**توصيف مقرر 226 عبر (القواعد- 4)**

* المؤسسة التعليمية: جامعة الملك سعود
* الكلية/ القسم : كلية اللغات والترجمة قسم اللغات الحديثة والترجمة

**أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة**

1 – اسم المقرر و رقمه: قواعد – 4 (227 عبر)

2 – الساعات المعتمدة: 3 ساعات

3 – البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها : برنامج اللغة العبرية

4 – اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر: أساتذة البرنامج

5 – المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه: المستوى السادس

 – المتطلبات المسبقة لهذه المقرر: قواعد – 3 (216 عبر)

7 – المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر :

8 – مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

9– لغة تدريس المقرر: العبرية

**ب ) الأهداف :**

- استكمال ما درسه الطالب فى مقرر 216 عبر .

- دراسة تصريف الفعل المضاعف .

- دراسة تصريف الفعل المركب.

- دراسة أنماط الجملة العبرية المركبة.

**2 – صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر:**

لا توجد في الوقت الراهن خطط لتطوير هذا المقرر لكونه ينتمي لخطة دراسية جديدة تطبق للمرة الأولى.

**ج ) وصف المقرر:**

|  |
| --- |
| **1 – المواضيع المطلوب بحثها وشمولها** |
| **الموضوع** | عدد الأسابيع | ساعات الاتصال |
| مراجعة على ما سبق دراسته | 1 | 3 |
| تصريف الفعل المركب  | 3 | 9 |
| تصريف الفعل المضاعف في الأوزان السبعة  | 3 | 9 |
| تصريف الفعل الذي لامه هاء في الأوزان السبعة  | 2 | 6 |
| الجملة العبرية المركبة | 1 | 3 |
| أوزان الاسم | 3 | 9 |

**2 – مكونات المقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراسي):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المحاضرة** | **الدروس الخاصة** | **العملي / الميداني / التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة التخصصات الصحية** | **أخرى** |
| 39 | - | - | - |

**3 – دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في الأسبوع:** لا يوجد

**4 – المعرفة أو المهارات التي صمم المقرر من أجل تطويرها:**

**أ- المعرفة:**

-تصريف الفعل المضاعف في الأوزان السبعة.

-تصريف الفعل المركب.

- التعرف على أنواع الجملة العبرية المركبة.

**ب- المهارات:**

-إكساب الطالب القدرة على تصريف الأفعال المضاعفة.

- إكساب الطالب القدرة على التعرف على أنواع الجملة العبرية المركبة.

**- وصف لاستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات:**

- المحاضرة النظرية.

- المناقشات الصفية لتشجيع الطلاب على التفكير الذاتي .

- عمل الطلاب في إطار مجموعات مشتركة .

- اللقاءات المنفردة مع الطلاب لمناقشة واجباتهم .

**طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.**

- المناقشة داخل قاعة المحاضرات .

- ملاحظة أداء الطلاب .

- الواجبات المنزلية ومتابعتها .

- الاختبارات الأسبوعية والشهرية .

- الاختبار النهائي .

**أ – المـــــــــــعــرفـــة**

**وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر.**

- القدرة على تصريف الفعل المضاعف في الأوزان السبعة .

- القدرة على التمييز بين أركان الجمل العبرية المركبة وأنواعها.

**إستراتيجية التعليم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:**

**- شرح الإطار النظري شرحاً وافياً في المحاضرات .**

- تنظيم العمل داخل المحاضرة .

- حل الأمثلة والتدريبات الواردة في الكتاب المقرر .

- تكليف الطلاب بواجبات فردية وجماعية .

|  |
| --- |
| **طرق تقييم المعرفة المكتسبة:**- المناقشة داخل قاعة المحاضرات .- ملاحظة أداء الطلاب .- الواجبات المنزلية ومتابعتها .- الاختبارات الأسبوعية والشهرية .- الاختبار النهائي . |

**ب – المهارات المعرفية (الإدراكية)**

**1- المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:**

- القدرة على تصريف الفعل المضاعف في الأوزان السبعة .

- القدرة على تصريف الفعل المركب.

- القدرة على تحليل الجملة العبرية المركبة بأنواعها المختلفة .

**2- استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:**

- المحاضرة النظرية.

- المناقشات الصفية.

- عمل الطلاب في إطار مجموعات مشتركة .

- اللقاءات المنفردة مع الطلاب لمناقشة واجباتهم .

**3– طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:**

- اختبارات تحريرية.

- تقييم الواجبات المكلف بها الطالب.

- تقييم أداء الطلاب ومدى جديتهم .

- الاختبارات الفصلية والنهائية.

- مناقشة الطلاب في قاعة الدرس.

**ج – مهارات العلاقات البينية (الشخصية) والمسئولية:**

**2- وصف لمهارات العلاقات الشخصية مع الآخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:**

- إكساب الطالب مهارة التواصل داخل المجموعات الصغيرة والعمل ضمن الفريق .

- تنمية مهارات الاتصال من خلال التدريب على العمل داخل المجموعة.

- حفز النقاش أثناء المحاضرة.

- الاهتمام بالواجبات المنزلية التي تنمي القدرة على تحمل المسؤولية.

**2- استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:**

- المحاضرات التحى تجعل الطلاب يدركون أهمية الوقت .

- المناقشات التي تعبر عن قدرات الطلاب على متابعة سير المحاضرة.

- اللقاءات الفردية مع الطلاب لمناقشة الصعوبات التي تواجههم .

**3– طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العلاقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:**

- الفعاليات الصفية التي تعكس قدرات الطالب على استيعاب تلك المهارات .

- الواجبات التي تعطى للطلاب لتكشف عن مدى تحقيقهم لما يطلب منهم .

- تقييم واجبات الطلاب التي قاموا بها من خلال استخدام وسائل التحصيل الذاتي.

**د – مهارات الاتصال، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية (العددية):**

**1 – وصف المهارات العددية ومهارات الاتصال المطلوب تطويرها:**

- استخدام قواعد البيانات على الحاسوب .

- استخدام مواقع الإنترنت .

- استخدام برنامج "باور بوينت" .

- تجربة تطوير مهارة التعاون الجماعي .

**2 - استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:**

- تشجيع الطلاب على التوسع في استخدام الإنترنت .

- تشجيع الطلاب على استشارة المتخصصين لاستخدام الحاسب المحمول .

- اللجوء لاستخدام برنامج البور بوينت لتطوير هذه المهارات .

- إعطاء واجبات لقياس استيعاب الطلاب للمهارات .

**3 – طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات الاتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية (العددية):**

- تخصيص درجات لاستخدام الطلاب للإنترنت .

- تقسيم الدرجات التي سيتم تقييم الطلاب بموجبها.

- تقييم الاستخدام المقنع من جانب الطلاب لتقنية المعلومات .

**هـ ) المهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)**

**1 – وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفسي) المطلوب تطويرها في هذا المجال:**

**2- استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:**

3 **– طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:**

**5 - تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خلال الفصل الدراسي**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رقم التقييم  | طبيعة مهمة التقييم (مثلا: مقالة، أو اختبار قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي... الخ | الأسبوع المستحق | نسبة الدرجة إلى درجة التقييم النهائي |
| 1 | اختبار الشهر الأول | الأسبوع السابع | 20 درجة |
| 2 | اختبار الشهر الثاني | الأسبوع الرابع عشر |  20 درجة |
| 3 | الواجبات والمشاركات الصفية | طوال الفصل | 20 درجة |
| 4 | الاختبار النهائي | في نهاية الفصل |  40 درجة |

**د) الدعم المقدم للطلبة**

**الإجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة والإرشاد الأكاديمي للطالب المحتاج لذلك:**

* الساعات المكتبية بمعدل ثمان ساعات على مدار الأسبوع.
* التواصل مع الأستاذ عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به.

