مبارزه طلبيدن <br> به مبارزه طلبيدن، زير سوال بردن، مخالفت كردن |
| مثال | Masoud challenged Alexander to a duel <br> مسعود الكساندر را براى يك دوئل به مبارزه طلبيد |  |
| miniature <br> /'mıniətfor/ | Represented on a small scale | كلا مينياتورى به معناى ريز و كوچولوئه <br> مينياتور، ريز، كوجك |
| مثال | The young boy wanted a miniature sports car for his birthday <br> پیر جوان براى تولدش يکى ماشين اسپ̈ت كوچک خواست |  |
| source /so:rs/ | Place from which something comes or is obtained | منبع اصلى سس تخم مرغ است <br> منبع، ماخذ، منشاء |
| مثال | Professor Smith's speech was a valid source of information on chemistry <br> سخنرانى پروفسور اسميت منبع معتبرى از اطلاعات در علم شيمى بود |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| excel <br> /Ik'sel/ | Be better than, do better than | از وازه excellent (عالى، خارق العاده) مياد با Word بِتر ميشه نمودار كشيد يا با excel ؟؟ معلومه با Excel بجتره <br> بهتر بودن از، ممتاز بودن، بى نظير بودن |
| مثال | Because he was so small, Masoud could not excel in sports از آنجا كه مسعود خيلى كوتاه قد بود، نمى توانست در مسابقات ورزشى بى نظير باشد |  |
| feminine <br> /'femənən, 'femınən/ | Of women or girls | Feminist <br> زنانه، مربوط به زنان |
| مثال | Aunt Sara can always be counted on to give the feminine viewpoint در ارائه ديدگاه هاى زنانه همواره مى توان روى عمه سارا حساب كرد |  |
| mount /maunt/ | Get up on | ميخواييم از mountain اورست بالا بريمه بالا رفتن، صعود كردن، سوار شدن |
| مثال | The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity <br> ديده بان براى آنكه ببيند كه آيا فردى در آن حوالى هست از برج بالا رفت |  |
| compete <br> /kəm'pi:t/ | Be a rival; try hard to get something wanted by others | از competition يا رقابت كرفته شده <br> رقابت كردن، مسابقه دادن |
| مثال | When the amateur became a pro he had to compete against better men زمانى كه آن آماتور بازيكنى حرفه ای گشت مجبور شد با افراد بهترى مسابقه دهد |  |
| dread <br> /dred/ | Fear greatly; look forward to with fear | د تو كه از Read كردن وحشت دارى <br> وحشت داشتن، ترسيدن از |
| مثال | I dread going to the deserted house از رفتن به آن خانه متروكه وحشت دارم |  |
| masculine <br> /'mæskjulən/ | Of man; male | داشتن Muscleهاى بزرگ از ويزگگى هاى مردانه است مردانه، مثل مردها |
| مثال | The girls likes Mohsen because of his masculine ways <br> دخترا محسن را به خاطر رفتار مردانه اش دوست داشتند D: |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| menace <br> /'menəs, 'menis/ | threat | اين Menها يه آس دارن كه تهديد كردن و مزاحمت هست :) تهديد، خطر، مزاحمت، مايه دردسر |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The torrents of rain were a menace to the farmer's crops رگبارهاى باران تهديدى براى محصولات كشاورزان بود |  |
| tendency <br> /'tendənsi/ | Movement in a certain direction | من تمايل داشتم توى اين عروسى • ابار برقصم <br> ترايش، تمايل، ميل، رقبت، علاقه |
| مثال | The tendency in all human beings is to try to be survive <br> تمايل همه انسانها تلاش براى بقا است |  |
| underestimate <br> /nndər'estımeıt/ | Set too low a value, amount or rate | اصفهانيه ميگَه تيمت آندرس (under)س . يعنى تيمت زيره هميشه دست كمت ميگير هـير <br> دست كم گرفتن، ناحيز پنداشتن |
| مثال | Undoubtedly the boss underestimated his employee's ability to work hard <br> بى ترديد رئيس توانايى سخت كوشى كارمندانش را دست كم كرفته بود |  |
| victorious <br> /vık'to:rias/ | Having won a victory |  <br>  چيروز، فاتح، برنده |
| مثال | Playing in New Jersey, the Giants were victorious two years in a row وقتى تيم جاينتز در نيوجر سى بازى مى كرد دو سال متوالى برنده بود |  |
| numerous <br> /'nu:mərəs/ | Very many; several | از number مياد زياد ، متعدد، بى شمار |
| مثال | Critics review numerous movies every week منتقدان هر هفته فيلم هاى زيادى را برر سى مى كنند |  |
| flexible /so:rs/ | Easily bent; willing to yield | فلاكس من قابليت تـ شدن داره. تا اين حد انعطاف پذيره انعطاف پذير، تا شدنى، نرم |
| مثال | The toy was flexible and the baby could bend it easily اسباب بازى خيلى انعطاف پذير بود و كودک مى توانست به راحتى آن را خم كند |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| evidence <br> /'evədəns, 'evıdəns/ | That which makes clear the truth or falsehood of something | هيرجّ مدر كى دال بر اينكه خانم اوى داشته dance مى كرده وجود نداره <br> مدرك، دليل، نشانه، شاهد، اثر |
| مثال | Our teacher ignored the evidence that Masoud had cheated on the test معلممان به آن مدرك كه حاكى از اين بود كه مسعود در امتحان تقلب كرده بود بی اعتنايى كرد |  |
| solitary <br> /'splitəri \$ 'sa:ləteri/ | Alone, single, only | Colider تنها، انفرادى، منزوى، گوشه گير |
| مثال | The convict went to a rage when he was placed in a solitary cell زندانى هنگامى كه در يك سلول انفرادى قرار گرفت خشمگين شد |  |
| vision <br> /'vizən/ | Power of seeing; sense of sight | بيزن بينش و ديد خوبى دارد بينش، ديد، بينايى، تصور |
| مثال | The glasses that Sara bought corrected her nearsighted vision <br> عينكى كه سارا خريد، ديد نزديك بينش را اصطلاح مى كرد |  |
| frequent <br> /'fri:kwənt/ | Happening often; occurring repeatedly | فر كانس تكرار شونده و متناوب <br> مكرر، پیى در پی، هميشگَ، دائمى |
| مثال | Dr. Mohsen gave me some pills for my frequent headaches دكتر محسن براى سر دردهاى مكررم چند قرص به من داد |  |
| glimpse <br> /glimps/ | A short, quick view | با يك نعًاه اجمالى همم ميشه فهميد اين گَليم خيلى قديميه <br> نظر اجمالى، نگًاه كلى، نگًاه گَذرا |
| مثال | This morning we caught our first glimpse of a beautiful shoreline امروز صبح اولين نتاه گذرايمان به خط ساحلى زيبا افتاد |  |
| recent <br> /'ri:sent/ | Done, made or occurring not long ago | من اخيرا به تو • 1 سنت دادم <br> اخيرا، به تازگى |
| مثال | Masoud liked the old silent movies better that the more recent ones مسعود فيلم هاى بى صداى قديمى را بيشتر از فيلم هاى جديد دوست داشت |  |
| decade <br> /'dekerd, de'keid/ | Ten years | دهكده ما در پايان هر • اسال جشن مى گيره ده سال، دهه |
| مثال | Many people moved out of this city in the last decade <br> در دهه اخير مردم زيادى از اين شهر نقل مكان كردند |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد گذارى كتاب \& لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| hesitate <br> /'hezəteIt, 'hezitert/ | Fail to act quickly; be undecided | خانمر هزاربار ترديد مى كنن تا يه چيزى رو بخرن ترديد كردن، شك كردن، تامل كردن، درنگَ كردن، دودل بودن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال |  |  |
| absurd <br> /əb's3:rd/ | foolish | خوردن آب سرد اونم توى زمستون خيلى مسخره و احمقانه ست <br> بى معنى، مزخرف، احمقانه، مضحك |
| مثال | It was absurd to believe the fisherman's tall tale باور كردن داستان تخيلى ماهيگير احمقانه بود |  |
| conflict <br> /'knnflikt \$ 'ka:n-/ | Disagreement; direct opposition | علت همه اين دعوا ها و اختلافات يك كيسه Coin شد. <br> تضاد، اختلاف، برخورد، درگيرى و دعوا |
| مثال | There was a noisy conflict over who was the better tennis player در مورد اينكه چه كسى بازيكن تنيس بهترى است دعواى پر سر و صدايى بود |  |
| minority <br> /mai'npriti/ | Smaller number or part; less than half | متضاد majority به معناى اكثريت <br> اقليت، تعداد يا بخش كمتر |
| مثال | Only a minority of neighbors didn't want a new park تنها اقليت كمى از اهالى محل پاركى جديد نمى خواستند. |  |
| fiction <br> /'frkfən/ | That which is imagined or made up | من قسمت شaction رو دوست ندارم چون خيلى تخيلي و دروغيه خيالى، تخيلى، دروغ، داستان، قصه، وهم |
| مثال | The story that president had died was fiction اين داستان كه رئيس جمهور مرده، يك دروغ بود |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| ignite <br> /Ig'natt/ | Set on fire; to start burning | در night آتش روشن كن. آتش زدن، روشن كردن، گداختن |
| مثال | One match can ignite an entire forest يك چوب كبريت مى تواند تمام يك جنگّل را به آتش كشد. |  |
| abolish <br> /ə'bolif \$ a'ba:-/ | Do away with completely; put an end to | خوابيدن روى بالش هيجوقت منسوخ نميشه <br> منسوخ كردن، از ميان بردن، لغو كردن |
| مثال | My school has abolished final exams altogether <br> مدرسه ام امتحانات آخر ترم را به كلى لغو كرده است |  |
| urban <br> /'з:rbən/ | Of or having to do with cities or towns | بابا عرفان، بابا بجه شيري <br> شهرى، شهرنشين |
| مثال | I plan to exchange my urban location for a rural one در نظر دارم مكان شهرى ام را با يك جاى روستايى عوض كنم |  |
| population <br> /.popju'leıIən \$ .pa:-/ | People of a city or country | جمعيت ياپ (pop)ها در رم زياد است |
| مثال | China has the largest population of any country چين دارای بيشترين جمعيت نسبت به هر كشورى است |  |
| frank /fræŋk/ | Honest; free in expressing one's real thoughts, opinions or feelings | فرانگى آدم رى و روراستتى هست. <br> صريح، رك، روراست، صادق، بى رودرواسى |
| مثال | Never underestimate the value of being frank with one another هيجَاه ارزش روراست بودن با يكديتر را اناچيز نشمريد |  |
| pollute <br> /pa'lu:t/ | Make dirty | يول آدمو آلودهمى كنه D: مثلا خخخخخخخخخ <br> آلوده كردن |
| مثال | The Atlantic Ocean is in danger of becoming polluted <br> اقيانوس اطلس در خطر آلوده شدن قرار دارد |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| reveal <br> /ri'vi:1/ | Make known | بابا جون رازهاتو هر جايـى ميرسى ول نكن ، ا آخرش برملا ميشى فاش كردن، برملا كردن <br> آشكار كردن، فاش كردن، برملا نمودن، نشان دادن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Napoleon agreed to reveal the information to the French population ناليئون با افشا نمودن اطلاعات براى مردم فرانسه موافق بود |  |
| prohibit <br> /pro'hibit \$ prou-/ | Forbid by law or authority | هاى پررو(بد) رو بايد در زندگى ممنوع كرد ممنوع كردن، قدغن كردن، منع كردن، باز داشتن |
| مثال | The law prohibits the use of gun to settle a conflict قانون، استفاده از تفنگ براى حل و فصل يكى در گيرى را ممنوع مى كند |  |
| urgent <br> /'s:dzənt \$ '3:r-/ | important | فورى ، اضطرارى |
| مثال | An urgent telephone call was made to the company's treasurer يك مكالمه تلفنى فورى با مسئول امور مالى شركت صورت گرفت |  |
| adequate <br> /'ædıkwət, 'ædıkwıt/ | As much as needed; fully sufficient | همين يه كت براى من كافيه. ديكه چيزى add نكن كافى، مناسب، بسنده، شايسته |
| مثال | Masoud was given an adequate amount of food to last him the whole day <br> مقدار غذاى كافى به مسعود داده شد تا براى تمام روز برايش كافى باشد |  |
| decrease /dı'kri:s/ | Make or become less | كاهش دادن، كم كردن، |
| مثال | The landlord promised to decrease our rent صاحبخانه وعده داد كه اجاره ما را كم مى كند |  |
| audible <br> /'o:dəbəl, 'っ:dibəl/ | Able to be heard | اين فايلهاى Audio هست كه فقط قابل شنيدنه <br> قابل شنيدن |
| مثال | From the across the room, the teacher's voice was barely audible صداى معلم از آن طرف اتاق به سختى قابل شنيدن بود |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| journalist <br> /'d33:mnəl-Ist/ | One who writes for a newspaper | به كسى كه براى زور نال (مجله، روزنامه) مينويسه ميگن زورناليست روزنامه نگار |
| مثال | There were four journalists covering the murder story حچهار روزنامه نگًار خبر قتل را گزارش كردند |  |
| famine <br> /'fæmən, 'fæmın/ | Starvation; great shortage | امين بر اثر قحطى مرد ()()) ) قحطى، گرسنگى، كمبود |
| مثال | The rumor of a famine in Europe was purely fiction شايعه قحطى در اروپا كاملا دروغ است |  |
| revive <br> /ri'vaiv/ | Bring back to life or consciousness | دخترى رو كه در river افتاده بود رو زينده كردن، به هوش <br> آوردنش <br> Re + wave <br>  يعنى دوباره زنده شده، برگشته <br> زنده كردن، احيا كردن، به هوش آوردن، دوباره رواج دادن |
| مثال | The nurses tried to revive the heart attack victim پرستاران مى كوشيدند قربانى حمله قلبى رو احيا كنن |  |
| commence <br> /kə'mens/ | Being; start | اون Come ،Man كرده كه كارى رو شروع كنه <br> شروع كردن، آغاز كردن |
| مثال | The discussion commenced with the report on urban affairs گفتگو با گزار شى راجع به مسائل شهرى شروع شد |  |
| observant <br> /əb'z3:rvənt/ | Quick to notice; watchful | موقعى كه خسته ایى اگر آب بخورى و زر بزنى هوشيار ميشى D: هوشيار، تيزبين |
| مثال | We were observant of the conflict between the husband and his wife ما نسبت به اختلاف بين زن و شوهر هوشيار بوديم |  |
| identify <br> /aı'dentıfaı/ | Prove to be the same | ماري ميكنن مثل كد ملى و شماره شناسنامه Identifying number شناسايى كردن، تشخيص دادن |
| مثال | Numerous witnesses identified the butcher as a thief شاهدان بسيارى قصاب را به عنوان دزد شناسايى كردند! |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| migrate <br> /'margrent/ | Move from one place to another | خانمر ماركارت هميشه در حال مهـاجرت هست مهاجرت كردن، كوع كردن، انتقال يافتن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The fruit pickers migrated to wherever they could find work ميوه چينان به هر جايى كه بتوانند كارى پيدا كنند مهاجرت مى كنند |  |
| vessel <br> /'vesol/ | A ship; tube containing body fluid | قلب خون را بو سيله ریى به همه اعضاى بدن مى رسونه رگ، كشتى |
| مثال | My father burst a blood vessel when he got the bill from the garage هنگًامى كه پدرم شمشير را از گاراز برداشت رگش را پاره كرد |  |
| persist <br> /pər'sist/ | Continue firmly; refuse to stop or be changed | در هر • •ثانيه اصرار مى كرد كه دوسش داشته باشم <br> per second <br> صافشارى كردن، اصرار كردن، سماجت كردن |
| مثال | Masoud persist in exaggerating everything he said <br> مسعود در اغراق در مورد چيزایی كه مى كفت پافشارى مى كرد |  |
| $\begin{gathered} \text { hazy } \\ \text { /'heızi/ } \end{gathered}$ | Misty; smoky; unclear | آدم هيز هميشه زندگيش غبارآلوده و هميشه هم گيج ميزنه <br> مه آلود، غبار آلود، مبهم، گيج |
| مثال | The vicinity of Landon is known to be hazy |  |
| gleam <br> /gli:m/ | A flash or beam of light | اين تليم از اوناست كه با تابش شعاع نور درخشش عجيبى داره شعاع و پرتو نور، درخشش، برق |
| مثال | My grandmother get a gleam in her eyes when she sees the twins هنگامى كه مادربزر گم دوقلوها را مى بيند درخششى در چشمانش پيدا مى شود |  |
| editor | One who corrects a manuscripts and helps to improve it | كسى كه اديت ميكنه <br> ويراستار، سردبير |
| مثال | The student was proud to be the editor of the school newspaper آن دانش آموز به خاطر سردبير بودن روزنامه مدرسه، مغرور بود |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| unruly <br> /nn'ru:li/ | Lawless; hard to rule or control | كسى كه به هيجّ rule ى عمل نمى كنه <br> بى قانون، تخس، سركش، نافرمان |
| مثال | His unruly actions were a menace to those who were trying to work كارهاى بى قانون او تهديدى براى كسانى بود كه سعى مى كردند كار كنند |  |
| rival /'raIvəl/ | One who tries to equal or do better than another | روال اينه كه حريف رو بزنيهم زمين رقيب، حريف |
| مثال | The boxer devised an attack that would help him to be victorious over his young rival <br> بو كسور نقشه حمله ای را كشيد كه براى پيروز شدن بر حريف جوان به او كمك مى كرد |  |
| violent <br> /'vaılənt/ | Acting with strong; rough force | ويالون زدن توى مكان عمومى خيلى خطر ناك و سخته <br> خطرناك، خشن، سخت، خشونت آميز |
| مثال | Violent behavior is prohibited on school grounds <br> رفتار خشونت آميز در محوطه مدرسه ممنوع است |  |
| brutal <br> /'bru:tl/ | Coarse and savage; cruel | بروووو دراز (tall) تا طرف وحشى نشده D: <br> وحشى، بى رحم، وحشيانه، ظلم |
| مثال | Dozens of employees quit the job because the boss was brutal to them كارمندان بسيارى به اين خاطر كه رئيس نسبت به آنها بى رحم بود، كارشان را رها كردند |  |
| opponent <br> /ə'pəunənt \$ a'pou-/ | Person fighting, struggling or speaking against another | در Open شد گل اومد، حريف من خوش اومد D: حريف، مخالف |
| مثال | He was a bitter opponent of costly urban reform او مخالف سرسخت اصلاحات شهرى پر هزينه است |  |
| $\begin{gathered} \text { brawl } \\ \text { /bro:1 \$ brb:1/ } \end{gathered}$ | Noisy quarrel or fight | سره بستن يا نبستن bra هميشه دعوا و مرافعه ست v: بعضيا ميگَن ببند، بعضيا ميگّن نبند <br> دعوا و مرافعه، كتك كارى، جنجال |
| مثال | Masoud dreaded a brawl with his father over finding a job مسعود از دعوا و مرافعه با پدرش بر سر يافتن يك شغل مناسب مى ترسيد |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد گذارى كتاب \& لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| duplicate /'du:plikert/ | An exact copy; repeat exactly | Double <br> كيى بردارى، تكثير كردن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | We duplicated the document so that everyone had a copy to study ما اسناد را تكثير كرديم به طورى كه همه يك كپی براى مطالعه داشتند |  |
| vicious <br> /'viJəos/ | Evil; wicked; savage | تلفظ اين لغت شبيه wishes هست. بزر گترين wishes منم اينه كه گير آدم وحشى و شرور نيفتم وحشى، شرور، بى رحم، بدطينت، خطرناك |
| مثال | Mr. Ahmadi was reluctant to talk about his vicious pit bull آقاى احمدى ميل نداشت در مورد سگ وحشى خود حرفى بزند |  |
| whirling <br> /w3:rlıy/ | Turning or swinging round and round | از بس دور خودم چرخيدم چشام داره whir whir ميكنه. <br> چرخان، جرخيدن، به دور خود جرخيدن، گيج گيجى خوردن |
| مثال | The space vessel was whirling around before it landed on earth سفينه فضايى پيش از فرود بر روى زمين دور خودش مى چرخيد |  |
| underdog <br> /'sndərdb:g/ | Person having the worst of any struggle | فقط يه آدم فلك زده، تو سرى خور و ستمديده كه ميره زير سگَ فلك زده، ستمديده، بازنده، تو سرى خور |
| مثال | I always feel sorry for the underdog in a street fight در يك دعواى خيابانى هميشه دلم براى تو سرى خور مى سوزد |  |
| thrust <br> /日r^st/ | Push with force | دوست دخترم رو از توى تراس هِر تابش كردمٍ بيرون پرتاب كردن، فرو كردن، انداختن، به زور باز كردن |
| مثال | Once the jet engine was ignited, it thrust the rocket from the ground همين كه موتور جت روشن شد، راكت را از زمين يرتاب كرد |  |
| bewildered <br> /bı'wildərd/ | Confused completely; puzzled | $=$ Be wild red <br> از اينكه كاو با ديدن قرمز وحشى ميشه متحير و شكفت زده ام <br> گيج، شگَفت زده، متحير، مات |
| مثال | His partner's weird actions left Mohsen bewildered كارهاى عجيب و غريب شريك محسن او را متحير كرده بود |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| expand <br> /ık' spænd/ | Increase in size; enlarge; swell | = Ex-wife <br>  <br>  <br> توسعه دادن، گسترش دادن، افزايش يافتن، زياد شدن |
| مثال | We will expand our business as soon as we locate a new building به محض اينكه محلى براى ساختمان جديد پيدا كنيم، كسب و كارمان را توسعه خواهيم داد |  |
| alter <br> /'v:ltər/ | Make different; change | دوست پسرتو بايد با هالتر بزنيش تا بتونى اصلاحش كنى. تغيير دادن، اصلاح كردن |
| مثال | I altered my typical lunch and had a steak instead ناهار مخصوصم را تغيير دادم و به جاى آن يك استيك خوردم |  |
| mature <br> /mə 'tfuə \$ - 'tfur/ | Ripe; fully grown or developed | اصفهانيا به جوجه ميگن چورى ماج + تورى <br> ;) آدم عاقل و بالغ ميره چورى ماتج ميكنه؟؟؟ <br> عاقل، بالغ، رسيده، پخته |
| مثال | I could tell that Mohsen was mature from the way he persist in his work <br> با توجه به نحوه پشتكارى كه محسن در كارش داشت مى توانستيم بگوييم كه او عاقل است |  |
| sacred <br> /'seıkrəd, 'serkrıd/ | Worthy of respect; holy | ازامروز هر كسى رو ديدين تو خيابون ساى قرمز (sac + red) دستش بود بدونين آدم مقدس و محترميه D: <br> مقدس، محترم، مذهبى |
| مثال | It was revealed by the journalist that the sacred temple had been torn down <br> اين موضوع توسط روزنامه نگَار برملا شد كه معبد مقدس ويران شده بود |  |
| revise <br> /ri'varz/ | Change; bring up to date | انسانهاى wise هميشه اشتباهات خودشون رو اصلاح ميكنن اصلاح كردن، تجديد نظر كردن، بازبينى كردن |
| مثال | Under the revised rules, Masoud was eliminate from competition بنابر قوانين تجديد نظر شده، مسعود از شركت در مسابقه حذف شد |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:";بان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| pledge /pled3/ | promise | قول بده ديگَه لج نكنى. <br> قول دادن، متعهد شدن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Masoud was reluctant to pledge his loyalty to his new girlfriend مسعود تمايل نداشت به دوست دختر جديدش قول وفادارى دهد |  |
| casual <br> /'kæ弓ual/ | Happening by chance; not planned or expected | به صورت اتفاقى و تصادفى، يك زول (J)مقدار كارى است كه نيروى يك نيوتن (N)در جابجا كردن يكى جسم به اندازه يك متر (J)انجام <br> مىدهد. <br> اتفاقى، تصادفى، غير رسمى |
| مثال | Following the casual meeting on the street , the bachelor renewed his friendship with the widow <br> مرد مجرد به دنبال ديدار تصادفى در خيابان، رابطه دوستانه اش را با زن بيوه از سر گرفت. |  |
| pursue /pər'su:/ | Follow; proceed along | سو به تركى ميشه آب اكَ بخوايى جاى پر آب (pur + sue) رو پيدا كنى بايد رودخانه رو دنبال كنى. تعقيقب كردن، دنبال كردن |
| مثال | We pursued the bicycle thief until he vanished from our vision ما دزد دوچر خه را تعقيب كرديم تا اينكه از ديد ما نايديد شد |  |
| unanimous <br> /ju: 'nænıməs/ | In complete agreement |  هستن هم عقيده ، هم راى، يكدل و يك زبان |
| مثال | The class was unanimous in wanting to eliminate study halls شاگردان كلاس براى حذف سالن هاى مطالعه هم عقيده بودند |  |
| fortunate /'fortfonat/ | Having good luck; lucky | اينو بذار براى(for) چونه (tunate) آخه هم خوبه هم خوش شانسى مياره خوش شانس، خوب، مساعد، از روى خوش شانسى |
| مثال | It is fortunate that the famine did not affect our village از خوش شانسى است كه قحطى بر روستاى ما اثرى نداشت |  |
| pioneer <br> /, раг'nır/ | One who go first | Pioneer پيشرو، پيش قدم، پيشگام |
| مثال | My grandfather was a pioneer in selling wholesale products <br> پیربزر گم در فروش كالاهاى عمده پيشرو بود |  |
| innovative <br> /'mə, vettiv/ | Fresh; clever; having new ideas | اين لغت از invent به معنى اختراع كردن و نو آورى هست نو، ابتكارى، مبتكر، خلاق |
| مثال | The innovative ads for the candy won many new customers. <br> تبليغات ابتكارى براى آب نبات، مشتريان جديد بسيارى پيدا كرد |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