**هـ )مصادر التعلم**

1 – الكتاب (الكتب) الرئيسة المطلوبة:

الكتاب المقرر والمعتمد من قبل القسم

**2 – المراجع الأساسية:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم الكتاب** | **اسم المؤلف** | **مكان النشر** | **اسم الناشر** | **سنة النشر** |
| תורת ההגה והצורות של העברית | מזשלמה מורגל כהן-ויידנפלד | ירושלים | מאגנס | 2009 |
| פועל יוצא – הפועל לרמת הביניים | גוני טישלר | ירושלים | אקדמון | 2011 |
| עברית מאלף עד תיו | נעמי מנצור ורינה פדן | תל אביב | דיונון | 2003 |
| אוריינות ושפה – יחסי גומלין , דו לשוניות וקשיים | עפרה קורתדורית אדם | ירושלים | אקדמון | 2012 |
| נטיות הפועל | נירה קידר | תל אביב | נירה קידר | 2001 |
| תחביר משולב לרמה ה' | גרשון לנצברג | ירושלים | אקדמון | 2012 |

**3 – الكتب والمراجع الموصى بها (الدوريات العلمية، التقارير... الخ) (يرفق قائمة بذلك):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| اسم الكتاب | اسم المؤلف | اسم الناشر | سنة النشر |
| قواعد اللغة العبرية | رشاد عبد الله الشامي | جامعة عين شمس | 1997 |
| قواعد اللغة العبرية | سيد سليمان عليان | جامعة الملك سعود | 1998 |
| الأزهر في قواعد اللغة العبرية | فؤاد محمد عبد الواحد | المركز الثقافي للغات والكمبيوتر | 1998 |

**4 – المواد الالكترونية و مواقع الانترنت ... الخ:**

* - أقراص مرنة عليها برنامج "باور بوينت" لشرح بعض القواعد .

- اسطوانات ليزر تحتوى على دروس تعليمية .

- مواقع انترنت تحتوى على دروس في القواعد:

http://www.hebrew-verbs.co.il/h/index.php

**5 – مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو الأقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو الأنظمة:**

* استخدام جهاز "البروجكتور" ، وغيره من وسائل الإيضاح .
* منصة التحكم (بوديوم) وما تتيحه من إمكانات تحقق التفاعل بين الطلاب بعضهم البعض، والطلاب والأستاذ داخل قاعة الدرس.

**و ) المرافق المطلوبة**

**حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات :**

**1 – المرافق التعليمية (حجرات المحاضرات والمختبرات ... الخ):**

فصول ومختبرات تتناسب مع عدد طلاب الشعبة .

**2 – أجهزة الكمبيوتر:**

- شبكة الإنترنت .

- حاسب آلي محمول .

- جهاز بروجكتور

**3 – موارد أخرى:**

-وحدة مصادر التعلم.

مكتبة الجامعة.

**ز ) تقييم المقرر وعمليات التحسين:**

**1 – استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:**

- تحليل نتائج الاختبارات

- تقييم في منتصف الفصل الدراسي بهدف الارتقاء وقوف أستاذ المقرر على نقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس.

- قيام الطلاب في نهاية الفصل الدراسي بعملية تقييم إجمالية للفصل بكامله .

- التعرف على آراء الطلاب وأستاذ المقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء .

- تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة البرنامج خلالها بتبادل المعلومات، ويشارك الطلاب في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها .

**2– الاستراتيجيات الأخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق الأستاذ أو عن طريق القسم:**

- المراجعة بشكل منتظم لفعالية الأساليب المستخدمة لتطوير التدريس في المقرر.

- التقييم المستمر لمعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زملائهم .

- قيام مشرفين بإبداء ملاحظاتهم على قاعات الدرس .

**3 – عمليات تحسين التعليم:**

* استطلاع آراء الطلاب  في نهاية الفصل الدراسي لتقويم فعالية التدريس في المقرر
* عمل تقارير بصفة منتظمة عن فعالية الأساليب المستخدمة  لتطوير تدريس المقرر
* الرجوع للدراسات اللغوية المعنية بتدريس مهارات القواعد.
* الدورات التدريبية الخاصة بتطوير طرق التدريس و التي تعتمد على تكنولوجيا العليم

**4– عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :**

- مقارنة وتحليل نتائج الاختبارات في المقرر

- مراجعة عينة من أوراق إجابة الاختبارات من قبل عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة تدريس زائر .

- التنسيق مع مؤسسة تعليمية أخرى بحيث يشتمل التنسيق على وضع عينة من الأسئلة تتم مقارنة إجاباتها بين المؤسستين .

**5 – صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:**

-تعيين منسق للمقرر في كل عام دراسي

-المراجعة الدورية لمحتويات المقرر

-التحديث المستمر لمصادر المقرر ومراجعه

-مناقشة نتائج المقرر النهائية في نهاية كل فصل دراسي

**http://www.unibaam.tau.ac.il/**

السيرة الذاتية للدكتور/ فؤاد محمد عبد الواحد

|  |
| --- |
| المعلومات الشخصية |

|  |  |
| --- | --- |
| الإسم :  | د/ فؤاد محمد عبد الواحد فؤاد  |
| الرتبة العلمية : | أستاذ مشارك |
| التخصص : | اللغة العبرية وآدابها  |
| رقم الهاتف : | الجوال: 0509545002، المكتب : 4697221 |
| رقم المكتب | 2123 |
| البريد الإلكترونى: | fouaad@hotmail.com / ffouad@ksu.edu.sa  |
| البرنامج : | اللغة العبرية |
| القسم : | اللغات الآسيوية والترجمة |
| كلية اللغات والترجـمة |
| جامعة الملك سعود |
| ص. ب 87907 |
| الرياض 11652 |
| المملكة العربية السعودية |

|  |
| --- |
| السيرة الذاتية |

**المؤهلات :**

* الدكنوراه : دكنوراه فى اللغة العبرية وآدابها ، جامعة الأزهر، قسم اللغة العبرية ، 1995 م .
* عنوان رسالة الدكتوراه : الرواية التاريخية فى الأدب العبرى المعاصر .
* الماجستير: ماجستير الآداب فى اللغة العبرية وآدابها ، جامعة الأزهر ، قسم اللغة العبرية ، 1993 .
* عنوان رسالة الماجستير : الرواية فى أدب عاموس عوز .
* البكالريوس : ليسانس اللغات والترجـمة فى اللغة العبرية وآدابها ، جامعة الأزهر () قسم اللغة العبرية ، 1981 م .

**التاريخ الوظيفى :**

* أستاذ مشارك ، قسم اللغات الآسيوية والترجـمة ، جامعـــــــــــــة الملك سعود من 1426 / حتى الآن .
* أستاذ مساعــــــــــــــــــــــد ، قسم اللغات الآسيوية والترجـمة ، جامعة الملك سعود من 1421 / 1426هـ .
* معيد ، قسم اللغة العبرية ، جامعة الأزهر () 1989 / 1993 م .

**لجان القسم والكلية :**

* عضو هيئة محرري مجلة كلية اللغات والترجـمة .
* عضو لجنة التقرير السنوي لكلية اللغات والترجـمة .
* عضو لجنة تطوير موقع الكلية الإلكتروني .
* أمين مجلس قسم اللغات الآسيوية والترجـمة.

**الجمعيات العلمية :**

* عضو عامل فى جـمعية خريجى اللغات الشرقية فى الجامعات المصرية.
* عضو فى الجمعية السعودية للغات والترجـمة.