 https://telegram.me/EnglishLearners

| pierce <br> /pırs / | go into; penetrate; gothrough | حرص زياد قلبمو سوراخ كرد. <br> سوراخ كردن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | My sister is debating* whether or not to get her ears pierced خواهرم در مورد اين قضيه بحث مى كند كه ايا كوشش را سوراخ كند يا نه. |  |
| accurate <br> /'ækjərət / | correct; exact; precise | اكرم و اكبر كاراشونو به طور دقيقى انجام ميدن. <br> دقيقى |
| مثال | Ushers took an accurate count of the people assembled* in the theatre بليط فروشان شمارش دقيقى از افرادى كه در تئاتر جمع شده بوذند، انجام دادند. |  |
| microscope /'markrəskəup / |  | ميكروسكوب |
| مثال | Young Jonas Salk wanted to get a glimpse* of things he couldn't see with just his eyes, so his father bought him a microscope <br> وقتى تولد "اوپراى" جوان شد، عمويش يكى ميكروسكوپ به او داد. |  |
| grateful <br> /'greitfl / | thankful | از آدماى great مثل دانشمندان بايد ممنون بو و متشكر بود. <br> ممنون بودن، متشكر بودن. |
| مثال | In his letter, Waldo told how grateful he was for the loan "والدو" در نامه اش اعلام كرد كه چقدر ممنون بود به خاطر وامى كه به او داده بودند. |  |
| cautious <br> /'ko: 〔as / | CAREFUL; ALERT; HEEDFUL | كاشكى قبل از تصادف محتاط بودم. <br> محتاط، هوشيار. |
| مثال | If the rain is falling in torrents;it is best to drive cautiously اءر باران سيل آسايیى آمد، بهترين كار اين است كه با احتياط رانندگى كنى. |  |
| confident <br> /'kpnfıdənt / | assured;certain | اكر dent هاتو اورتودنسى كنى مطمئن باش كه خوب ميشن. خاطر جمع، دل گرم، مطمئن. |
| مثال | Judge Emery was confident he could solve the conflict*. قاضى "امرى" خاطر جمع بود كه مى تواند دعوا را حل و فصل نمايد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبنلى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| appeal <br> /ə'pi:1/ | attraction; interest n . attract; ask v | از فروشگاه يك گوشى اپِ درخواست كردم. <br> درخواست كردن، تقاضا كردن؛ |
| مثال | My boss always appeals to his employees* to work swiftly and neatly. رئيس من هميشه از كارمندانش درخواست ميكند كه سريع و مرتب كار كنند. |  |
| addict <br> /'ædikt / | adherent; devotee | بيشتر ديكتاتور هامعتاد قدرت هستند. <br> معتاد، اعتياد داشتن. |
| مثال | Because he was a heroin addict, it was essential* for Carras to get the drug each day <br> به علت اين كه "كارلوس" به هرويين معتاد بود، لازم بود كه هر روز مواد مخدر استفاده كند. |  |
| wary <br> /'weəri / | cautious; alert; watchful | در اين تحريم من مراقب war (جنگً) هستم. <br> بسيار محتاط، نتران، مراقب |
| مثال | After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary of those who said they wanted to help him <br> بعد از اين كه "اولاندو" قربانى يك تقلّب شد، مراقب كسانى بود كه ادعا مى كردند مى خواهند به او كمك كنند. |  |
| aware <br> /a'wea(r) / | knowing; realizing; headful | مسئولين از آواره بودن مردم آَكاه هستند اما كارى نمى كنند <br> آكاه، باخبر |
| مثال | It was some time before the police became aware of the brawl* which was taking place on the street <br> مدتى گذشت تا پليس مطلع بشود كه دعوايى در خيابان اتفاق افتاده است. |  |
| misfortune /,mis'forsu:n / | ill-luck; bad luck | يادته داشتيهم غذا ميخور ديم ميز خورد تو چهنت؟؟؟؟ حقدر تو بد شانسي ميارى آخه!!! <br> بدبختى، بدبيارى، بدشانسى |
| مثال | It was my misfortune that our car wasn't thoroughly* checked before the trip through the desert <br> اين بدشانسى من بود كه اتومبيل ما، قبل از مسافرت به صحرا، به طور كامل چكى نشد. |  |
| avoid /a'void / | abstain from; avert |  <br> دورى كردن، اجتناب كردن از، خوددارى كردن از |
| مثال | There was no way to avoid noticing her beautifur green eyes اجتناب كردن از چشمان سبز زيباى او، ميسر نبود. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| wretched <br> /'ret IId $^{\text {/ }}$ | unsatisfactory; miserable; brokenhearted; unhappy | ريحیارد آدم خيلى بدى هستش. <br> اسف بار، بسيار بد؛ بيمار، ناخوش |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | There was unanimous* agreement that we had seen a wretched movie همه متفق القول بوديم كه فيلم بسيار بدى را ديده ايم. |  |
| keg <br> /keg / | barrel | اون، اونقدر كيك خورد شبيه بشكه شد. <br> بشكه ى كوحى |
| مثال | It is obvious* to me that the situation is filled with peril,* a real powder keg if I ever saw one <br> براى من روشن است كه در شرايط خطرناكى هسته، به مانند يك بشكه باروت واقعى كه تا به حال نظيرش را را نديده ام |  |
| nourish <br> /'nırII / | nurture; feed; foster |  <br> غذا دادن، تغذيه كردن، تأمين غذايى كردن؛ |
| مثال | It was easy to detect* that the skinny boy was not well nourished به سادگى قابل تشخيص بود كه پسر نحيف به خوبى تغذيه نشده بود. |  |
| harsh <br> /ha: / / | sesver; rough; coarse | دندان هاى سگى هار خشن، زبر هستند. <br> زبر، خشن، زمخت؛ |
| مثال | Hazel altered* her tone of voice from a harsh one to a soft tone "هازل" لحنِ صدايش را از حالت خشن به لطيف، تغيير داد. |  |
| quantity /'kwnntati / | amount; number | كو اون طوطى كه قرار بود بيارى؟ اندازش خيلى بزر گ بود؟؟؟ <br> اندازه، مقدار، تعداد؛ كميت |
| مثال | I never neglect* to carry a small quantity of money with me هر گز فراموش نمى كنم كه مقدار كمى پول همراه خود داشته باشم. |  |
| $\begin{gathered} \text { opt } \\ \text { /ppt / } \end{gathered}$ | choose; decide | آيشن تزينه یى مورد نظرت را انتخاب كن. <br> انتخاب كردن، اختيار كردن. |
| مثال | If you give me an ice cream choice, I'll opt for chocolate اكر حق انتخاب بستنى به من بدهى، بستنى شكلاتى را انتخاب خواهم كرد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| words | Definition | كدبنـى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| tragedy /'trædə3di / | terrible happening; sad play; adversity | يادمه يبار بֶحه بودم تو عروسى ترقه ای زدن كه چششم يكى از دوستام كور شد، واقعا غم انگيزي بود. <br> حادثه غم انگّيز، فاجعه، مصيبت؛ |
| مثال | It was a tragedy that some pioneers* were killed on their way west غم انگیيز بود كه تعدادى از پيشتازان، در مسير رفتن به غرب كشته شدند. |  |
| pedestrian <br> /pa'destriən / | walker; foottraveller | اكثر عابراى پياده پدر سگاییى ان كه نگَو. <br> عابر پياده، پیياده رو |
| مثال | The police say it is urgent* that pedestrians stay on the sidewalk پليس مى گويد ضرورى است كه عابران پياده در پياده رو بمانند. |  |
| glance <br> /gla:ns / | glimpse; look; peek | تو فقط يه نِكاه دقيقى بندازِ به اون ماشين التانس نتاه كذرا، نكاه سريعى كردن، نظرى انداختن. |
| مثال | The observant* driver glanced at the accident at the side of the road راندده تيز بين نگاه سريعى به تصادف كنار جاده انداخت. |  |
| budget /'bıd3It / | finances; funds | اكَه بودجه بره بالا ما ميتونيمم مسافرت كنيم اونم با چیى، باجت حسابِ دخل و خرج، بودجه، هزينه |
| مثال | The prominent* executive presented her budget to the Board of Directors. <br> مدير اجرايى سرشناس، بودجه خود را تقديم هيئت مديره نمود. |  |
| nimble <br> /'nımbl / | agile; quick; active |  <br> فرز، حالاك، فعال، تند و تيز؛ |
| مثال | Although Dusty was a miniature* poodle, he was nimble enough to fight bigger dogs <br> اگر چهه "داستى" يكَ پودل بسيار كوچک بود، ولى به قدر كافى چابك بود كه با سگى هاى بزر گتر بجنگّد |  |
| manipulate /mə'nıpjulest/ | handle skillfully; treat skillfully | مال منه ای پولت، ولى من خيلى ماهر انرانه به كارش نبردم و تو از چنگگم در آوردى. <br> ماهرانه به كار بردن، خوب به كار بردن، خوب استفاده كردن؛ |
| مثال | Scientists must know how to manipulate their microscopes <br> دانشمندان بايد بدانند كه چگَونه از ميكروسكوپ هاى خود استفاده كنند. |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد گذارى كتاب \& لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| Reckless /'reklis / | careless; heedless;wild | ديدى اين دخترا Red (قرمز ) كلييس ميزنن؟ خيلى بى ملاحظه ان. بى فكر، بى احتياط، بى ملاحظه |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | We must not ignore* reckless drivers; we must take them off the road نبايستى رانندكان بى ملاحظه را ناديده بگیير يم؛ بايستى آنها را از جاده خارج ساز يم. |  |
| horrid <br> /'hprıd / | terrible; frightful | ها ها ريد به خودش از بس كه اون فيلم ترسناك بود. <br> وحشتناك، ترسناك، مخوف؛ |
| مثال | Janey avoided* staring at the horrid man's face "جنى" از خيره شدن به صورت مرد ترسناك اجتناب كرد. |  |
| rave /reiv / | babble; rage | ديدى راوى چقدر عربده ميكشيد؟ <br> دادو بيداد كردن، عربده سر دادن؛ پرت و پلا گَتن |
| مثال | Shortly after taking the drug, the addict* began to rave and foam at the mouth <br> كمى بعد از مصرف مواد مخدر، معتاد شروع به عربده كشى كرد و كف از دهانش خارج شد. |  |
| economical <br> /,i:kə'nnmıkl/ | cost-effective; profitable; timesaving |  ! كانوم ميكاد كه بتونه اگتصادى فكر كنه. <br> اقتصادى، مقرون به صرفه، با صرفه. |
| مثال | I find it economical to shop in the large supermarkets خريد كردن از سوپرماركت هاى بزر گ را اقتصادى مى دانم. |  |
| lubricate /'lu:brikeit/ | grease; oil | لامبر گينى رو بده به كيت تا گيريس كارى كنه. <br> روغن زدن به، روغن كارى كردن، گريس كارى كردن |
| مثال | The bulky* wheels of a railroad train must be lubricated each week چرخ هاى گَنده قطار، بايستى هر هفته روغن كارى شوند. |  |
| ingenious <br> /n'dzi:nıəs/ | artful; skilful; clever | ببين به طور مبتكرانه بايد بگّم كه اين جنس خيلى خوبه. ميتكرانه، ابتكارى؛ استادانه، ماهرانه. |
| مثال | Bernie devised* an ingenious plan to cheat on his income tax "برنى" نقشه ای مبتكرانه ريخت كه در پرداخت ماليات بر درآمدش تقلب كند. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners



| quota /'kwəひtə / | share; allocation; proportion | اين كت ها سِهمٌ من از ارث بابام هست. سهم،،قسمت، سمميه، |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The company revealed* a quota of jobs reserved for college students شركت سهميه كارى رزرو شده براى دانشجويان كالج را اعلام نمود. |  |
| Threat / Oret / | danger; hazarad; menace | زياد eat كردن زياد سلامتى را تهديد ميكند خطر، تهديد؛ مايه خطر؛ |
| مثال | You can be arrested for making a threat against someone's life شما اگر كسى را تهديد جانى كنيد ممكن است دستگير شويد. |  |
| ban <br> /bæn / | prohibit; forbid | وقتى زلزله اومده بود توى بن از زياد مصرف كردن انرزى جلوگيرى <br> ميكر دند. <br> جلوگيرى كردن از، ممانعت كردن از، منع كردن. |
| مثال | The group unanimously* voted to ban all people who were under six feet. <br> گروه به اتفاق آراء رأى دادند از ورود افرادى كه كمتر از شش فوت قد دارند، جلوكيرى كنند. |  |
| panic <br> /'pænık / | fear; horror; terror n. lose one's nerve | دست زدن كودى به پنكه و پيكنيك باعث به وحشت افتادن مادر ميشه. <br> وحشت كردن، بند دل كسى یاره شدن، هول كردن؛ |
| مثال | When the danger was exaggerated,* a few people started to panic. وقتى كه در مورد خطر اغراق شد، تعدادى از مردم مبـ به وحشت افتاندن |  |
| appropriate /ə'prəOprıt / | fit; suitable | اين ابر رو پاره كن چون براى شستن ماشين مناسب است. مناسب، درخور، فراخور، مقتضى، شايسته، |
| مثال | At an appropriate time, the chief promised to reveal* his plan رئيس قول داد كه در يكى وقت مناسب طرحش را نشان دهد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { emerge } \\ \text { /i'm3:rd3 / } \end{gathered}$ | appear; arise; come out | آمار دقيق (آسيب) زلزله خارج شد(بيرون آمد) <br> بيرون آمدن،در آمدن، خارج شدن؛ ظاهر شدن، |
| مثال | When the fight was over, the underdog* emerged the winner وقتى كه نبرد پايان يافت، شخص از پيش باخته برنده بيرون آمد. |  |
| jagged <br> /d3^gd/ | barbed; indented; irregular | جك ماشينم پֶه چֶه هستش. <br> دندانه دندانه، دندانه دار؛ ناصاف، ناهموار؛ بريده بريده، پله |
| مثال | Leslie's hair was so jagged it was scarcely* possible to tell that it had just been cut <br> موهاى "لسى" چنان پله پله بود كه به سختى مى شد گفت كه تازگى موهايش را كوتاه كرده |  |
| $\begin{gathered} \text { linger } \\ \text { /'liggə(r) / } \end{gathered}$ | continue; stay on; hold on |  |
| مثال | After the campus* closed for the summer, some students lingered on, reluctant* to go home بعد از اينكه كوى دانشكاه در تابتان تعطيل شد، بعضى از دانشجويان فس فس مى كردند و براى رفتن به خانه اكراه داشتند. |  |
| ambush <br> /'æmbul/ | hiding; trap; waylaying | كد ا: عمو بوش در كمين نشسته. <br> كسى كه به سمت بوش كفش پرتاب كرد در گوشه سالن كمين <br> كمينگاه، كمين؛ تله، دام؛ حمله غافلگيرانه |
| مثال | The troops lay in ambush in the dense* woods all through the night سربازان در جنگل انبوه، تمام شب را در كمين نشسته بودند. |  |
| crafty <br> /'kra:fti / | canny; aunning; deceitful | تو كه رفتى به طور زير كانه. <br> زيركانه، موذيانه. |
| مثال | The Indians did not fall for the crafty ambush*. سرخ پوستان فريب كمينكاه زيركانه (دشمن) را نخور دند. |  |
| defiant <br> /di'faınt / | aggressive; bold; challenging; disobedient | وقتى يكى همش از حرفاى خودش دفاع ميكنه در واقع دار باش مخالفت ميكنه معترضانه، ناشى از مخالفت، اعتراض آميز؛ |
| مثال | Defiant of everyone, the addict* refused to be helped. <br> فرد معتاد با مخالفت در مقابل همه، از اينكه كسى به او كمك كند سرباز مى زد. |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد گَذارى كتاب $\downarrow$ لغت صفحه محبوب: "زبان انگَليسى

| vigor /'vigə(r) / | force; forcefulness; power; dynamism | فيگّورش نشون ميده كه نيروى زيادى داره. <br> توان، نيرو، قدرت؛ بنيه، |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Having a great deal of vigor, Jason was able to excel* in all sports "جيسون" با داشتن قدرت خيلى زياد، توانست در تمام رشته هاى ورزشى اول شود. |  |
| perish /'peril / | die; pass away; vanish | اكر از بالاى برج پرش كنى جون خودت رو از دست ميدى. به هلاكت رسيدن، تلف شدن، جان خود را از دست دادن، |
| مثال | Custer and all his men perished at the Little Big Horn "كاستر " و همه مردانش در رودخانه "ليتل بيگت هورن" جان خود را از دست دادند. |  |
| fragile <br> /'frædzart / | breakable; delicate; feeble; weak | خانم فر جى خيلى شكننده و نازى است. <br> شكستنى، شكننده، ظريف، نازك، ترد؛ |
| مثال | The expensive* glassware is very fragile ظروفى بلورى گران قيمت خيلى نازك هستند. |  |
| captive <br> /'kæptiv / | caged; confined; enslaved; imprisoned |  <br> دربند، گرفتار، محبوس، اسير، زندانى؛ |
| مثال | Until the sheriff got them out, the two boys were held captive in the barn <br> تا زمانى كه كلانتر انها را مرخص كند، دو پسر در طويله زندانى بودند. |  |
| prosper <br> /'prospə(r) / | grow rich; succeed; advance; flourish |  شكوفا شدن، رونق داشتن، موفق شدن، بيشرفت داشتن؛ |
| مثال | The annual* report showed that the new business was prospering كزارش سالانه نشان مى داد كه تجارت جديد رونق گرفت. |  |
| devour <br> /dı'vauə(r) / | eat; gorge; swallow; absorb | ديو ها روش هاى مختلفى را براى بلعيدن يا خوردن انسان ها داشتند. <br> با باشتياق خواندن، خوردن، بلعيدن. |
| مثال | The animal doctor was pleased to see the terrier devour the dog food داميز شك خوشحال شد كه ديد "ترى ير" (نوعى سگَ شكارى)، غذاى مخصوص سگَ ها را خورد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| plea <br> /pli:/ | request; appeal; defence | ميخوام يه آمیِيلى فاير درخواست بدم. <br> تقاضا، ادعا، درخواست، استدعا |
| مثال | The employees* turned in a plea to their boss for higher pay كارمندان، حقوق بيشترى از رئيس خود درخواست كردند. |  |
| weary <br> /'wırı / | caged; dog-tired; exhausted; tired | اكَه لباس تكرارى wear كنى (بيوشى) به شدت خسته ميشى. <br> بيزار، خسته، خسته كننده، ملال آور، |
| مثال | I am weary of debating* the same topic* all day از اينكه هر روز در مورد موضوع يكسان بحث كنم، به شدت خسته هستم. |  |
| Collide /kə'laıd / | clash; confront; crash | كد ا: ديروز كلى ماشين با هم تصر تصادف كردنـ <br>  تصادف كردن، به هم برخورد كردن |
| مثال | In my estimate* the two bicycles collided at five o'clock. <br> حدس مى زنم كه دو دوچرخه، ساعت پنج با هم تصادف كردند. |  |
| confirm <br> /kən'f3:m / | approve; authenticate | اومدم اينجا كه اون فورم رو تاييد كنى. <br> ،تاييد كردن، تصديق كردن؛ مورد تاييد قرار دادن. |
| مثال | Years of research confirmed the theory* that smoking is harmful سال ها مطالعه، نظريه مضر بودن سيگار كشيدن را، مورد تاييد قرار داد. |  |
| verify <br> /'verifar / | attest; confirm; prove; testify | اكه اين بركه رو تاييد كنيد واقعا very fine(خيلى خوب )ميشه. رسيدگى كردن، تاييد كردن. |
| مثال | I was there as a witness to verify the charges against the bus driver من به عنوان يك شاهد در آنجا حضور داشتم تا اتهامات بر عليه راننده اتوبوس را تاييد كنم. |  |
| anticipate /æn'tisipeit / | foresee; expect; predict | سى به لرى ميشه براى aunt (خاله ای) سى paid (خاله واسه پرداخت) مخارج كار ميكنه و ما فقط پِيش بينى ميكنيم. <br> چ七يش بينى كردن، |
| مثال | We anticipate a panic* if the news is revealed* to the public اكر اخبار براى مردم فاش شود وحشت عمومى را يیش بينى مى كنيم. |  |


| dilemma /dr'lemə / | difficulty; problem | دل ما در دوراهی قرار گرفته و كلا وضيعت بدى دارم. تنتَنا، دوراهى، وضعيت دشوار |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | In "The Lady or the Tiger," the hero had the dilemma of which door to open <br> در فيلم "زن يا ببر" قهرمان بر سر دو راهى قرار گرفته بود كه كدام در را باز نمايد. |  |
| detour /'di:tuə(r) / | byroad; deviation; diversion | با تور مشهد از جاده فرعي رفتيم مشهد. جاده فرعى، بيراهه |
| مثال | In order to evade* city traffic, Anthony took a detour "آنتونى" به منظور فرار از ترافيك شهر، از جاده فرعى رفت. |  |
| Merit <br> /'mertıt / | advantage; excellence; goodness; virtue | مهرى خانمٌ علاوه بر مهربونيش شايسته چيزهاى زيادى است. <br> شايستگى، ارزش، استحقاق؛ |
| مثال | My brother was promoted because of merit, not because of friendship برادرم به خاطر شايستگى، ترفيع گرفت نه به خاطر روابط دوستى. |  |
| Transmit /trænz'mit / | broadcast; communicate; dispatch | يكى از وسايلى است كه مسافران رو به جاهاى ديكه ارسال Tran <br> ميكنه. <br> انتقال دادن، منتقل كردن؛ ارسال كردن |
| مثال | Scientists can now transmit messages from space vessels* to earth دانشمندان اكنونمى توانند پيام ها را از سفينه هاى فضايى به زمين ارسال كنند. |  |
| relieve <br> /r'li:v / | alleviate; cure; unburden; reduce; lighten | Leave <br> تسلى دادن، فرو نشاندن، تسكين دادن |
| مثال | The peace agreement relieved us of the threat* of an attack معاهده صلح، خيال ما را از تهديد حمله راحت كرد. |  |
| baffle <br> /'bæfl / | astound; confuse | رفتار بوفالو ها آدم را كَيِج ميكنه. <br> گيج كردن، سر در گّم كردن، مبهوت كردن، |
| مثال | Sherlock Holmes would undoubtedly* have been baffled by the way the crime was committed <br> "شرلوك هولمز" مسلماً از نحوه رخ دادن جنايت گيج شده بود. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| Warden /wo:dn / | keeper; guard; caretaker | رئيس توروخدا اين كليد garden ات رو بده ما بريم توش. <br> رييس زندان، زندان بان. |
| مثال | when the journalists* asked to meet with warden Thomas ,he sent word that he was sick <br> وقتى كه خبرنگار درخواست كرد تا با رييس "توماس" ملاقات كند، پيغام فرستاد كه مريض |  |
| Acknowledge /ək'nnlid3/ | admit; accept; confess | همه به خوبى knowledge من توى جلسه اعتراف كردن. <br> تصديق كردن،، اذعان كردن، پذيرفتن. اعتراف كردن. |
| مثال | "I hate living along ," the bachelor* acknowledged مرد مجرّد اعتراف كرد كه: "از تنها زندگى كردن متنفر م." |  |
| justice <br> /'dunstis / | fairness; equity; impartiality | Jusem <br> انصاف ، عدل ، عدالت |
| مثال | the warden* acknowledged* that justice had not been served in my case <br> زندان بان اعتراف كرد كه در مورد من عدالت اجرا نشده است. |  |
| delinquent /di'lınkwant/ | law-breaker n. behind time | اكَه نلى رو بشكنى مقصرى <br> ؛ تقصير كار؛ خلاف كار؛ مجرم، كناهكار؛ |
| مثال | All delinquents are banned* from the student council at school تمام مقصران از شوراى دانش آموزى در مدر سه محروم هستند. |  |
| reject <br> /ri'dzekt / | refuse; denly; exclude | رجب على به سكينه جواب رد داد. <br> جواب رد دادن به؛ كنار زدن، كنار گذاشتن، |
| مثال | when sylvester tried to join the army, he was hoping the doctors would not reject him because of his eyesight <br> وقتى "سيلوستر" سعى مى كرد به ارتش ملحق شود، اميدوار بود كه پز شكان به خاطر مشكل بينايى، به او جواب رد ندهند. |  |
| Deprive /dr'pravv / | bereave; divest | هر كسى پرايد سوار بشه خودشو از زندگى محروم ميكنه. محروم شدن، محروم كردن |
| مثال | we were deprived of a good harvest* because of the lack* of rain <br> ما از بداشت محصول خوب، به علت كمبود باران محروم شديم. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| spouse <br> /spauz / | wife; husband; mate; better half | خانم ها از يوز دادن همسرشون خيلى خوششون مياد. همسر، زن يا شوهر، شريك زندگى |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | when a husband prospers* in his business, his spouse benefits also <br> وقتى شوهرى در كارش موفق مى شود، همسر او نيز سود مى برد. |  |
| vocation /vəu'keIIn / | occupation; business; profession; trade | وا كى شن آوردى اينجا؟ من كه شغلم ديگَ اين نيست!! إ بيشه، شغل، كار، حرفه؛ |
| مثال | It is difficult to pick an appropriate vocation when you are in elementary school <br> وقتى كه در مدرسه ابتدايى هستيد، انتخاب كردن كار مناسب مشكل است. |  |
| unstable /nn'sterbl / | unsteady; inconsistent; shaky |  بى ثبات ، متزلزل ، ستست؛ شّل، لق؛ نايايدار |
| مثال | some unstable people may panic when they find themselves in trouble بعضى از آدم هاى متزلزل وقتى دچار گرفتارى مى شوند، ممكن است دچار وحشت شوند. |  |
| homicide <br> /'hbmisaid / | murder; assassination; manslaughter | در home نبايد از قتل و آدم كشى say كرد <br> قتل، آدم كشى، قاتل، قتل نفس |
| مثال | The police were baffled* as to who was responsible for the homicide چِليس در مورد اينكه چه كسى مسئول قتل بود گیج شد. |  |
| Penalize /'pi:nəlazz / | punish; correct; fine | داور با يیى پنالتى اون تيم رو تنبيه كرد. <br> به كيفر رساندن، مجازات كردن، تنبيه كردن؛ |
| مثال | We were penalized for not following tradition * ما به خاطر پيروى نكردن از سنّت تنبيه شديم. |  |
| beneficiary /.ben''fifori / | inheritor; assignee; heir | بالاخره بن ماهى (fish) را به ارث بردم <br> وارث؛ |
| مثال | 1 was the beneficiary of $\$ 8,000$ when my grandfather died وقتى پدربزر گّم مرد، من وارث هشت هزار دولار بودم. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| Reptile /'reptarl / | a cold blooded animal that creeps or crawls | رپ استاييل يه نوع رقصيه كه اينگار مثل جانورى كه ميخزه <br> ميرقصن <br> جانور خزنده |
| مثال | Reptiles are kept in the museums large hall خزندگان در تالار بزر گَ موزه ن نَحهدارى مى شوند. |  |
| rarely /'reali / | seldom; hardly | من به ندرت تو رالى شركت ميكنمه <br> خيلى كم ، به ندرت ، گه گاه، هر از گاهى. |
| مثال | People are rarely frank* with each other |  |
| Forbid /fa'bid / | ban; inhibit | قطع درختان for(براى) بيد منع شده است. <br> قذغن كردن ، منع كردن ، اجازه ندادن |
| مثال | 1 forbid you to enter the dense* jungle because of the peril* which a waits you there <br> به خاطر خطرهايى كه در كمين تو است اجازه نمى دهم كه وارد جنگً انبوه شوى. |  |
| Logical /'lod3ikl / | reasonable; sensible | وقتى ميرى خونه منطقى است كه call كنى <br> منطقى، معقول |
| مثال | 1 used a logical argument to persuade* Lestr to leave من از يك استدلال منطقى استفاده كردم تا "لستر" را متقاعد به رفتن كنم. |  |
| Exhibit /Ig'zıbit / | display; show; exhibition | Habit <br> عرضه كردن ، نشان دادن ، به نمايش گذاشتن |
| مثال | Kim frequently* exhibited her vast knowledge* of baseball before Complete strangers <br> "كيم" غالبا توانايى گسترده بيس بال خود را در برابر بيگانگان به نمايش مى گذارد. |  |
| Proceed /pro'si:d / | go ashed; advance; continue | اون پررو رسيد، ولى ما ميخواستيم با هم بريم. رفتن؛ اقدام كردن، مبادرت كردن. |
| مثال | Only those with special cards can proceed into the pool area تنها آن كسانى كه كارت ويزه دارند، مى توانند به محوطه استخر بروند. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Precaution /pri'ko:Jn / | foresight; anticipation | اينجا پر كاپشنه، احتياط كن كه كسى ازشون ندزده. <br> احتياط؛ ييشگيرى، از ييش مواظب بون؛ |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Detectives used precaution before entering the bomb's vicinity كار آكاهان قبل از نزديك شدن به بمب احتياط را رعايت كردند. |  |
| Extract <br> /Ik'strækt / | pull out; draw out | تراكتور سيب زمينى ها رااز زمين بيرون كشيد. <br> بيرو كشيدن، بيرون آورن؛ استخراج كردن |
| مثال | Dr. Fogel extracted my tooth in an amateur* fashion دكتر "فاگً" دندانم را به طور ناشيانه اى كشيد. |  |
| Prior <br> /'praıə(r) / | earlier; former; previous | همين پر يود (زمان) قبلي بود كه من اومدم |
| مثال | Prior to choosing his lifes vocation,* Paul traveled to India <br> " يُل" قبل از انتخاب حرفه زندگى اش به هندوستان مسافرت كرد. |  |
| Embrace <br> /im'breis / | fairness; equity; impartiality | ديشب در خواب بروس لى را بغل كردم. بغل كردن، در آغوش گرفتن؛ بغل، آغوش. |
| مثال | After having been rivals * for years, the two men embraced <br> دو مرد بعد از سال ها رقيب بودن، همديگر را در آغوش گرفتند. |  |
| Valiant /'vælıənt / | brave; courageous; bold | ولى آنتن كَاشتن رو پشت بام آدم شجاع ميخواد بى باك، شجاع، دلاور، دلير؛ |
| مثال | Robin <br> withoutHood was valiant and faced his opponents <br> fear |  |
| Partial /'pa:11/ | incomplete; imperfect |  <br> ، ناقص ، جزيى، |
| مثال | We made a partial listing of the urgently* needed supplies <br> ما يكى فهرست ناقص از لوازم مورد نياز خيلى مهمم تهيه كرديم. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| W ords | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| Fierce <br> /fəıs / | savage; wild; aggressive | كسى كه زياد حرص ميخوره خيلى خشنه. <br> وحشى، درنده ، هار؛ خشن، بى رحم |
| مثال | He took one look at his fierce opponent* and ran او نَاهیى به رقيب خشن انداخت و سيس فرار كرد. |  |
| Detest /di'test / | hate; abhor; dislike | از تست دادن تنفر دارم. <br> متنفر بودن از، نفرت داشتن از، بيزار بودن از، بدآمدن از |
| مثال | The world detests people who are not valiant * مردم جهان از افراد ترسو بيزارند. |  |
| Sneer <br> /snıə(r)/ | deride; laugh; ridicule v. disdain; mockery; riducute n | وقتى يكى دير مياد همه كلاس اونو مسخره ميكنن. ريشخند كردن ، پوز خند زدن، مسخره كردن؛ |
| مثال | " Wipe that sneer off your face!" The dean told the delinquent سركشيش به شخص خطاكار كفت: "يوزخند نزن"! |  |
| Scowl <br> /skavl / | look angry; frown | مدير school ما هميشه اخمو است. <br> اخمو |
| مثال | Because of a defect* in her vision,* it always appeared that Polly was scowling <br> به علت ضعف بينايى "پِلى "، هميشه اينطور به نظر مى رسيد كه او اخمو است. |  |
| Encourage /n'knridz / | inspire; boost; hearten | اين كاراث جوانان با تشويق ميكرد كه مكانيك شوند. <br> تشويق كردن، اميد دادن به، دلگَرم كردن، |
| مثال | We encouraged the coach to devise* a plan for beating Jefferson High <br> ما مربى را تشويق كرديم تا طرحى براى شكستِ "جفرسون هاى" بريزد. |  |
| Consider /kən'sidə(r) / | contemplate; discuss; think | در كنسول گرى اطلاعات شما را به دقت بررسى ميكنند. <br> بررسى كردن، سنجيدن، مورد توجه قرار دادن. |
| مثال | Jon considered whether a comprehensive* report was necessary "جان" بررسى كرد كه آيا كزارش جامعى لازم بود. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Vermin <br> /'v3:min / | small animals, birds, and insects that are harmful because they destroy crops, spoil food, and spread disease: | در زمين هاى ورامين جانوران موذى زياد ديده ميشه. <br> جانور موذى ، آفات جانورى ، حشرات انتلى. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Some reptiles* eat vermin as their food بعضى از خزندگان، حشرات موذى را براى غذا مى خوردند. |  |
| Wail /weil / | cry; complain; weaping | خانمه ها اكر كريه كنـند واويلاست. <br> تريه و زارى كردن. |
| مثال | When tragedy* struck, the old people began to wail وقتى كه فاجعه اتفاق افتاد، آدم هاى مسن شروع به گريه و زارى كردند. |  |
| Symbol /'simbl / | sign; logo | سمبل <br> نماد، علامت |
| مثال | An olive branch is a symbol of peace |  |
| authority <br> /っ:' $\theta$ priti, ə- \$ p: ' $\theta \mathrm{a}: /$ | power; force; influence; expert | آ تو ريزى، اصلا حقي ندارى به من اينجور نـناه كنـاه كنى. <br> ؛ صلاحيت ، توانايی، حق، اختيار، |
| مثال | No one should have the authority to dictate our career choice <br> هيجّ كس اين حق را ندارد كه انتخاب شغل را به ما ديكته كند. |  |
| Neutral /'nju:trəl / | impartial; indifferent; unbiased | نى تو راه كه داريمم ميريم خيلى حال ميده اصلا آدم خنثى ميشه از هر چچى غم و قصه است. <br> خنثى ، بى طرف |
| مثال | Switzerland was a neutral country in world war 11 كشور سوئيس در جنگ ججانى دوم بى طرف بود. |  |
| Trifle /'terarfl / | little; bit |  <br> ندار. <br> مقدار جزئى، ناقابل، جيز بى اهميت؛ اندكى ، يك كم |
| مثال | Walter spends only a trifle of his time in studying French "والتر" فقط اندكى از وقتش را صرف مطالعه زبان فرانسوى مى كند. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| architect <br> /'a:kıtəkt / | engineer; designer; founder, maker | ارگى تكنيكى به را يك معمار ساخت <br> طراح، معمار، مهندس ساختمان، آرشيتكت؛ |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | General Eisenhower was the architect of victory over the Nazis in world warll <br> رنرال "آيزنهاور " طراح نقشه پيروزى بر عليه "نازى ها" در جنگگ جهانى دوم بود. |  |
| Matrimony /'mætrımənı/ | marriage; wedlock |  |
| مثال | Because of lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour <br> به علت كمبود پول، شيرينى زندگى زناشويى آنها تلخ شد. |  |
| Baggage <br> /'bægid3/ | bags; luggage; belongings | با bag زدن تو سرم گيج ميزنم، لطفا اون چمدون من رو بيار. <br> اثاثيه ، وسايل ، باروبنه ، وسايل سفر، حمدان |
| مثال | Mrs. Montez checked her baggage at the station and took the children for a Walk. <br> خانم "مونتز" چحمدانش را در ايستگاه تحويل داد و بحچه ها را به گردش برد. |  |
| Squander /'skwbndə(r) / | waste; misspend; overspend | اسكندر با حمله اش كلى سرمايه ملى را بر باد داد. <br> هدر رفتن، برباد دادن، تلف كردن . |
| مثال |  |  |
| Abroad /a'bro:d/ | out of the country; far and wide | اين جاده آبى (ab road) به خارج ميره. <br> در خارج ، بيرون، از خارج، به خارج؛ |
| مثال | More people are going abroad for vacations افراد بيشترى براى تعطيلات به خارج مى روند. |  |
| Fugitive /'fju:dзativ / | refugee; runaway; escapee | داداش فيوزتيم ميخوايى فرار كن ما واست ميسوزيم. فرار، آواره، متوارى؛ چناهنده. |
| مثال | Paul was a fugitive from the slums, abandoned* by all his friends <br> "پِ" يك فرارى از محله هاى فقيرنشين بود، لذا از طرف همه دوستانش طرد شد. |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد كذارى كتاب \& \& لغت صفحه محبوب:"زبان انتَليسى