**المؤتمرات :**

* ندوة بناء المناهج – الأسس والمنطلقات ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1424هـ .

|  |
| --- |
| الاهتمامات البحثية |

* البحث فى مجال اللغة العبرية وآدابها مع التركيز على الأدب العبرى المعاصر ، والترجـمة من العبرية للعربية والعكس .

|  |
| --- |
| المؤلفات (الكتب والبحوث) |

**الكتب :**

* الأزهر فى قواعد اللغة العبرية كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، 1998 م .
* محاضرات فى المحادثة بالعبرية ، كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، 1999 م .
* الأساس فى الترجـمة من العبرية للعربية ، كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، 2000 م .
* محاضرات فى النصوص العبرية الحديثة ، كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، 2000 م .
* الموجز فى تاريخ الأدب العبرى ، كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، 1996 م .
* المرجع الأساسى فى الترجـمة من العبرية وإليها ، مركز البحوث فى كلية اللغات و الترجـمة حامعة الملك سعود ، 1426 هـ .
* معحم المختصرات العبرية ، عمادة البحث العلمى ، جامعة الملك سعود ، 1429 هـ .
* العبرية للناطقين بالعربية ، جامعة الملك سعود ، 1431 هـ .

**البحوث :**

* رؤية جديدة لحرب أكتوبر فى الأدب العبرى – رواية اكتشاف إلياهو للأديب سامخ يزهار ، دورية كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، 1998العدد 30 ، 1999 م .
* صورة مصر ويهود مصر فى رواية من النيل لنهر الفرات للكاتبة عادة أهارونى دورية كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، العدد 30 ، 1999 م .
* شعر أمير جلبواع دراسة نقدية ، دوريةكلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، العدد 32 ، 2001 م .
* رواية ألف قلب للأديب دان تسلكا ، مجلة كلية اللغات و الترجـمة جامعة الأزهر ، العدد 34 ، 2003 م .
* بنيامين تموز – دراسة نقدية ،دورية كلية اللغات و الترجـمة جامعــة الأزهر ، 2004 م .

**الجوائز :**

* جائزة رئيس قسم اللغات الآسيوية والترجمة للتميز في التدريس عن العـــــــام الجامعي 1429/1430 هـ .

**נְטִיַת בִּנְיָן הִפְעִיל(أَفْعَّل)**

وزن(הִפְעִיל)هو الوزن الخامس من أوزان الفعل العبرى، ويسمى وزن السببية أى تسبب فى عمل الشيىء أو حدوثه ، ومن ثم يفيد البيان أو التقرير وهو يقابل وزن "أفعل" فى اللغة العربية . يصاغ هذا الفعل من الفعل المجرد بزيادة(הִ)فى أول الفعل ، ثم(י) بعد عين الفعل .

**أهم معانى هذا الوزن :**

- التعدية مثل :(הִרְכִּיב) أَرْكَب من(רָכַב) رَكِبَ، (הִגְדִּיל) كَبَّر من (גָּדַל) كَبُر،(הִקְטִין)صَغَّر من (קָטֹן) صَغُر.

- التحول والصيرورة مثل :(הִלְבִּין) بَيَّضَ ،(הֶעֱשִׁיר) أَغْنَى ، (הִבְרִיא) شُفِىَ.

-الفعل المشتق من الاسم مثل: (הִלְשין)وشى/نم من(לָשוֹן)لسان،(הִצְבִּיעַ)صوت/أشــار من(אֶצְבַּע)إصبع **،** (הִקְרִין)عرض فيلمًا من(קֶרֶן)شعاع .

- أن يكون بمعنى المجرد مثل :(הִבִּיט)نَظَر ،(הִתְחִיל) بَدَأَ ،(הֶעֱתִיק)نَسَخَ ،(הִשְׁגִּיחַ)اعْتَنَى ،(הֵבִין)فَهِمَ ،(הִשְׁמִיד)دَمَّر ،(הֶעֱבִיר)نَقَل .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת הַשְּׁלֵמִים** **(הִקְדִּים - לְהַקְדִּים) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הִקְדַמְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הִקְדַמְנוּ |
| **אַתָּה** | הִקְדַמְתָּ | **אַתֶּם** | הִקְדַמְתֶּם |
| **אַתְּ** | הִקְדַמְתְּ | **אַתֶּן** | הִקְדַמְתֶּן |
| **הוּא** | הִקְדִים | **הֵם** | הִקְדִימוּ |
| **הִיא** | הִקְדִימָה  | **הֵן** | הִקְדִימוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالحيريق فى جميع الحالات، وتشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع ضمائر المتكلم والمتكلمين والمخاطب والمخاطبين ، ومع الغائب والغائبين تشكل بالحيريق جادول .
3. نشكل لام الفعل بالسكون مع ضمائر المتكلم والمتكلمين والمخاطب والمخاطبين، وبالحيريق جادول مع الغائب والغائبين.

 **בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת הַשְּׁלֵמִים** **(הִקְדִּים - לְהַקְדִּים) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אַקְדִים | **אֲנַחְנוּ** | נַקְדִים |
| **אַתָּה** | תַּקְדִים | **אַתֶּם** | תַּקְדִימוּ |
| **אַתְּ** | תַּקְדִימִי | **אַתֶּן** | תַּקְדֵמְנָה (תַּקְדִימוּ) |
| **הוּא** | יַקְדִים | **הֵם** | יַקְדִימוּ |
| **הִיא** | תַּקְדִים | **הֵן** | תַּקְדֵמְנָה (יַקְדִימוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالبتح وفاء الفعل بالسكون .
2. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب فى المفرد والجمع، ماعدا ضميرى المخاطبات والغائبات تشكل بالتصيريه .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הַקְדֵם |
| **אַתְּ** | הַקְדִימִי |
| **אַתֶּם** | הַקְדִימוּ |
| **אַתֶּן** | הַקְדֵמְנָה (הַקְדִימוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מַקְדִים | מַקְדִימָה | מַקְדִימִים | מַקְדִימוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالبتح، وتشكل فاء الفعل بالسكون. تشكل عين الفعل بالتصيريه مع المفرد المذكر وجمع المؤنث، بينما تشكل بالحيريق جادول مع باقى الضمائر .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالبتح .
3. تشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
4. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول فى جميع الحالات .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהַקְדִים | הַקְדָמָה |

**ملحوظة :**

هناك بعض الأفعال التى تختلف فيها صيغة الاسم المشتق ، وهناك أسماء مشتقة تأتى بصورتين مثل : (הִמְשִיךְ- הֶמְשֵךְ) ، (הִבְדִיל- הֶבְדֵל/הַבְדָלָה) ، (הִסְכִּים- הֶסְכֵּם/ הַסְכָּמָה) ، (הִסְבִּיר- הֶסְבֵּר/ הַסְבָּרָה) .

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הִפְסִיק أوقـف/ كفَّ - הִזְמִין دعا - הִמְשִׁיךְ استمر - הִפְגִּין تظاهر- הִזְכִּיר ذكر - הִכְנִיס أدخل - הִסְבִּיר علل/شرح - הִמְלִיץ جمَّل ... وغيرها) .

**תַּרְגִּילִים**

הַשְׁלֵם אֶת הַטַּבְלָה :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **עָבָר** | **הוֹוֶה** | **עָתִיד** | **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| הִסְבִּיר |  |  |  |  |
| הִכְנַסְתִּי |  |  |  |  |
| הִזְמִינוּ |  |  |  |  |
| הִמְשַׁכְנוּ |  |  |  |  |
| הִמְלִיצָה |  |  |  |  |
| הִקְלַטְתָּ |  |  |  |  |
| הִדְלַקְתֶּם |  |  |  |  |
| הִסְבִּיר |  |  |  |  |
| הִרְגַּשְׁתֶּן |  |  |  |  |
| הִזְכִּיר |  |  |  |  |
| הִסְתַּרְתְּ |  |  |  |  |
| הִמְתִּינָה |  |  |  |  |
| הִסְגַּרְתֶּן |  |  |  |  |
| הִפְלַגְנוּ |  |  |  |  |
| הִרְכַּבְתֶּם |  |  |  |  |
| הִכְתִּיבָה |  |  |  |  |

הַטֵּה אֶת הַפּוֹעַל (הִסְבִּיר) בִּזְמַן עָבָר

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** |  | **אֲנַחְנוּ** |  |
| **אַתָּה** |  | **אַתֶּם** |  |
| **אַתְּ** |  | **אַתֶּן** |  |
| **הוּא** |  | **הֵם** |  |
| **הִיא** |  | **הֵן** |  |

הַטֵּה אֶת הַפּוֹעַל (הִזְמִין) בִּזְמַן עָתִיד

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** |  | **אֲנַחְנוּ** |  |
| **אַתָּה** |  | **אַתֶּם** |  |
| **אַתְּ** |  | **אַתֶּן** |  |
| **הוּא** |  | **הֵם** |  |
| **הִיא** |  | **הֵן** |  |

הַטֵּה אֶת הַפּוֹעַל (הִמְלִיץ) בִּזְמַן עָתִיד

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** |  | **אֲנַחְנוּ** |  |
| **אַתָּה** |  | **אַתֶּם** |  |
| **אַתְּ** |  | **אַתֶּן** |  |
| **הוּא** |  | **הֵם** |  |
| **הִיא** |  | **הֵן** |  |

כְּתוֹב אֶת הַפּוֹעַל הַפּוֹעַל (הִכְנִיס) בְּהוֹוֶה

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| ............................. | ............................. | ............................. | **.............................** |

**בִּנְיָן הִפְעִיל פ' גְּרוֹנִית (הֶעֱדִיף - לְהַעֲדִיף) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הֶעֱדַפְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הֶעֱדַפְנוּ |
| **אַתָּה** | הֶעֱדַפְתָּ | **אַתֶּם** | הֶעֱדַפְתֶּם |
| **אַתְּ** | הֶעֱדַפְתְּ | **אַתֶּן** | הֶעֱדַפְתֶּן |
| **הוּא** | הֶעֱדִיף | **הֵם** | הֶעֱדִיפוּ |
| **הִיא** | הֶעֱדִיפָה | **הֵן** | הֶעֱדִיפוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالسيجول فى جميع الحالات، وتشكل فاء الفعل بالحطف سيجول مع جميع الضمائر .
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع ضمائر المتكلم والمخاطب فى المفرد والجمع بنوعيه ، ومع ضمائر الغائب والغائبة فى المفرد والجمع تشكل بالحيريق جادول .

 **בִּנְיָן הִפְעִיל פ' גְּרוֹנִית (הֶעֱדִיף - לְהַעֲדִיף) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אַעֲדִיף | **אֲנַחְנוּ** | נַעֲדִיף |
| **אַתָּה** | תַּעֲדִיף | **אַתֶּם** | תַּעֲדִיפוּ |
| **אַתְּ** | תַּעֲדִיפִי | **אַתֶּן** | תַּעֲדֵפְנָה (תַּעֲדִיפוּ) |
| **הוּא** | יַעֲדִיף | **הֵם** | יַעֲדִיפוּ |
| **הִיא** | תַּעֲדִיף | **הֵן** | תַּעֲדֵפְנָה (יַעֲדִיפוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالبتح وفاء الفعل بالحطف بتح .
2. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب فى المفرد والجمع، ماعدا ضميرى المخاطبات والغائبات تشكل بالتصيريه .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הַעֲדֵף |
| **אַתְּ** | הַעֲדִיפִי |
| **אַתֶּם** | הַעֲדִיפוּ |
| **אַתֶּן** | הַעֲדֵפְנָה (הַעֲדִיפוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מַעֲדִיף | מַעֲדִיפָה | מַעֲדִיפִים | מַעֲדִיפוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالبتح، وتشكل فاء الفعل بالحطف بتح . تشكل عين الفعل بالتصيريه مع المفرد المذكر وجمع المؤنث، بينما تشكل بالحيريق جادول مع باقى الضمائر .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالبتح .
3. تشكل فاء الفعل بالحطف بتح مع جميع الضمائر .
4. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول فى جميع الحالات .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהַעֲדִיף | הַעֲדָפָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הֶאֱמִין آمن/وثق - הֶאֱכִיל أكَّل - הֶאֱזִין استمع - הֶאֱרִיךְ أطال-הֶעֱמִיד أوقف - הֶאֱשִׁים أتهم - הֶעֱסִיק شغَّل - הֶעֱלִיב احتقر ... وغيرها) .

**ملحوظة :**

إذا كانت فاء الفعــل حرف (ח) فإنها تشكل بالسكـــون مثل الحروف غير الحلقية كما فى الأفعال التالية: (הֶחְלִיף استبدل)، (הֶחְלִיט قرَّر) ، (הֶחְמִיר ازداد سوءاً) ، (הֶחְתִּים حصل على توقيع)، (הֶחְלִים شفى من المرض) .

**תַּרְגִּילִים**

כְּתוֹב אֶת הַפּוֹעַל בְּהוֹוֶה וּבֶעָתִיד :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הַמִּשְׁפָּט | הוֹוֶה | עָתִיד |
| * הוא סיפר לי את האמת, ו**הֶאֱמַנְתִּי** לו .
 | ............................ | .......................... |
| * הממשלה **הֶחְלִיטָה** להמשיך בתהליך השלום .
 | ............................ | .......................... |
| * אנחנו **הֶאֱזַנּוּ** לחדשות ברדיו.
 | ............................ | .......................... |
| * אמא **הֶאֱרִיכָה** את זמן חופשתה ביומיים .
 | .............................. | .......................... |
| * עו"ד **הֶחְתִּים** את שני הצדדים על החוזה.
 | .............................. | .......................... |
| * העבודה בימי השרב **הֶחְלִישָׁה** את העובדים .
 | .............................. | .......................... |
| * אחרי שהחולה **הֶחְלִים** ממחלתו חזר לעבודתו .
 | .............................. | .......................... |
| * השוטרים **הֶאֱשִׁימוּ** את הנהג, שנסע במהירות רבה.
 | .......................... | .......................... |
| * חן **הֶעֱדִיפוּ** חופשה בפריז על פני חופשה בלונדון .
 | .......................... | .......................... |
| * אנחנו עוד לא **הֶחְזַרְנוּ** את ההלוואה לבנק .
 | ............................ | .......................... |
| * המזכירה **הֶעֱבִירָה** את ההודעה למנהל.
 | ............................ | .......................... |
| * מנהל המפעל **הֶעֱסִיק** מאתיים עובדים.
 | ............................ | .......................... |
| * מדוע את לא **הֶחְזַרְתָּ** את הספר לספרייה.
 | .............................. | .......................... |
| * התיירים **הֶחְלִיפוּ** את דולרים בריאלים.
 | .............................. | .......................... |
| * התלמידות **הֶאֱזִינוּ** לקלטת במעבדה.
 | .............................. | .......................... |
| * התלמידה **הֶעֱתִיקָה** את השאלה מן הלוח.
 | .............................. | .......................... |
| * הילד **הֶחְלִיק** על השלג ונפל.
 | .......................... | .......................... |
| * אני **הֶאֱמַנְתִּי** לכל מה שאמרת.
 | .......................... | .......................... |

כְּתוֹב אֶת הַפּוֹעַל בְּעָבָר וּבְשֵׁם הַפְּעוּלָּה :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הַמִּשְׁפָּט | עָבָר | שֵׁם הַפְּעוּלָּה |
| * הוא **לְהַאֲזִין** לחדשות ברדיו .
 | ............................ | .......................... |
| * המרצים **לְהַאֲרִיךְ** את זמן הבחינה .
 | ............................ | .......................... |
| * הכנסת **לְהַחְלִיט** לדחות את התכנית.
 | ............................ | .......................... |
| * הפקידות בדואר **לְהַחְתִּים** את כל הבולים.
 | ............................ | ............................  |
| * אמא **לְהַאֲכִיל** את התינוק.
 | ............................ | ............................ |

הַטֵּה אֶת הַפּוֹעַל (הֶעֱסִיק) בִּזְמַן עָבָר

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** |  | **אֲנַחְנוּ** |  |
| **אַתָּה** |  | **אַתֶּם** |  |
| **אַתְּ** |  | **אַתֶּן** |  |
| **הוּא** |  | **הֵם** |  |
| **הִיא** |  | **הֵן** |  |