| Calamity /kə'læməti / | adversity; affliction; catastrophe | كالاما (كلاهم ر ر) ميدى(به زبان اصفهانى نوشتم ) ؟؟؟ تا سرمانخورديم كه مصيبت بكشيم. <br> بلا، فاجعه، مصيبت |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Failure in one calamity | should not be regarded as a <br> شكست در يكى امتحان، نبايستى به عنوان يكى مصيبت تلقى شود. |
| Pauper /'po:pə(r) / | poor person | آدم هاى فقير paper جمع ميكنند و ميفرو شند. <br> گدا، تهى دست |
| مثال | The fire that destroyed his factory made Mr. Bloomson a pauper آتش سوزى كه كارخانه آقاى "بلومسان" را ويران كرد، او را تهيدست ساخت. |  |
| Envy /'envi / | jealousy n. feel jealous v | اين به we حسادت ميورزه. <br> حسادت، حسودى، حسرت; |
| مثال | My parents taught me not to envy anyone else, $s$ wealth خانواده ام به من ياد دادند كه حسرت ثروت ديگران را نخور م. |  |
| Collapse /'kə'læps / | breakdown n.; fall in; break down; fail suddenly v | كرفس ها را جمع كنيد. <br> جمع كردن، تا كردن. |
| مثال | Collapse the trays and store them in the closet سينى ها را جمع كن و آنها را در كمد قرار بده. |  |
| Prosecute /'prossikju:t/ | bring to trial; follow up; carry on | پروسه cut كردن در ختان رو ادامه نميديم وگَرنه تحت پِيگر د قانوني <br> قرار ميگيريمه. <br> تحت تعقيب قرار دادن ، تحت پيگیير قانونى قرار دادن؛؛ ادامه دادن، |
| مثال | Drunken drivers | hould be prosecuted <br> رانندگان مست، بايستى تحت پيگَرد قانونى قرار بگیرند. |
| Bigamy /'bıgəmı / | having 2 wives/ husbands | آدم دو زندارٍ بايد با بى غمى بَذذرونه. <br> دوزنى ، دو همسرى |
| مثال | Some people look upon bigamy as double trouble برخى از مردم مسئله دو همسرى را مشكل مضائف مى دانند. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

"English Language_جزوه آموزشى كد كذارى كتاب F \& لغت صفحه محبوب:"زبان انتَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| Quench /kwent / / | put an end to; extinguish | در french مشكلات مردم را رفع ميكنند. <br> رفع كردن، از ميان بردن. فرو نشاندن. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Only Pepsi Cola hot | quench my thirst on such a <br> تنها نوشابه "پپسى" است كه عطش مرا در اين روز گرم رف |
| betray /bi'trei/ | be a traittor; be unfaithful; mislead; show |  آشكار كردن، فاش كردن، خيانت كردن، بى وفايى كردن، |
| مثال | Without realizing what he was doing, the talkative soldier betrayed His unit, s plans <br> سرباز وراج بدون اين كه متوجه كارش باشد، طرح هاى يكانش را فاش ساخت. |  |
| $\begin{gathered} \text { Utter } \\ \text { /'stə(r) / } \end{gathered}$ | speak; express; make known | وزير اقتصاد متعجب شد كه اتو در حار حال كران شدن است. <br> متعجب شدن |
| مثال | Seth was surprised when he was told that he had uttered Joan's name his sleep in <br> وقتى به "ست" كفتند كه اسم "جوان" را در خواب بر زبان آور ده است، متعجب شد. |  |
| Pacify /'pæsıfai / | make calm; quiet down; bring peace to; quiet; calm; allay | پپه سيفى جون اين اسبه رو آرومش كن ديگَه. <br> آرامش برقرار كردن، آرام كردن، |
| مثال | We tried to pacify the woman who was angry at having to wait so Long in line ما سعى كرديم زنى را كه به خاطر مدت ها ايستادن در صف عصبانى شده بود، آرام كنيه. |  |
| Respond /ri'spond / | answer; react; reply | زود باش جواب بده رئيس، پوند واحد پول كدوم كشوره؟ <br> هاسخ دادن، جواب دادن |
| مثال | Greg responded quickly to the question |  |
| Beckon <br> /'bekən / | signal by a motion of the hand or head; attract; invite; call; gesture | اون به كندى سينى غذا رو به طرف خودش كشيد. <br> ؛ به سوى خود كشاندن، جذب كردن، |
| مثال | The delicious smell of fresh bread beckoned the hungry boy <br> بوى مطبوع نان تازه، چسر گرسنه را به سوى خود كشيد. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:";بان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

 https://telegram.me/EnglishLearners

| feeble <br> /'fi:bl/ | weak; frail; inadequate | فيبر خيلى ظطيف است. <br> ضعيف ، ناتوان ، كم زور ، عاجز ، سست |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | چيرمرد ضعيف در پیاده رو غش كرد. |  |
| unite <br> /ju:'nait/ | join together; become one; unify; ally | اسم you نى توى ليست، يعنى شما با بِّه ها متحد نيستى. متحد كردن ، يكى كردن ، تركيب كردن |
| مثال | America and Russia were unite against a common enemy in World Warll آمريكا و روسيه در جنگگ جهانى دوم بر عليه دشمن مشتر كشان، متحد شدند. |  |
| $\begin{aligned} & \text { cease } \\ & \text { /si:s / } \end{aligned}$ | stop; discontinue | = هيس $\qquad$ <br> دست كشيدن ، ايستادن ، موقوف شدن، قطع شدن، بندآوردن. |
| مثال | Cease thying to do more than you can |  |
| Thrifty /'Өrifti / | Saving; careful in spending; economical; thriving | اين three نفر در وقتشان صرفه جو هستند <br> صرفه جو، مقتصد، ممسك. |
| مثال | By thrifty use of their supplies, the shipwrecked sailors were able to survive* for weeks <br> در يانوردان بازمانده از كشتى غرق شده، با صرفه جويى در ذخاير غذايى خود توانستند تا چند |  |
| miserly <br> /'maızelı / | stingy; like a miser; mean | مدير خسيس كسى است كه براى اتاقش ميز نميخره خسيس ، حشم تنگ؛ خسيسانه؛ |
| مثال | A miserly person rarely has any friends |  |
| monarch <br> /'mpnək / | King or queen; ruler; emperor; tyrant; king | مونا در ماه مارשج پادشاه شد. پادشاه، ملكه، سلطــــان؛ حاكم، فرمانروا. |
| مثال | There are few modern nations that are governed by monarch كشورهاى جديد اندكى وجود دارد كه تحت فرمانروايى پادشاه باشد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| Outlaw /'autlo: | an exile; an outcast; a criminal; to declare unlawful | ياغي ها out (خارج) از law(قانون) رفتار ميكنند قانون شكن، مطرود، ياغى، چموش، |
| مثال | The best known outlaw of the American west was Jesse James <br> تبهكار معروف آمر يكاى غربى "جسى جيمز" بود. |  |
| Promote /pro'məot / | raise in rank or importance; help to grow and develop; help to organize; advertise; advance | باسيستمى كه در موتورم بستم آنرا ارتقاء دادم. <br> ترويج دادن، تبليغ كار، ارتقا يافتن. |
| مثال | Students who pass the test will be promoted to the next grade دانشجويانى كه در امتحان قبول مى شوند، به كلاس بعد ارتقاء داده مى شوند. |  |
| Undernourished l'ında'nırift / | not sufficiently fed; malnourished | اون دختره رو ببين كه under (زير) نور ه!! دیإر سوء تغذيه است. گَرفتار، سوء تغذيه، مبتلا به سوئ تغذيه. |
| مثال | There is evidence* that even wealthy people are undernourished because they do no tea tsufficientquantities of healthful foods <br> شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد حتى مردم ثروتمند هم دجار سوء تغذيه هستند، چون آنها غذاى سالم به مقدار كافى نمى خور المدند |  |
| Illustrate /'iləstrest / | make clear or explain by stories, examples, comparisons |  كدّ:اين لو كترت رو توضيح ميدى كه از كجا خريدى؟ <br> ، با مثال روشن ساختن ، شرح دادن ، |
| مثال | This exhibit* will illustrate the many uses of atomic energy اين نمايشگاه موارد استفاده متعدد انرزى اتمى را شرح خوهد داد. |  |
| Disclose /dis'kləuz / | uncover; make known; reveal; show | اين ديسك همه راز ها رو فاش ميكنه. <br> نشان دادن، نمايان كردن، فاش كردن. |
| مثال | This letter discloses the source* of his fortune اين نامه، رمز خوشبختى او را فاش مى كند. |  |
| Excessive <br> /ık'sesiv / | Saving; careful in spending; economical; thriving | سه سيب براى يه نفر بيش از حد است. <br> زياده از حد ، مفرط ، خيلى زياد |
| مثال | The inhabitants* of Arizona are unaccustomed* to excessive rain ساكنين "آريزونا" ب باران بيش از حد عادت ندارند. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Disaster /di'za:stə(r) / | calamity; an event that causes much suffering or loss; a great misfortune | براى sister او فاجعه ائ اتفاق افتاده. بلا، واقعه ناگوار، مصيبت، فاجعه |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The hurricane's violent* winds brought disaster to the coastal town. <br> بادهاى شديد توفان؛ براى شهر ساحلى فاجعه به بار آورد. |  |
| Censor <br> /'sensə(r) / | ; to make changes in | مامور سانسور، سانسور كردن |
| مثال | Some governments, national and local censor books بعضى از دولت هاى ملى و محلى، كتاب ها را سانسور مى كنند. |  |
| Culprit /'kılprit/ | Offender; person guilty of a fault or crime; criminal; wrong - doer; delinquent; sinner | اكر در جنگً كبريت روشن كنى و جنگً آتيش بگيره متتهم هستى <br> گناهكار، مقصر، خاطى، مجرم؛ (حقوق) متهمـ. |
| مثال | who is the culprit who has eaten all the strawberries چه كسى متْهم به خوردن همه توت فرنگى ها است؟ |  |
| Juvenile <br> /'dzu:vənall / | young; youthful; of or for boys and girls; a young person; adolescent; youngster | جيوانى يك نوجوان بود. <br> جوانانه، مربوط به نوجوانان، درخور جوانى، كودكانه. |
| مثال | Paula is still young enough to wear juvenile fashions "صائولو" هنوز به اندازه كافى نوجوان است كه لباس هاى جوانانه بيوشد. |  |
| Bait <br> /'beit / | anything, especially food, used to attract fish or other animals so that they may be caught; | در بيت ماهمى گيران طعمه هاى زيادى براى ماهى وجود دارد. <br> طعمه؛ دانه، دام، تله؛ |
| مثال | The secret of successful trout fishing is finding the right bait رمز موفقيت در صيد ماهى قزل آلا، انتخاب يكى طعمه مناسب است. |  |
| $\begin{aligned} & \text { Insist } \\ & \text { /In'sist / } \end{aligned}$ | keep firmly to some demand, statement, or position; persist; emphasize; stress |  <br>  كد؟: در سيستان به شما اصرار ميكنن كه مواد مصرف كنى. <br> اصرار داشتن؛ اصرار كردن، پافشارى كردن؛ تاييد كردن. |
| مثال | she insisted that Sal was not jealous* of his twin brother او پا فشارى كرد كه "سال" نسبت به برادر دوقلوى خود حسادت نمى كند. |  |