הַטֵּה אֶת הַפּוֹעַל (הֶאֱשִׁים) בִּזְמַן עָתִיד

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** |  | **אֲנַחְנוּ** |  |
| **אַתָּה** |  | **אַתֶּם** |  |
| **אַתְּ** |  | **אַתֶּן** |  |
| **הוּא** |  | **הֵם** |  |
| **הִיא** |  | **הֵן** |  |

 **בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת ל' גְּרוֹנִית(ח,ע) (הִשְׁפִּיעַ**  **- לְהַשְׁפִּיעַ) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הִשְׁפַּעְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הִשְׁפַּעְנוּ |
| **אַתָּה** | הִשְׁפַּעְתָּ | **אַתֶּם** | הִשְׁפַּעְתֶּם |
| **אַתְּ** | הִשְׁפַּעְתְּ | **אַתֶּן** | הִשְׁפַּעְתֶּן |
| **הוּא** | הִשְׁפִּיעַ | **הֵם** | הִשְׁפִּיעוּ |
| **הִיא** | הִשְׁפִּיעָה | **הֵן** | הִשְׁפִּיעוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالحيريق فى جميع الحالات، وتشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر . بالبتح مع ضمائر المتكلم والغائب للمفرد والجمع، وتشكل بالحيريق جادول مع ضمائر الغياب الأربعة .
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع ضمائر المتكلم والغائب للمفرد والجمع، وتشكل بالحيريق جادول مع ضمائر الغياب الأربعة .
3. تشكل لام الفعل بالبتح جنوفا مع ضمير الغائب المفرد.

 **בִּנְיָן הִפְעִיל ל' גְּרוֹנִית(ח,ע) (הִשְׁפִּיעַ**  **- לְהַשְׁפִּיעַ) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אַשְׁפִּיעַ | **אֲנַחְנוּ** | נַשְׁפִּיעַ |
| **אַתָּה** | תַּשְׁפִּיעַ | **אַתֶּם** | תַּשְׁפִּיעוּ |
| **אַתְּ** | תַּשְׁפִּיעִי | **אַתֶּן** | תַּשְׁפַּעְנָה (תַּשְׁפִּיעוּ) |
| **הוּא** | יַשְׁפִּיעַ | **הֵם** | יַשְׁפִּיעוּ |
| **הִיא** | תַּשְׁפִּיעַ | **הֵן** | תַּשְׁפַּעְנָה (יַשְׁפִּיעוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالبتح وفاء الفعل بالسكون .
2. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب فى المفرد والجمع، ماعدا ضميرى المخاطبات والغائبات تشكل بالبتح .
3. تشكل لام الفعل بالبتح جنوفا مع ضمائر (אֲנִי, אַתָּה, הוּא, הִיא, אֲנַחְנוּ) .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הַשְׁפִּיעַ |
| **אַתְּ** | הַשְׁפִּיעִי |
| **אַתֶּם** | הַשְׁפִּיעוּ |
| **אַתֶּן** | הַשְׁפַּעְנָה (הַשְׁפִּיעוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מַשְׁפִּיעַ | מַשְׁפִּיעָה | מַשְׁפִּיעִים | מַשְׁפִּיעוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالبتح.
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالبتح .
3. تشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
4. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول فى جميع الحالات .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהַשְׁפִּיעַ | הַשְׁפָּעָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הִבְטִיחַ وعد - הִדְמִיעַ أدمع - הִטְרִיחַ أجهد - הִכְנִיעַ أخضع -הִפְקִיעַ صادر - הִכְרִיחַ أجبر - הִשְׁמִיעַ أسمع - הִפְרִיעַ أزعج ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הִפְעִיל ל' גְּרוֹנִית(א) (הִמְצִיא**  **- לְהַמְצִיא) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הִמְצֵאתִי | **אֲנַחְנוּ** | הִמְצֵאנוּ |
| **אַתָּה** | הִמְצֵאתָ | **אַתֶּם** | הִמְצֵאתֶם |
| **אַתְּ** | הִמְצֵאת | **אַתֶּן** | הִמְצֵאתֶן |
| **הוּא** | הִמְצִיא | **הֵם** | הִמְצִיאוּ |
| **הִיא** | הִמְצִיאָה | **הֵן** | הִמְצִיאוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالحيريق فى جميع الحالات، وتشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
2. تشكل عين الفعل بالتصيريه مع ضمائر المتكلم والغائب للمفرد والجمع، وتشكل بالحيريق جادول مع ضمائر الغياب الأربعة .
3. يسهل تشكل لام الفعل وتعتبر امتداد لحركة الكسر مع ضمائر المتكلم والغائب للمفرد والجمع ، بينما تشكل بالقامتص مع الغائبة، وبالشوروق مع الغائبين والغائبات.

**בִּנְיָן הִפְעִיל ל' גְּרוֹנִית(א) (הִמְצִיא**  **- לְהַמְצִיא) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אַמְצִיא | **אֲנַחְנוּ** | נַמְצִיא |
| **אַתָּה** | תַּמְצִיא | **אַתֶּם** | תַּמְצִיאוּ |
| **אַתְּ** | תַּמְצִיאִי | **אַתֶּן** | תִּמְצֶאנָה (תַּמְצִיאוּ) |
| **הוּא** | יַמְצִיא | **הֵם** | יַמְצִיאוּ |
| **הִיא** | תַּמְצִיא | **הֵן** | תִּמְצֶאנָה (יַמְצִיאוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالبتح وفاء الفعل بالسكون .
2. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب فى المفرد والجمع، ماعدا ضميرى المخاطبات والغائبات تشكل بالسيجول .
3. تسهل حركة لام الفعل وتعتبر امتداد لحركة الكسر، وتظهر مع المخاطبة وتشكل بالحيريق جادول، ومع المخاطبين والغائبين وتشكل بالشوروق.

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הַמְצֵא |
| **אַתְּ** | הַמְצִיאִי |
| **אַתֶּם** | הַמְצִיאוּ |
| **אַתֶּן** | הַמְצֶאנָה (הַמְצִיאוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מַמְצִיא | מַמְצִיאָה | מַמְצִיאִים | מַמְצִיאוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالبتح وتشكل فاء الفعل بالسكون، وعين الفعل بالتصيريه مع المفرد المذكر، وبالحيريق جادول مع المفردة المؤنثة وجمع المذكر، والتصيريه مع جمع المؤنث .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالبتح .
3. تشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
4. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول فى جميع الحالات .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהַמְצִיא | הַמְצָאָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הִבְרִיא شفى - הִמְרִיא أرتفع - הִקְפִּיא جمد - הִקְרִיא أقرأ ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת נָחֵי ל"ה (הִפְנָה**  **- לְהַפְנוֹת) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הִפְנֵיתִי | **אֲנַחְנוּ** | הִפְנֵינוּ |
| **אַתָּה** | הִפְנֵיתָ | **אַתֶּם** | הִפְנֵיתֶם |
| **אַתְּ** | הִפְנֵית | **אַתֶּן** | הִפְנֵיתֶן |
| **הוּא** | הִפְנָה | **הֵם** | הִפְנוּ |
| **הִיא** | הִפְנְתָה | **הֵן** | הִפְנוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالحيريق فى جميع الحالات، وتشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
2. تشكل عين الفعل بالتصيريه ماليه مع ضمائر المتكلم والغائب للمفرد والجمع، وتشكل بالقامتص مع المفرد المذكر ، وتتحول إلى (ת) وتشكل بالقامتص مع المفردة المؤنثة، ومع الغائبين والغائبات تشكل بالشوروق .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת נָחֵי ל"ה (הִפְנָה**  **- לְהַפְנוֹת) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אַפְנֶה | **אֲנַחְנוּ** | נַפְנֶה |
| **אַתָּה** | תַּפְנֶה | **אַתֶּם** | תַּפְנוּ |
| **אַתְּ** | תַּפְנִי | **אַתֶּן** | תַּפְנֶינָה (תַּפְנוּ) |
| **הוּא** | יַפְנֶה | **הֵם** | יַפְנוּ |
| **הִיא** | תַּפְנֶה | **הֵן** | תַּפְנֶינָה (יַפְנוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالبتح وفاء الفعل بالسكون .
2. تشكل عين الفعل بالسيجول مع جميع الضمائر ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הַפְנֶה |
| **אַתְּ** | הַפְנִי |
| **אַתֶּם** | הַפְנוּ |
| **אַתֶּן** | הַפְנֶינָה (הַפְנוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מַפְנֶה | מַפְנָה | מַפְנִים | מַפְנוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالبتح وتشكل فاء الفعل بالسكون، وعين الفعل بالسيجول مع المخاطب والغائبات وبالحيريق جادول مع المخاطبة، وبالشوروق مع المخاطبين.
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالبتح .
3. تشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
4. تشكل عين الفعل بالسيجول مع المفرد المذكر، والقامتص مع المفردة المؤنثة، والحيريق جادول مع جمع المذكر، والحولام مع جمع المؤنث .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהַפְנוֹת | הַפְנָיָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הִלְוָה أقرض - הִפְלָה ميَّز - הִקְנָה أكسب - הִקְצָה خصص – הִקְשָׁה صعَّب – הִרְצָה حاضر ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת נָחֵי פ"י (הוֹרִיד**  **- לְהוֹרִיד) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוֹרַדְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הוֹרַדְנוּ |
| **אַתָּה** | הוֹרַדְתָּ | **אַתֶּם** | הוֹרַדְתֶּם |
| **אַתְּ** | הוֹרַדְתְּ | **אַתֶּן** | הוֹרַדְתֶּן |
| **הוּא** | הוֹרִיד | **הֵם** | הוֹרִידוּ |
| **הִיא** | הוֹרִידָה | **הֵן** | הוֹרִידוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. ترد فاء الفعل إلى أصلها وهو الواو مع جميع الضمائر، وبذلك تشكل هاء الوزن بالحولام مع جميع الضمائر .
2. تشكل عين الفعل بالباتح مع ضمائر المتكلم والمخاطب للمفرد والجمع، وتشكل بالحيريق جادول مع ضمائر الغياب الأربعة .
3. تشكل لام الفعل بالسكون مع ضمائر المتكلم والمخاطب للمفرد والجمع، وبالقامتص مع الغائبة، وبالشوروق مع الغائبين والغائبات.

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת נָחֵי פ"י (הוֹרִיד**  **- לְהוֹרִיד) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוֹרִיד | **אֲנַחְנוּ** | נוֹרִיד |
| **אַתָּה** | תּוֹרִיד | **אַתֶּם** | תּוֹרִידוּ |
| **אַתְּ** | תּוֹרִידִי | **אַתֶּן** | תּוֹרֵדְנָה (תּוֹרִידוּ) |
| **הוּא** | יוֹרִיד | **הֵם** | יוֹרִידוּ |
| **הִיא** | תּוֹרִיד | **הֵן** | תּוֹרֵדְנָה (יוֹרִידוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالحولام جادول التى هى فى الأساس فاء الفعل .
2. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع جميع الضمائر ماعدا المخاطبات والغائبات .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הוֹרִיד |
| **אַתְּ** | הוֹרִידִי |
| **אַתֶּם** | הוֹרִידוּ |
| **אַתֶּן** | הוֹרֵדְנָה (הוֹרִידוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוֹרִיד | מוֹרִידָה | מוֹרִידִים | מוֹרִידוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالحولام التى هى فاء الفعل، وعين الفعل بالحيريق جادول مع جميع الضمائر ماعدا المخاطبات تشكل بالتصيريه .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالحولام جادول .
3. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהוֹרִיד | הוֹרָדָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הוֹבִיל قـاد - הוֹלִיד أنجب - הוֹסִיף أضاف - הוֹעִיל أفـاد – הוֹרִישׁ أورث - הוֹשִׁיב أجلس - הוֹתִיר أبقى ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת נָחֵי עו"י (הֵקִים - לְהָקִים) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הֵקַמְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הֵקַמְנוּ |
| **אַתָּה** | הֵקַמְתָּ | **אַתֶּם** | הֵקַמְתֶּם |
| **אַתְּ** | הֵקַמְתְּ | **אַתֶּן** | הֵקַמְתֶּן |
| **הוּא** | הֵקִים | **הֵם** | הֵקִימוּ |
| **הִיא** | הֵקִימָה | **הֵן** | הֵקִימוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالتصيريه مع جميع الضمائر .
2. تشكل فاء الفعل بالبتح مع ضمائر المتكلم والخطاب فى المفرد والجمع ، وبالحيريق جادول مع ضمائر الغياب الأربعة ، وتحذف عين الفعل مع ضمائر التكلم والخطاب وتبقى مع ضمائر الغياب الأربعة .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת נָחֵי עו"י (הֵקִים - לְהָקִים) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אָקִים | **אֲנַחְנוּ** | נָקִים |
| **אַתָּה** | תָּקִים | **אַתֶּם** | תָּקִימוּ |
| **אַתְּ** | תָּקִימִי | **אַתֶּן** | תָּקֵמְנָה (תָּקִימוּ) |
| **הוּא** | יָקִים | **הֵם** | יָקִימוּ |
| **הִיא** | תָּקִים | **הֵן** | תָּקֵמְנָה (יָקִימוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالقامتص ، وتشكل فاء الفعل بالحيريق جادول ماعدا المخاطبات والغائبات تشكل بالتصيريه .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הָקֵם |
| **אַתְּ** | הָקִימִי |
| **אַתֶּם** | הָקִימוּ |
| **אַתֶּן** | הָקֵמְנָה (הָקִימוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מֵקִים | מְקִימָה | מְקִימִים | מְקִימוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالقامتص، وتشكل فاء الفعل بالتصيريه وتحذف عين الفعل مع المخاطب بينما تبقى عين الفعل وهى الياء مع المخاطبة والمخاطبين والمخاطبات.
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالتصيريه مع المفرد المذكر، وبالسكون مع باقى الضمائر .
3. تشكل فاء الفعل بالحيريق جادول.

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהָקִים | הֲקָמָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הֵאִיר أضاء - הֵגִיב عقَّب - הֵזִיז حرَّك - הֵכִיל احتوى – הֵנִידحرَّك - הֵמִיר أبدل ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת חַסְרֵי פ"נ, פי"צ (הִכִּיר - לְהַכִּיר) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הִכַּרְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הִכַּרְנוּ |
| **אַתָּה** | הִכַּרְתָּ | **אַתֶּם** | הִכַּרְתֶּם |
| **אַתְּ** | הִכַּרְתְּ | **אַתֶּן** | הִכַּרְתֶּן |
| **הוּא** | הִכִּיר | **הֵם** | הִכִּירוּ |
| **הִיא** | הִכִּירָה | **הֵן** | הִכִּירוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالحيريق مع جميع الضمائر، وتحذف فاء الفعل وهى النون .
2. تشكل عين الفعل بالباتح مع ضمائر المتكلم والمخاطب للمفرد والجمع، وتشكل بالحيريق جادول مع ضمائر الغياب الأربعة .
3. تشكل لام الفعل بالسكون مع ضمائر المتكلم والمخاطب للمفرد والجمع، وبالقامتص مع الغائبة، وبالشوروق مع الغائبين والغائبات.