 https://telegram.me/EnglishLearners

| comprehend /'knmpı'hend / | understand | بايان فيلمه هاى هندى را به راحتى مى توان فهميد. <br> فهميدن. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | you need not be a pauper* to comprehend fully what hunger is لازم نيست كه فقير باشيد تا كاملاً بفهميد گرسنگى يعنى چه. |  |
| commend <br> /kə'mend / | praise; hand over for safekeeping; acclaim | بِجه ها توى comment ها شون كار او را تحسين كردند. |
| مثال | Everyone commended the mayors thrifty* suggestion |  |
| final <br> /'fainl | coming last; deciding | نهاییى پايانى، قطـى |
| مثال | The final week of the term is rapidly* approaching |  |
| exempt /Ig'zempt/ | make free from; freed from; excuse | شما را از طرف وزارت علوم از exam معاف كردند. <br> رعاف، معاف كردن. |
| مثال | Our school exempts right pupils from final* exams |  |
| vain /vein/ | of no use; useless | بعضى وقت ها rain هاى شمال واقعا بييوده است. <br> بيهوده، ووع ، عبث. |
| مثال | Brian made numerous* vain attempts to reach the doctor by telephone "برايان" خيلى سعى كرد تا تلفنى به دكتر دسترسى پيدا كند، اما تلاشش بى نتيجه بود. |  |
| Repetition <br> /'repi'tijn / | act of doing or saying again; recurrence | تكرار، تجديد، باز انجام، باز گويى. |
| مثال | The repetition of new words in this book will help you to learn them تكرار كلمات جديد در اين كتاب به شما كمك خواهد كرد تا آنها را ياد بگيريد. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| Depict /di'pikt / | picture; draw; describe | اولين picture تصوير منو نمايش داد. <br> نمايش دادن، شرح دادن. |
| مثال | The artist and the author both tried to depict the sunset's beauty نقاش و نويسنده، هر دو سعى كردند تا زيبايى غروب خور شيد را به تصوير بكشند. |  |
| mortal <br> /'mo:tl / | fatal; deadly; human; worldy | مور تازها ميگن دنيا فانى است. <br> فانى. |
| مثال | We must live with the knowledge that all living creatures are mortal ما بايستى با اين آگاهى زندگى كنيم كه همه مخلوقات زنده فانى هستند. |  |
| novel <br> /'nnvl/ | long story | كتاب داستان، رمان. |
| مثال | Robert was commended* by his teacher for the excellent report on the American novel, The Grapes of Wrath <br> "رابرت" توسط معلمش، به خاطر نوشتن گزارشى در مورد رُمان آمريكايى "خوشه هاى خشم" <br> مورد تحسين قرار گرفت. |  |
| occupant <br> /'vkjupənt / | holder; inhabitant | مستاجر جديد ما يك اكو باحال دار ه. <br> مستاجر ، سرنشين ، ساكن ، مسافر. |
| مثال | پيرزن نحيف، تنها ساكن آن كلبه بود. |  |
| appoint <br> /o'pont/ | decide on; set a time or place; choose for a position; | من شما را به اين point درجه كشورى منصوب ميكنمّم. <br> منصوب كردن |
| مثال | Though Mr. Thompson was appointed to a high position, he did not neglect* his old friends <br> اگر چه آقاى "تامپسون" به مقام مهمى منصوب شد، ولى دوستان قديمى خود را فراموش نكرد. |  |
| quarter <br> /kwo:tə(r)/ | region; section; district; | محله ، بخش. |
| مثال | The large family was unaccustomed* to such small quarters خانواده هاى پر جمعيت به چنين محله هاى كوچكى عادت نداشتند. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| site <br> /sart / | position or place (of anything | سايت دانشگاهمون جا و مكان توييه واسه كار كردن. <br> مقر ،مكان ،جا. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The agent insisted* that the house had one of the best sites in town مشاور املاك تاكيد كرد كه اين خانه يكى از بهترين جاهاى شهر است. |  |
| quote <br> /kwaot / | repeat exactly the words of another or a passage from a book; mention | عليرضا از سجاد نقل قول كرد كه اين كت ها مال من هست. نقل قول كردن. |
| مثال | she often quotes her spouse* to prove a point او براى اثبات يك مطلب، اغلب گفته هاى شوهرش را نقل قول مى كند. |  |
| verse <br> /v3:s / | a single line or a group of lines of poetry; poetry; stanza; rhyme | هر كسى ور ميزنه كه شعر نميكَه. <br> شعر. |
| مثال | Though it is not always easy to comprehend* Shakespeare's verse has merit* that is worth the toil <br> اگر چه هميشه درك اشعار شكسپير آسان نيست، اما ارزش سخت مطالعه كردن را دارد. |  |
| morality <br> /mə'rælətı / | honesty; ethics; chastity | خانمّ مارال اخلاق خوبى دارهـ <br> اخلاق |
| مثال | we rarely consider* the morality of our daily actions though that should occupy* a high position in our thinking <br> ما به ندرت اصول اخلاقى كارهاى روزانه خود را بر رسى م يكنيم، اگر چهه سزاوار است اين اصول جاى مهمى در تفكر ما اشغال نمايند |  |
| roam <br> /rəom / | go about with no special plan or aim; stray | جلوى room من پֶرسه نزن سرگردان بودن، پرسه زدن |
| مثال | Dani promised his partner that he would roam no more "دنى" به همسرش قول داد كه ديگر ول نگَردد. |  |
| attract <br> /a'trækt/ | charm; draw to oneself; win the attention and liking of | عطر خوب آدم را جذب ميكنه - جذب كردن، مجذوب ساختن. |
| مثال | The magnet attracted the iron particles. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:";بان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners


جزوه آموزشى كد كذارى كتاب \& \& لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

 https://telegram.me/EnglishLearners


جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| Signify <br> /'signifai/ | make known by sign | هاى راهنمايى و رانندگى بر اطلاعات خاصى دلالت مى كنند. <br> دلالت كردن بر ، دال بر |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | a gift of such value signifies more than a casual*relationship <br> چچنين هديه با ارزشى دلالت دارد كه ارتباطشان بيشتر از يك ارتباط معمولى است. |  |
| Mytheology /mi'enladzı/ | Legend, legends or stories that usually attempt to explain something in nature | اساطير؛ اسطوره ها. |
| مثال | The story of Proserpina and Ceres explaining the seasons is typical of Greek mythology <br> داستان "یروسرپينا" و "سيريز" كه به توصيف فصل هاى خاصى مى پردازد، نمونه ای از اساطير |  |
| colleague /'kpli:g/ | associate; fellow worker | در collage چند همكار دارم. <br> همم كار ، همم قطار |
| مثال | The captain gave credit for the victory to his valiant* colleague سروان به همكاران شجاعش، وعده پیروزى داد. |  |
| Torment /'to:ment/ | cause very great pain to; worry or annoy very much; cause of very great pain | اين تور واقعا منو اذيت كرد. <br> شكنجه، اذيت كردن |
| مثال | persistent* headaches tormented him |  |
| Provide /pro'vaid/ | to supply; to state as a condition; to prepare for or against some situation | اتاق پرو رو براى مشتريا آماده كن. <br> فراهم كردن ، شرط دادن ، آماده كردن |
| مثال | How can we provide job opportunities for all our graduates چحكَنه مى توانيم براى همه فارغ التحصيلان فرصت هاى شغلى فراهم كنيه؟ |  |
| Loyalty /'bialtı/ | faithfulness to a person, government, idea, custom, or the like, faithfulness | مهمدى روى وفادارى رويا حساب كن. <br> صداقت، وفادارى. |
| مثال | The monarch* referred* to his knights loyalty with pride پادشاه با افتخار به وفادارى شواليه اشاره كرد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| Volunteer <br> /'volən'tıə(r) / | ;to offer one's services, do a job freely, candidate | آقا ولى تير خور ده كى داوطلبه بهش خون بده. <br> داوطلب، داوطلب شدن. |
| مثال | Terry did not hesitate* to volunteer for the most difficult jobs <br> "ترى" براى بيشتر كارهاى مشكل، ترديد براى داوطلب شدن نداشت. |  |
| prejudice /'predzudis / | to harm or injure judge unfairly | جودى نسبت به بابالنگ دراز تعصب داشت. <br> تحت تاثير قرار دادن، تعصب داشتن |
| مثال | The witness's weird* behavior prejudiced Nancy's case رفتار غير عادى شاهد، پرونده نانسى را تحت تاثير قرار داد. |  |
| $\begin{aligned} & \text { shrill } \\ & \text { //rirl / } \end{aligned}$ | having a high pitch; high and sharp in sound; | هر كس شرى را ببينه صداى كوش خراشى از او ميشنوه. [صدا] تند تيز، توش خراش |
| مثال | Despite* their small size, crickets make very shrill noises جيرجيرك ها بر خلاف جثه كوچكشان، سر و صداهاى گوش خراشى ايجاد مى كنند. |  |
| Jolly /'d30lı / | merry; full of fun; happy and enjoying yourself | آنجلينا جولى نقش هاى شاد و خرينده دارٍ بازى ميكند. <br> شاد، خوشحال، سركيف، بانشاط، شنگول؛ |
| مثال | The jolly old man, an admitted bigamist* had forgotten to mention his first wife to his new spouse <br> پيرمرد شاد، كه بنا به اعتراف خود دو زنه بود، فراموش كرده بود به همسر جديدش حرفى از زن اول خود بزند. |  |
| Witty /'witi / | cleverly amusing; humorous; funny; fanciful | شوخ، بذله گو، بامزه؛ شوخ طبعانه. |
| مثال | Mr. Carlson's witty introduction qualifies* him as a first-rate speaker <br>  |  |
| hinder <br> /'hində(r) / | delay; deter; hamper; hold back; make hard to do |  <br> جلوگيرى كردن، مانع شدن، سد راه شدن؛ مزاحم شدن. |
| مثال | Mona's gloomy* nature hinders her relationships with other people خلق و خوى افسرده "مونا"، مانع از ارتباط او با ساير مردم مى شود. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| Lecture /'lekt $\int_{\text {o(r) }}$ / | peech or planned talk; a scolding; to scold | در future حند سخنراني مهبم دارم. سخنرانى كردن، نطق؛ كنفرانس درس |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Henrys father lectured him on the awesome* perils* of drug addiction پیر "هنرى" در مورد خطرات مخوف اعتياد به موارد مخدر، برای او سخنرانى كرد. |  |
| Abuse <br> /ə'bju:s / | make bad use of; treat badly; scold very severely; bad or wrong use; bad treatment | على با use از ماشين محمد از رفتارخوبش سوء استفاده كرد. <br> سوء استفاده كردن از |
| مثال | Those who abuse the privileges of the honor system will be penalized كسانى كه از مزاياى نظام اعتماد (=نظام متكى به اعتماد مقابل و فقدان سرير ستى و مراقبت) سوء استفاده مى كنند، مجازات خواهند |  |
| Mumble /'m^mbl/ | speak indistinctly | اينقدر من من كردى كه مامان اومد و همه پپی رو فهميد. <br> زير لب سخن گفتن، نا مشخص حرف زدن، من من كردن |
| مثال | This speech course will encourage* you to stop mumbling and to speak more distinctly <br> اين درس ارائه سخنرانى به شما كمك خواهد نمود تا از مِن" و مِن كردن دست برداريد و واضح تر صحبت كنيد. |  |
| Mute /mju:t / | silent; unable to speak | چقدر آموت بیى صدا و ساكته <br> بى صدا، آرام، ساكت |
| مثال | The usually defiant* child stood mute before the principal بجهه ایى كه معمولا گستاخ بود، در حضور مدير ساكت ايستاد. |  |
| Wad /wnd / | small, soft mass; to roll or crush into a small mass | وادارت ميكنمْ كه بسته هايى از كَلوله رو آماده كنى. <br> بسته ، تلوله |
| مثال | To decrease* the effects of the pressure, the diver put wads of cotton in his ears غواص براى كاهش تاثير فشار آب، گلوله هايى از ينبه را داخل گوش خود قرار داد. |  |
| Retain /ri'tein / | keep; remember; employ by payment of a fee | ترانه هاى main را كلَّین و نَّه دارى كنـ. حفظ كردن ، نتَه داشتن؛ اجير كردن |
| مثال | .china dishes have the unique* quality* of retaining heat longer than metal pans <br> ظروف چیينى، خصوصيت بى نظيرى در بيشتر حفظ كردن گرما نسبت به ماهى تابه هاى فلزى دارند. |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد گذارى كتاب \& لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

## Words <br> Definition


"English Language_جزوه آموزشى كد كذارى كتاب \& \& لغت صفحه محبوب:"زبان انتَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| skim <br> /skim/ | Remove from the top; move lightly (over) | فبل از اسكى مرور اجمالى روى مسير داشته باش. <br> مرور اجمالى |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Detective corby, assigned to the homicide, was skimming through the victim's book of addresses. <br> كار آگاه كوربى كه مامور بررسى قتل بود نگاهى گذرا به دفتر چه تلفن مقتول انداخت. |  |
| vaccinate <br> /'væksənest, 'væksineit/ | immunize | واكسن زدن |
| مثال | All children should be vaccinated against measles. همه ى بحهه ها بايد در مقابل سرخك واكسن بزنن. |  |
| untidy <br> /nn'tardi/ | Messy; not neat; not in order | اكر لباساتو با تايد نشورى لباست كثيف ميمونه <br> نا مرتب |
| مثال | The bachelor's quarters were most untidy. محل زندگى مرد مجرد، بسيار نا مرتب بود. |  |
| utensil <br> /ju:'tensəl/ | Container or tool used for practical purposes. | بايد در آن بازار ten وسيله آشيزّخانه برام بخرى. لوازم آشپزخانه |
| مثال | Several utensils were untidily tossed about the kitchen. چچند تا از وسايل خانه به گونه الى نا منظم دور تا دور آشپَخانه پر تاب شده بود. |  |
| sensitive <br> /'sensativ, 'sensitiv/ | Receiving imoressions readily; easily affected or influenced | سنسورها خيلى حساسن <br> حساس، نفوذ پذير |
| مثال | The eye is sensitive to light. |  |
| temperate <br> /'tempərət, 'tempərit/ | Not very hot and not very cold; moderate. | امهيراطورى كه معتدل و ميانه رو باشه پايدار ميمونه. <br> معتدل، ميانه رو |
| مثال | The united states is mostly in the north temperate zone. اكثر ايالات متحده ى آمر يكا در منظقه ى معتدل شمالى قرار دارد. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| vague /veıg/ | Not definite; not clear; not distinct | وگورى در ببره شعرهايش مبهمم بود. <br> مبعمه |
| مثال | Julia was vague about where she had been and what she had been doing. جوليا مبهم بود درباره اينكه كجا بوده و چيكار ميكرده. |  |
| elevate <br> /'eləveıt, 'elıvert/ | Raise; lift up | الى با آسانسور بالا رفت. <br> ترفيع دادن، بالا بردن |
| مثال | Private carbo was elevated to higher rank for his valor. <br> خواندن انواع كتب خوب فعاليت ذهنى را افزايش ميدهد. |  |
| lottery <br> /'ldtəri \$ 'la:-/ | A scheme for distributing prizes by lot or chance. | آدم هاى لات علاقه زيادى به قمار و بخت آزماييى دارند. <br> قرعه كشى |
| مثال | The merit of a lottery is that everyone has an equal chance. <br> خوبى قرعه كشى اين است كه همه شانس يكسانى دارند. |  |
| finance <br> /'fainæns/ | Money matters; to provide money for | مسائل مالى خيلى fine (خوب) هستند. مسائل مالى، فراهم كردن پول براى |
| مثال | The new employee boasted of his skill in finance. <br> كارمند جديد به مهار تش در امور مالى ميباليد. |  |
| obtain /ab'teIn/ | Get; be in use | آبتين براى بدست آوردن اهدافش خيلى تلاش ميكند. <br> بدست آوردن |
| مثال | David obtained accurate information about college from his guidance counselor. <br> ديويد اطلاعات دقيقى در مورد دانشكده از مشاور راهنما بدست آورد. |  |
| cinema <br> /'sinəmə, 'sinımə/ | movie theater; picture Moving | سينما، |
| مثال | I always go to the cinema |  |

"English Language_جزوه آموزشى كد گذارى كتاب \& لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى https://telegram.me/EnglishLearners

| event <br> /I'vent/ | happening | ممكنه با اين وانت اتفاق بدى بيفته. <br> واقعه |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | What a bad event. |  |
| discard <br> /dıs'ka:d \$ -a:rd/ | Throw aside | (ها جوكر را كنار كذاشتن. <br> دست كشيدن از، دور انداختن |
| مثال | Anna casually discarded one boyfriend after another. آنا با بى توجهى دوست پسر هايش را يكى پس از ديگرى كنار گذاشت. |  |
| $\begin{gathered} \text { soar } \\ \text { /so: \$ so:r/ } \end{gathered}$ | Aspire; fly upward or at a great height. | چچه كسى ميتواند از درخت سور بالا برود. بلند پرواز كردن، صعود كردن. |
| مثال | We watched the soaring eagle skim over the mountain pick. ما عقاب اوج گرفته ایى را ديديم كه بر فراز قلّه ى كوه پرواز ميكرد. |  |
| subsequent /'sıbsəkwənt, 'ssbsıkwent/ | Later; following; ciming after | صابون سيب كو؟ كجاست؟ بايد برى قفسه بعدى <br> بعدى، متعاقبا |
| مثال | Subsequent events proved that sloan was right. <br> حوادث بعدى ثابت كرد كه حق با اسلوان است. |  |
| relate <br> /ri'lent/ | Tell; give an account of | به خاطر late (دير) آمدنش دوتا دستارا به هم برط داد و براى استاد تعريف كرد. شرح دادن، ارتباط |
| مثال | The traveler related his adventures with some exaggeration. مسافر ماجراهايش را با كمى اغراق نقل كرد. |  |
| stationary <br> /'steIfənəri \$ -neri/ | Having a fixed station or place | وقتى آهنگ نارى نارى پخشش ميشه از ماشين استيشن آدم نميتونه ساكن باشه. <br> ساكن، بى تغيير |
| مثال | A factory engine is stationary. |  |



| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| prompt <br> /prompt \$ pra:mpt/ | Quick; on time; | پروها خودشان آدم هاى وقت شناسى نيستند ولى ديگران را را تحريك ميكنند كه كار هايشان را سريع انجام بدهند. <br> سريع، چالاک |
| مثال | Be promote in assem | g your baggage. <br> در جمع و جور كردن چمدان هايت سريع باش. |
| hasty <br> /'hersti/ | Hurried; not well thought out | هستى، دختر عجولى است. <br> شتاب زده. |
| مثال | Myra apologized for | hasty visit. <br> ميرا به خاطر ملاقات شتاب زده معذرت خواهى كرد. |
| scorch /sko:tf \$ sko:rtf/ | Burn slightly; dry up |  <br> سوزاندن. |
| مثال | The hot iron scorched the tablecloth. اتوى داغ، روميزى را سوزاند. |  |
| tempest <br> /'tempəst, 'tempist/ | Violent storm with much wind | درخت پسته در مقابل توفان مقاوم است. <br> توفان |
| مثال | توفان، كشتى را به سمت صخره ها حركت داد |  |
| soothe /su:ð/ | Auiet; calm; comfort | بعضى ها براى آرام و ساكت كردن خره خودشان سوت ميزنتند. <br> دلجويى كردن، آرام كردن. |
| مثال | مادر با در آغوش گرفتن كودك رنجيده، او را آرام كرد. |  |
| sympathetic <br> /, smpa'Aetik// | Approving; having or showing kind feelings toward others | پت سیم را دلسوزانه به مت داد. <br> دلسوزى كردن |
| مثال | We were all sympat | to suzanne over her recent misfortune. <br> همه ى ما با سوزان بخاطر بدشانسى اخيرش همدردى نموديمر. |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| redeem <br> /rı'di:m/ | Pay off; set free | با اين رفتارى كه ما داشتيم واقعا ريديم چون ميتونستيم زودتر آزاد بشيه. <br> آزاد شدن |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | My fimily was relieved to hear that the mortgage had been redeemed. خانوا ده ام وقتى شنيد وثيقه از گرو آزاد شده است، آسوده خاطر شد. |  |
| resume <br> /rı'zju:m \$ rı'zu:m/ | Begin again; go on; take again | رضا كار قبلى خودش را از سر كرفت يا ادامه داد. <br> از سر گرفتن، ادامه دادن. |
| مثال |  |  |
| harmony <br> /'ha:məni \$ 'ha:r-/ | when people live or work together without fighting or disagreeing with each other: | امشب ماه هار شده اصلا با آسمون هماهنگَ نيست. <br> هماهنگى |
| مثال | I am sympathetiic to warren because his plans are in harmony with mine. <br> من با وارن موافقم زيرا طرح هايش با طرح هاى من هماهنگى دارند. |  |
| refrain <br> /ri' frem/ | Hold back | رفراندوم از شورش جلوگيرى كرد. <br> جلوگيرى كردن، خود دارى كردن. |
| مثال | Refrain from making hasty promises. |  |
| illegal <br> /ı'li:gəl/ | Unlawful; not allowed by the law | با leg (پا) هايش يه ظربه غير قانوني به حريف زد. <br> غير قانونى. |
| مثال | Gigamy is illegal in the united states. |  |
| narcotic <br> /na:'kptrk \$ na:r'ka:-/ | Drug that produces drowsiness | امروز ه فقط نر ها مواد مخدر نميكشند بلكه ماده ها هم ميكشند. <br> مخدر |
| مثال |  |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| W ords | Definition | كدبندى و تصوير سازی |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { heir } \\ \text { /eə \$ er/ } \end{gathered}$ | the person who has the legal right to receive the property or title of another person when they die | اون وارث يك تار hair هم نشد. <br> وارث. |
| مثال | It's essential that we locate the rightful heir at once. <br> ضرورى است كه فورا وارثى محق را معين كنيه. |  |
| majestic /ma'djestik/ | Grand; noble; kingly | مجار ستان كشور باشكوهى است. <br> با شكوه |
| مثال | This lovely village is surrounded by majestic mountain. <br> اين روستا توسط كوه هاى با شكوه احاطه شده است. |  |
| dwindle <br> /'dwindl/ | to gradually become less and less or smaller and smaller: | در شب هاى كوير wind كاهش ميايد. <br> تدر يجا كاهش يافتن |
| مثال | Our supply of unplluted water has dwindled. <br> ذخيره ى آب غير آلوده ى ما كاهش يافته است. |  |
| surplus <br> /'s3:plas \$ 's3:r-/ | Excess; amont over and above what is needed | اون مغازه دوبله كه هيجیى سوبله ميده جنساشو يعنى چيزى اضافي تِر از دوبله. <br> مازاد، اضافى. |
| مثال | The bank keeps a large surplus od money in reserve.بانكى مقدار زيادى از پول مازاد را به عنوان ذخيره نگَه مى دارد. |  |
| traitor / treita \$ -ər/ | Treason; someone who is not loyal | اون خيانتكار تراكتو مرا دزديد. <br> خيانت كار |
| مثال | The man who was a traitor. |  |
| deliberate <br> /di' libbrət, di'libərit/ | intentional: <br> intended; done on purpose | اكر كارى را با دلت انجام بدى، آكاهانه آن كار را انجام نداده ایى. عمدى، آگاهانه |
| مثال | Rico's excuse was a deliberate lie. بهانه |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| vandal <br> /'vændl/ | someone who deliberately damages things, especially public property | وقتى ون داشتم يك خرابكَر بودن و همش دال ميدادم. خرابگر. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Adolescent vandels wrecked the cafeteria. |  |
| drought /dravt | Lack of rain; lack of water | آيا خشك سالى امسال دروغ هست؟ <br> خشكسالى |
| مثال | In time of drought, | crops become scorched. <br> محصولات در زمان خشكسالى خشك مى شوند. |
| abide <br> /a'bard/ | Accept the follow out; dwell; endure | عباد، تو بايد ما را تحمل كني و از رئيس اطاعت كنى. <br> تحمل كردن، اطاعت كردن. |
| مثال | My mother cannot ab | e dirt and vermin. <br> مادرم نميتواند كثيفى و حيوانات موذى را تحمل كند. |
| unify <br> /'ju:nəfaı, 'ju:nıfaı/ | Unite; make or form into one | حنيفيى رو كه ديدى خيلى با تيم استقلال متحد شده. <br> متحد شدن |
| مثال | بعد از جنگَ داخلى، كشورمان به شكل قوى ترى متحد شد. | After the civil war, our country become unified more strongly. |
| summit /'sımət, 'sımit/ | Top; highest point | سامى به اؤج پيشرفتش رسيد. <br> قله، اوج. |
| مثال | Do not underestimate ruth's ambition to reach the summit of the acting profession. |  |
| heed <br> /hi:d/ | to pay attention to someone's advice or warning: | وقتى head (سر) خود را تكان ميدى يعنى دارى به دق رست بهش توجه ميكنى <br> به دقت توجه كردن، توجه كردن به، توجه دقيق |
| مثال | Florence pays no hee | to what the signs say. <br> فلورانس هيجّ توجه ای به آنچه علائم ميگَويند نكرد. |

 https://telegram.me/EnglishLearners

## Words <br> Definition

| biography /bar'pgrəfi \$ -'a:g-/ | Person's life story; | به لره ميگن بيو گرافى زندگى انيشتين رو بخونيميم، ميگّه: اون بنده خدا رو بايد بره گرافى زندگیش رو رو بخونيم چون ديگَه مرده زندگى نامه |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The biography of malcolm X is a popular book in our school. |  |
| drench /drentf/ | to make something or someone extremely wet: | قبل از پختن برنج بايد اون رو خوب خيس كنى يا يا يا آب بدى. <br> خيس كردن، آب دادن. |
| مثال | The drenching rain | sumed after only one day of sunshine. <br> باران هاى خيس كننده، بعد از تنها يك روز آفتاب دوباره شروع شـر |
| swarm <br> /swo:m \$ swo:rm/ | Crowd; group of insects flying or movieng about together | ازدحام يك كله زنبود در يكى جاى warm (كَرم) خطرناك هست. <br> ازدحام، ازدحام كردن. |
| مثال | The mosquitoes swarmed out of the swamp. |  |
| wobble <br> /'wpbol \$ 'wa:-/ | to move unsteadily from side to side, | كسى كه كفش بلا مييوشه مدام تلو تلو ميخوره تكان خوردن، لنگَيدن چرخ، تلو تلو خوردن. |
| مثال | Tom stopped, wobb | from the weight of his load. <br> تام ايستاد، از تلو تلو خوردن وزن بارش. |
| tumult <br> /'tju:malt \$ 'tu:-/ | turmoil: uproar; violent disturbance or disorder | تب مالت باعث، آشوب در شهر شد. <br> جنجال |
| مثال | فر ياد مر گبار آتش آشوبى در سينما بوجود آورد. |  |
| kneel <br> /ni:1/ | to be in or move into a position where your body is resting on your knees: | كد ا: زانو ميزنيم به رود نيل كدז: كنار رود نيل زانو زدم كه آب بخورم. |
| مثال | She knelt on the flo | and put more wood on the fire. <br> اون زانو زد روى زمين و چوب هاى بيشترى را به آتش اضافه كرد. |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| dejected <br> /dídzektəd, dı'dzektıd/ | unhappy, <br> disappointed, or sad: | آدم و حوا اول reject شدن، بعدش غمگًين شدن. <br> افسرده. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | His biography related that Edison wa not dejected by failure. <br> زندگى نامه ى اديسون نقل ميكند كه او از شكست غمگين نميشد. |  |
| obedient <br> /a'bi:diənt/ | Doing what one is told; willing to obey | عبيد زاكانى آدم مطيعى بود. <br> مطيع |
| مثال | He is an obedient child. |  |
| recede <br> /ri'si:d/ | Go back; move back; slope backward | از طرف فرمانده دستون رسيد كه عقب نشينى كنيد. <br> عقب نشينى كردن. دست كشيدوپن |
| مثال | Always cautious, Mr. Camhi receded from his former opinion. آقاى كامهى كه هميشه محتاط است، از عقيده ی پيشين خود دست كشيد. |  |
| tyrant <br> /'taərənt \$ 'taır-/ | CRUEL; someone who has power over other people, and uses it cruelly or unfairly: | آهنگً جديد محمد تايرانت به نام ستمكر وارد بازار شد. <br> ستمگر |
| مثال | My headmaster was a real tyrant. |  |
| charity <br> /'tfærəti, 'tfærıti/ | Generous giving to the poor; | آقاى چراتى در خير يه شركت ميكنه <br> صدقه، خيريه |
| مثال | Several charities sent aid to the flood victims. <br> چند تا خيريه كمك رسوندن به قربانى هاى سيل. |  |
| verdict <br> /'vz:dikt \$ 'vз:r-/ | Judgment; decision of a jury | آنقدر ور زدى كه نفهميدم نظر (راى) دادכاه چیى شد. <br> راى، قضاوت |
| مثال | What's the verdict? |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب Q• لغت صفحه محبوب:'زبان انگگليسى_English Language' https://telegram.me/EnglishLearners