**בִּנְיָן הִפְעִיל גִּזְרַת חַסְרֵי פ"נ, פי"צ (הִכִּיר - לְהַכִּיר) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אַכִּיר | **אֲנַחְנוּ** | נַכִּיר |
| **אַתָּה** | תַּכִּיר | **אַתֶּם** | תַּכִּירוּ |
| **אַתְּ** | תַּכִּירִי | **אַתֶּן** | תַּכֵּרְנָה (תַּכִּירוּ) |
| **הוּא** | יַכִּיר | **הֵם** | יַכִּירוּ |
| **הִיא** | תַּכִּיר | **הֵן** | תַּכֵּרְנָה (יַכִּירוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالبتح، وتحذف فاء الفعل ويعوض عنها بتشديد عين الفعل .
2. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع جميع الضمائر ماعدا المخاطبات والغائبات تشكل بالتصيريه .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אַתָּה** | הַכֵּר |
| **אַתְּ** | הַכִּירִי |
| **אַתֶּם** | הַכִּירוּ |
| **אַתֶּן** | הַכֵּרְנָה (הַכִּירוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה( בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מַכִּיר | מַכִּירָה | מַכִּירִים | מַכִּירוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. فى حالة الأمر تحذف حروف الاستقبال مع ضمائر الخطاب الأربعة، ونضع بدلها حرف الهاء المشكل بالبتح، وتشكل عين الفعل بالحيريق جادول مع جميع الضمائر ماعدا المخاطب تشكل بالتصيريه.
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالبتح .
3. تشكل عين الفعل بالحيريق جادول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהַכִּיר  | הַכָּרָה |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הִבִּיט نظر - הִגִּיד أخبر - הִגִּישׁ قدَّم - הִזִּיק أضر - הִטִּיף وعظ - הִפִּיל أسقط - הִצִּיל أنقذ - הִקִּיף أحاط ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הוּפְעַל פ' הַפּוֹעַל גְּרוֹנִית (הוֹעֳמַד) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוֹעֳמַדְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הוֹעֳמַדְנוּ |
| **אַתָּה** | הוֹעֳמַדְתָּ | **אַתֶּם** | הוֹעֳמַדְתֶּם |
| **אַתְּ** | הוֹעֳמַדְתְּ | **אַתֶּן** | הוֹעֳמַדְתֶּן |
| **הוּא** | הוֹעֳמַד | **הֵם** | הוֹעָמְדוּ |
| **הִיא** | הוֹעָמְדָה  | **הֵן** | הוֹעָמְדוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالقامتس قاطان في الصيغة التقليدية ، وتشكل بالحولام في الصيغة المعاصرة فى جميع الحالات، وتشكل فاء الفعل بالحاطف قامتس مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالقامتس قاطان.
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع حميع الضمائر ، ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون .
3. نشكل لام الفعل بالسكون مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة تشكل بالقامتس والغائبين والغائبات بالشوروق.

 **בִּנְיָן הוּפְעַל פ' הַפּוֹעַל גְּרוֹנִית (הוֹעֳמַד) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוֹעֳמַד | **אֲנַחְנוּ** | נוֹעֳמַד |
| **אַתָּה** | תּוֹעֳמַד | **אַתֶּם** | תּוֹעָמְדוּ |
| **אַתְּ** | תּוֹעָמְדִי | **אַתֶּן** | תָּעֳמַדְנָה (תּוֹעָמְדוּ) |
| **הוּא** | יוֹעֳמַד | **הֵם** | יוֹעָמְדוּ |
| **הִיא** | תּוֹעֳמַד  | **הֵן** | תָּעֳמַדְנָה (יוֹעָמְדוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالقامتس قاطان في الصيغة التقليدية وبالحولام في الصيغة المعاصرة .
2. تشكل عين الفعل بالقامتس حاطوف ماعدا المخاطبة والمخاطبين .

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוֹעֳמָד | מוֹעֳמֶדֶת | מוֹעֳמָדים | מוֹעֳמָדוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالقامتس قاطان في الصيغة القديمة ، وبالحولام في الصيغة الجديدة .
3. تشكل فاء الفعل بالقامتس حاطوف .
4. تشكل عين الفعل بالقامتس فى جميع الحالات ، ماعدا المفردة المؤنثة تشكل بالسيجول.

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הוֹעֳבַר نٌقِلَ - הוֹאֳשַׁם اتٌهِمَ - הוֹאֳרַךְ أُطِيلَ - הוֹעֳדַף فُضِّلَ - הוֹעֳסַק شُغِّلَ - הוֹעֳנַשׁ عُوقِبَ - הוֹעֳנַק مُنِحَ- הוֹעֳתַק نُسِخَ - הוֹעֳרַךְ ّ قُدِّرَ ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"נ (הוּכַּר) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּכַּרְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הוּכַּרְנוּ |
| **אַתָּה** | הוּכַּרְתָּ | **אַתֶּם** | הוּכַּרְתֶּם |
| **אַתְּ** | הוּכַּרְתְּ | **אַתֶּן** | הוּכַּרְתֶּן |
| **הוּא** | הוּכַּר | **הֵם** | הוּכְּרוּ |
| **הִיא** | הוּכְּרָה | **הֵן** | הוּכְּרוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالقبوتس في الصيغة التقليدية ، وتشكل ببالشوروق في الصيغة المعاصرة فى جميع الحالات.
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون.
3. نشكل لام الفعل بالسكون مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة تشكل بالقامتس والغائبين والغائبات بالشوروق.

 **בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"נ (הוּכַּר) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּכַּר | **אֲנַחְנוּ** | נוּכַּר |
| **אַתָּה** | תּוּכַּר | **אַתֶּם** | תּוּכְּרוּ |
| **אַתְּ** | תּוּכְּרִי | **אַתֶּן** | תּוּכַּרְנָה (תּוּכְּרוּ) |
| **הוּא** | יוּכַּר | **הֵם** | יוּכְּרוּ |
| **הִיא** | תּוּכַּר  | **הֵן** | תּוּכַּרְנָה (יוּכְּרוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالقبوتس في الصيغة التقليدية (אֻכַּר, תֻּכַּר) وبالحولام في الصيغة المعاصرة .
2. تشكل عين الفعل بالبتح ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين تشكل بالسكون.

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּכָּר | מוּכֶּרֶת | מוּכָּרים | מוּכָּרוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالقبوتس في الصيغة القديمة (מֻכָּר) ، وبالشوروق في الصيغة الجديدة .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הוֹעֳבַר نٌقِلَ - הוֹאֳשַׁם اتٌهِمَ - הוֹאֳרַךְ أُطِيلَ - הוֹעֳדַף فُضِّلَ - הוֹעֳסַק شُغِّلَ - הוֹעֳנַשׁ عُوقِبَ - הוֹעֳנַק مُنِحَ- הוֹעֳתַק نُسِخَ - הוֹעֳרַךְ ّ قُدِّرَ ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פי"צ (הֻצַּג - הוּצַּג) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּצַּגְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הוּצַּגְנוּ |
| **אַתָּה** | הוּצַּגְתָּ | **אַתֶּם** | הוּצַּגְתֶּם |
| **אַתְּ** | הוּצַּגְתְּ | **אַתֶּן** | הוּצַּגְתֶּן |
| **הוּא** | הוּצַּג | **הֵם** | הוּצַּגוּ |
| **הִיא** | הוּצְּגָה | **הֵן** | הוּצַּגוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالقبوتس في الصيغة التقليدية ، وتشكل ببالشوروق في الصيغة المعاصرة فى جميع الحالات.
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون.
3. نشكل لام الفعل بالسكون مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة تشكل بالقامتس والغائبين والغائبات بالشوروق.

 **בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"נ (הֻצַּג - הוּצַּג) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּצַּג | **אֲנַחְנוּ** | נוּצַּג |
| **אַתָּה** | תּוּצַּג | **אַתֶּם** | תּוּצְּגוּ |
| **אַתְּ** | תּוּצְּגִי | **אַתֶּן** | תּוּצַּגְנָה (תּוּצְּגוּ) |
| **הוּא** | יוּצַּג | **הֵם** | יוּצְּגוּ |
| **הִיא** | תּוּצַּג  | **הֵן** | תּוּצַּגְנָה (יוּצְּגוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالقبوتس في الصيغة التقليدية (אֻצַּג, תֻּצַּג) وبالحولام في الصيغة المعاصرة .
2. تشكل عين الفعل بالبتح ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين تشكل بالسكون.