| W ords | Definition | كدبنـى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { unearth } \\ / n^{\prime} n^{\prime}: \theta \$-3: r \theta / \end{gathered}$ | Under the earth | از زير خاى در آوردن، كشف كردن |
| مثال | Farmers still sometimes unearth human bones here. <br> كشاورزان هنوز از زير زمين استخان هاى انسان بيرون مى آورند. |  |
| depart <br> /dı'pa:t \$ -a:rt/ | to leave, especially when you are starting a journey | ديشب ساءت ده به اون طرف اون پارتى حرنى حركت كردم. <br> حركت كردن. |
| مثال | We arrived in the village in the morning and departed that night. صبح به دهكده رسيديم و همان شب حركت كرديم. |  |
| coincide <br> / kəumn'said \$ ,kou-/ | Agree; correspond exactly; | اين coins (سكه ها) به صور ت همزمان ساخته شده اند. <br> همزمان بودن |
| مثال | His entry to the party coincided with his marriage.ورود اون به مهمونى همزمان بود با عروسيش. |  |
| cancel <br> /'kænsəl/ | Cross out; wipe out | لغو كردن، كنسل كردن |
| مثال |  |  |
| debtor <br> /'detə \$ -ər/ | a person, group, or organization that owes money | به خاطر تورى كه رفتم هنوز به مردم بدهكارم. <br> بدهكار |
| مثال | if I borrow a dollar from you I'm your debtor. <br> اگَه يه دلار ازت قرض بعيرم، بدهكار تو ام. |  |
| legible <br> /'ledзəbəl, 'ledзıbəl/ | Able to be read; easy to read | اگَه خطت خوانا باشه استاد لج نميكنه. <br> خوانا، روشن. |
| مثال | Her handwriting was so legible. |  |
| placard <br> /'plæka:d \$ -ərd/ | Poster; a notice to be posted in a public place. | همون پاكارت خودمون. اعلاميه ى رسمى |
| مثال | a huge placard saying 'Welcome to Iran' يكى اعلاميه ى رسمى خيلى بزر گ ميگَه كه به ايران خوش اومدى. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| contagious <br> /kən'terdzəs/ | Spreading by contact; easily spreading from one to another | يكى بيمارى مسرى از طريق juice (آب ميوه) به همه منتقل ميشه. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | The patient is still highly contagious. |  |
| clergy <br> /'kl3:d3i \$ 'kl3:r-/ | Persons prepared for religious work; clergymen as a group | روحانيون در كرج لباس مردم عادى را مييوشند. <br> روحانيون |
| مثال | Friar tuck was a member of the clergy who loved a jolly jest. <br> فرير تاكى يكى از روحانيونى بود كه عاشق لطيفه هاى شاد بود. |  |
| customary <br> /'kıstəməri \$ -meri/ | Usual; | مشترى اومده بود خواستى برى. اين كه يه چهيز مر مر سومه <br> عادى، مرسوم |
| مثال | In some cultures it is customary for the bride to wear white. <br> در بعضى از فرهنگى ها اون مرسومه كه عروس لباس سفيد بيوشه. |  |
| transparent /træn' spærənt,\$'-sper-/ | Clear; easily seen through | Parent ام (پر م) translate اش (ترجمش) خيلى شفاف بود. <br> شفاف |
| مثال | a transparent plastic container. |  |
| scald <br> /sko:ld \$ skp:ld/ | to burn your skin with hot liquid or steam: |  كد ז: مردمان شهر اسكيل در تركيه توسط چنگگَيز خان با آب داغ سوزانده شدند. <br> سوزاندن. |
| مثال | Don't scald yourself with that kettle! خودت رو با اون كترى نسوزونى. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| epidemic <br> /.epa'demik epı'demık ${ }^{4}$ | Widespread; so that many people have it at the same time | دميكليس باز يكن آرسنال يك بيمارى همه گير داره. بيمارى همه گير |
| مثال | Over 500 people died during last year's flu epidemic. <br> بيش از . . 0 نفر در آنفولانزاى همه گیر پار سال مردند. |  |
| obesity /əu'bi:səti, əu'bi:sıti \$ ou-/ | Extreme fatness |  حاقى مفرط. |
| مثال | Obesity is considere | serious disease. <br> چاقى مفرط يكى بيمارى جدى تلقى ميشود. |
| magnify <br> /'mægnəfar, 'mægnıfai/ | make too much of; cause to look larger than it really is |  <br> در گَفتن پا رو از حقيقت فراتر گذاشتن. |
| مثال | A microscope is a magnifying glass. |  |
| chiropractor <br> /'karrəu,præktə \$ rə,præktər/ | someone who treats physical problems using chiropractic |  ماسازور |
| مثال | The chiropractor recommended hot baths between treatments. طبيعت مفصلى دوش داغ را در بين دوره هاى درمانى توصيه نمود. |  |
| obstacle <br> /'pbstəkəl \$ 'a:b-/ | something that makes it difficult to achieve something | تكل در فوتبال مانع عبور حريف مى شود. |
| مثال | Fear of change is an obstacle to progress. <br> ترس از تغيير، يكى مانع است براى پيشرفت كردن. |  |
| ventilate <br> /ventilett \$ -tl-eit | to let fresh air into a room, building etc | با استفاده از دستگاه ونتيلاتور ميتوان به راحتى اتاق را تمريه تهريه كردن. |
| مثال | a well-ventilated kitchen |  |
| jeopardize <br> /'dзepədaiz \$ -ər-/ |  | درس خواندن در پرديس هاى دانشگاهى آينده شغل شما رو به خطر <br> مى اندازد. <br> بخطر انداختن. |
| مثال | Soldiers jeopardize their lives in war. <br> سربازان در جنگ جانشان را به خطر مى اندازند. |  |

جزوه آموزشى كد گذارى كتاب 4 لغت صفحه محبوب:"زبان انگَليسى_English Language" https://telegram.me/EnglishLearners

| negative <br> /'negativ/ | Saying no | منفى |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Three below zero is a negetive quantity. |  |
| pension <br> /'penfən/ | To make such a payment | به عنوان حقوق باز نشستگى به اون يكى pen و دو كيسه شن دادند. <br> حقوق بازنشستگى، حقوق |
| مثال | The pension is caculated on the basis of your last years income. حقوق بازنشستگى بر اساس در آمد سال آخر شما محاسبه مى شود. |  |
| vital <br> /'vaitl/ | crucial: causing death | اون V جتى كه شما ميرى توش و با بووووق talk(صحبت) ميكنى عامل مر ت و ميره ها ها. عامل مرگ و مير |
| مثال | The valiant soldier died of a vital wound. |  |
| municipal /, mju: 'nisipəl \$ mjo-/ | relating to or belonging to the government of a town or city: | دخترم مانسيا و شوهرش پائل در شهر زندگى ميكنند. <br> وابسته به شهر. |
| مثال | There was only a mediocre turnout for the municipal elections. |  |
| $\begin{gathered} \text { oral } \\ \text { /'o:rol/ } \end{gathered}$ | Spken; using speech. Of the mouth | مارال خانم در امتحانات زبانى (شفاهى) قويتر ظاهر شد. <br> دهانى، مربوط به دهان، زبانى. |
| مثال | An oral agreeme | t enough, we must have written promise. توافق شفاهى كافى نيست، ما به يكى تعهد كتبى نياز داريم. |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | مترادف ها | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| complacent /kəm'pleisənt/ | Pleased with oneself; selfsatisfied | آدم مغرور به هر place(مكان) come نميكنه (نمياد) <br> ز خود راضى |
| مثال | There's a danger of becoming complacent if you win a few games. <br> يك خطر وجود داره وقتى از خود راضى بشى اگه يه چند تا بازى رو ببرى. |  |
| wasp <br> /wdsp \$ wa:sp, wd:sp/ | a thin black and yellow flying insect that can sting you | من ديروز در انشاى خودم يه وصف زنبور پرداختم. زنبود بى عسل. |
| مثال | The piercing sting of a wasp can be very painfun. <br> نيش سوراخ كننده زنبور ميتواند بسيار دردناك باشد. |  |
| rehabilitate / ri:hə'bilatett, ri:hə'bilttert/ | Restore to good condition | شهردارى اماراتى را كه رها شده بود را باز بازسازى كرد. <br> ترميم كردن. |
| مثال | a special unit for rehabilitating stroke patients. <br> يكى واحد مخصوص براى ترميم ضربه بيماران. |  |
| $\begin{gathered} \text { parole } \\ \text { /pə rovl \$ -'rool/ } \end{gathered}$ | Word or honor; conditional freedom | به كارول قول آزادى مشروط دادن. <br> قول مردانه، قول شرف. |
| مثال | The fugitive gave gis parole not to try to escape again. زندانى فرارى قول شرف داد كه ديگر سعى نكند فرار كند. |  |
| vertical <br> /'vз:tikal \$ 'vз:r-/ | pointing up in a line that forms an angle of $90^{\circ}$ with a flat surface | عمودى |
| مثال | a vertical line. |  |
| multitude <br> /'mslttiju:d \$ -tu:d/ | A crowd, a great number. | بيشتر مردم از مولتى ويتامين استفاده ميكنند. <br> تروه بسيار. |
| مثال | I had never seen such a multitude of stars before. <br> من تا به حال نديده بودم چيزى شبيه گروه بسيارى از ستار كان. |  |
| nominate <br> /'nominert \$ 'na:-/ | Name as a condition for office, appoint to an office | مينا با پسر عموش ديروز نامزد كردند. <br> كانديد كردن، نامزد شدن. |
| مثال | The president nominated him for secretary of state. <br> رئيس جمهور وى را براى وزارت امور خارجه نامزد كرد. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| potential <br> /pa'tenfol/ | possible | بتانسيل |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Mark has the potential of being completely rehanbilitated. |  |
| $\begin{gathered} \text { morgue } \\ / \mathrm{mo:g} \$ \mathrm{~m}: \mathrm{rg} / \end{gathered}$ | Mortuary; a building or room, usually in a hospital, where dead bodies are kept until they are buried or | مرغ ها رو بعد از ذبح در سردخخانه نَكه دارى ميكنـند. سردخانه، بايگانى راكد. |
| مثال | Bodies in the morgue are preserved by low temperatures. اجساد داخل سرد خانه در دمايى پايين نتَه دارى ميشوند. |  |
| preoccupied <br> /pri: 'pkjopard \$ -'a:k-/ | Took up all the attention | مسئول كيى دانشگاه موقع كبى پريشان حواس است. گرفتار، پريشان حواس، پر مشغله. |
| مثال | What's wrong with Cindy? She seems a little preoccupied. <br> كندى چشه؟ اون كمى گرفتار به نطر ميرسه. |  |
| upholstery <br> /^p'həolstəri \$ -'houl-/ | Coverings and cushions for furniture. | هايو سريع داره مياد زير روكش هاى مبل قايم شو. <br> روكش ها و رويه هاى مبل |
| مثال | Our old sofa was given new velvet upholstery. <br> به كاناپه ى قديمى مان روكش مخمل جديدى داده شد. |  |
| indifference <br> /In'dıfərəns/ | Lack of interest; | به اين رفرنس توجه الى ندارم. <br> بى توجهى، سهل انگًارى. |
| مثال | Alien's indifference to his schoolwork worried his parents. <br> بى توجهى برنى موضوع بى اهميتى بود، كه آيا داستانى كه درباره نامزدى اش پخش شده است حقيقت دارد يا نه. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| Words | Definition | كدبندى و تصوير سازى |
| :---: | :---: | :---: |
| maintain <br> /menn'tern, mən-/ | Keep; keep up; carry on; uphold | جيز هاى main(اصلى) را جدا و از اون ها نگَه دارى كنيد. <br> نگَه دارى كردن. |
| مثال | Britain wants to maintain its position as a world power. بريتانيا ميخواد كه از موقعيتش به عنوان قدرت جهان نگً دارى كنه |  |
| $\begin{aligned} & \text { snub } \\ & \text { /snıb/ } \end{aligned}$ | to treat someone rudely, especially by ignoring them when you meet: | كسى كه ماشين ناب سوار ميشه نسبت به همه توهين آميز رفتار ميكنه <br> بى اعتناى، رفتار سرد، سرزنش كردن، توهين آميز |
| مثال | I considered it a rude snub when I was not invited to the party. دعوت نشدنم به ميهمانى را رفتارى توهين آميز تلقى كردم. |  |
| endure <br> /In'djuə \$ in'dur/ | Last; keep on; unedergo | اون دور دورا آيا ميتونيد كرسنگى رو تحمل كنيد؟ دوام آوردن، تحمل كردن |
| مثال | How can you endure such disrespect? |  |
| $\begin{gathered} \text { wrath } \\ \text { /rv } \theta \text { \$ ræ日/ } \end{gathered}$ | Very great anger; rage | يكت راس كاو وحشى خشم زيادى دارند. <br> خشم بسيار زياه، غضب |
| مثال | There is no rage like the wrath of an angry bear. |  |
| expose <br> /Ik'spəuz \$ - 'spouz/ | Lay open; uncover; show openly | بعضى ها دوست دارن با عكس يز بدن و عكسشون رو علنا نشان دهند. نيوشاندن، علنا نشان دادن |
| مثال | مقاله برملا كرد كه سند حياتى جعلى است. |  |
| legend <br> /'ledzənd/ | Story coming from the past, which many people have believed | آخه توى لجن ميشه افسانه خوند؟؟؟ <br> افسانه، توشته روى سكه، نقش |
| مثال | Legend has exaggerated the size of paul bunyan. |  |
| $\begin{gathered} \text { ponder } \\ \text { /'ppndə \$ 'pa:ndər/ } \end{gathered}$ | Consider carefully. | خرس پاندا از بس تنبل هست انتارى داره همش تامل ميكنه. به دقت تامل كردن |
| مثال | The villagers, faced with a famine, pondered their next movie. روستائيان، كه با خشكسالى مواجه بودند، در مورد اقدام بعدى شان به دقت فكر ميكنند. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

| resign <br> /ri'zann/ | Give up; submit; yield | رضايى از ادامه كار استعفا داد. <br> دست برداشتن از، تسليم شدن، تسليم كردن، استعفا دادن. |
| :---: | :---: | :---: |
| مثال | Viti resigned his position as editor of the school paper. ويتو از مقام ويراستارى نشريه ى مدرسه استعفا داد. |  |
| drastic <br> /'dræstik/ | Acting with force or violence | در جراحى پالاستيك اينقدر با خشونت عمل نكن. با قدرت و خشونت عمل كردن |
| مثال | In the interests of justice, drastic acting must be taken. جهت برقرارى عدالت، اقدامات شديدى بايد اتخاذ شود. |  |
| $\begin{gathered} \text { wharf } \\ \text { /wo:f \$ wo:rf/ } \end{gathered}$ | a structure that is built out into the water so that boats can stop next to it | و حرفشم نزن كه دلم لك زده واسه اسكله لب دريا. <br> اسكله. |
| مثال | We watched the exhausted laborers unloading the cargo on the wharf. كاركران خسته را هنگام تخليه محموله ها در اسكله تماشا كرديم. |  |
| amend <br> /a'mend/ | Correct; change for the better; change | اكر دعا كنى و آمين بكى مشكلات زندگى اصلاح ميشه. <br> اصلاح كردن، تغيير دادن |
| مثال | It is time to amend your ways. |  |
| ballot <br> /'bælət/ | a piece of paper on which you make a secret vote; ballot paper | كد ا: اكهَ بالاتا باشى نميتونى راي بدى انى كد ז: اكه نميخوايى راى بدى اسم بالوتلى رو روى برگّه رايت بنويس. بركه رای، راى دادن. |
| مثال | Clyde, confident of victory, dropped his ballot into the box. <br> كلايد كه از پيروزى خود مطمئن بود، برگه ى راى را داخل صندوق انداخت. |  |

 https://telegram.me/EnglishLearners