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּצָּג | מוּצֶּגֶת | מוּצָּגִים | מוּצָּגוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالقبوتس في الصيغة القديمة (מֻצָּג) ، وبالشوروق في الصيغة الجديدة .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:**

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"י (הוּרַד) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּרַדְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הוּרַדְנוּ |
| **אַתָּה** | הוּרַדְתָּ | **אַתֶּם** | הוּרַדְתֶּם |
| **אַתְּ** | הוּרַדְתְּ | **אַתֶּן** | הוּרַדְתֶּן |
| **הוּא** | הוּרַד | **הֵם** | הוּרְדוּ |
| **הִיא** | הוּרְדָה | **הֵן** | הוּרְדוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالشوروق في جميع الحالات.
2. تشكل عين الفعل بالبتح مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون.
3. نشكل لام الفعل بالسكون مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة تشكل بالقامتس والغائبين والغائبات بالشوروق.

 **בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"נ (הֻצַּג - הוּצַּג) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּרַד | **אֲנַחְנוּ** | נוּרַד |
| **אַתָּה** | תּוּרַד | **אַתֶּם** | תּוּרְדוּ |
| **אַתְּ** | תּוּרְדִי | **אַתֶּן** | תּוּרַדְנָה (תּוּרְדוּ) |
| **הוּא** | יוּרַד | **הֵם** | יוּרְדוּ |
| **הִיא** | תּוּרַד  | **הֵן** | תּוּרַדְנָה (יוּרְדוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالشوروق .
2. تشكل عين الفعل بالبتح ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين تشكل بالسكون.

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּרָד | מוּרֶדֶת | מוּרָדים | מוּרָדוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالشوروق في جميع الحالات .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הוּכַח أُثْبِتَ - הוּסַף أُضِيفَ - הוּשַׁב أُجْلِسَ - הוּבַל نُقِلَ ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"י ל"א (הוּצָא) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּצֵאתִי | **אֲנַחְנוּ** | הוּצֵאנוּ |
| **אַתָּה** | הוּצֵאתָ | **אַתֶּם** | הוּצֵאתֶם |
| **אַתְּ** | הוּצֵאת | **אַתֶּן** | הוּצֵאתֶן |
| **הוּא** | הוּצָא | **הֵם** | הוּצְאוּ |
| **הִיא** | הוּצְאָה | **הֵן** | הוּצְאוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالشوروق في جميع الحالات.
2. تشكل عين الفعل بالتسيريه مع جميع الضمائر ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون.
3. يسهل تشكيل لام الفعل (الألف) وتعتبر امتداد لحركة عين الفعل ، ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون .

 **בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת פ"י ל"א (הוּצָא) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּצָא | **אֲנַחְנוּ** | נוּצָא |
| **אַתָּה** | תּוּצָא | **אַתֶּם** | תּוּצְאוּ |
| **אַתְּ** | תּוּצְאִי | **אַתֶּן** | תּוּצֶאנָה (תּוּצְאוּ) |
| **הוּא** | יוּצָא | **הֵם** | יוּצְאוּ |
| **הִיא** | תּוּצָא | **הֵן** | תּוּצֶאנָה (יוּצְאוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالشوروق .
2. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين تشكل بالسكون.

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּצָא | מוּצֵאת | מוּצָאִים | מוּצָאוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالشوروق في جميع الحالات .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:**

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת ל"י/ ל"ה (הֻפְנָה** , **הוּפְנָה) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּפְנֵיתִי | **אֲנַחְנוּ** | הוּפְנֵינוּ |
| **אַתָּה** | הוּפְנֵיתָ | **אַתֶּם** | הוּפְנֵיתֶם |
| **אַתְּ** | הוּפְנֵית | **אַתֶּן** | הוּפְנֵיתֶן |
| **הוּא** | הוּפְנָה | **הֵם** | הוּפְנוּ |
| **הִיא** | הוּפְנְתָה | **הֵן** | הוּפְנוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالشوروق في جميع الحالات.
2. تشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
3. تشكل عين الفعل بالتسيريه مع جميع الضمائر ماعدا ضمائر الغائبين الأربعة.
4. تحول لام الفعل (ה) إلى (י) مع ضمائر المتكلمين والمخاطبين ، وإلى (ת) مع الغائبة ، وتحذف مع الغائبين والغائبات .

 **בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת ל"י/ ל"ה (הֻפְנָה** , **הוּפְנָה) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּפְנֶה | **אֲנַחְנוּ** | נוּפְנֶה |
| **אַתָּה** | תּוּפְנֶה | **אַתֶּם** | תּוּפְנוּ |
| **אַתְּ** | תּוּפְנִי | **אַתֶּן** | תּוּפְנֶינָה (תּוּפְנוּ) |
| **הוּא** | יוּפְנֶה | **הֵם** | יוּפְנוּ |
| **הִיא** | תּוּפְנֶה | **הֵן** | תּוּפְנֶינָה (יוּפְנוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالشوروق .
2. تشكل فاء الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
3. تشكل عين الفعل بالسيجول ماعدا المخاطبة بالحيريق جادول ، ومع المخاطبين بالشوروق.

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּפְנֶה | מוּפְנָה | מוּפְנִים | מוּפְנוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالشوروق في جميع الحالات .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הוּשְׁוָה قُورِنَ - הוּקְנָה أُكْسِبَِ - הוּשְׁקָה أُسْقِيَ - הוּטְעָה ضُلِّلَ – הוֹעֳלָה رُفِعَ/ طُرِحَ (موضوع أو اقتراح) - הוּפְלָה ظُلِمَ - הוּרְשָׁה سُمِحَ له/ أٌذِنَ له – הוּנְחָה وُجِّهَ ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת ע"ו/ ע"י (הוּבַן) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּבַנְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הוּבַנּוּ |
| **אַתָּה** | הוּבַנְתָּ | **אַתֶּם** | הוּבַנְתֶּם |
| **אַתְּ** | הוּבַנְתְּ | **אַתֶּן** | הוּבַנְתֶּן |
| **הוּא** | הוּבַן | **הֵם** | הוּבְנוּ |
| **הִיא** | הוּבְנָה | **הֵן** | הוּבְנוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالشوروق في جميع الحالات.
2. تشكل فاء الفعل بالبتح مع جميع الضمائر ، ماعدا الغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون .
3. تشكل لام الفعل بالسكون ، ماعدا الغائبة تشكل بالسكون ، بينما يشكل الغائبون والغائبات بالشوروق

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת ע"ו/ ע"י (הוּבַן) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּבַן | **אֲנַחְנוּ** | נוּבַן |
| **אַתָּה** | תּוּבַן | **אַתֶּם** | תּוּבְנוּ |
| **אַתְּ** | תּוּבְנִי | **אַתֶּן** | תּוּבַנָּה (תּוּבְנוּ) |
| **הוּא** | יוּבַן | **הֵם** | יוּבְנוּ |
| **הִיא** | תּוּבַן | **הֵן** | תּוּבַנָּה (יוּבְנוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالشوروق .
2. تشكل عين الفعل الفعل بالبتح مع جميع الضمائر ، ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين بالسكون .

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּבָן | מוּבֶנֶת | מוּבָנִים | מוּבָנוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالشوروق في جميع الحالات .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (הוּקַם أُقيِمَ - הוּשַׁב أُجلس / أُعِيدَ - הוּטַס حُمِلَ جواً - הוּאַר أضيىءَ – הוּזַז حُرِّكَ - הוּכַן أُعِدَّ ... وغيرها) .

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת ע"ו/ ל"א (הוּבָא) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הוּבֵאתִי | **אֲנַחְנוּ** | הוּבֵאנוּ |
| **אַתָּה** | הוּבֵאתָ | **אַתֶּם** | הוּבֵאתֶם |
| **אַתְּ** | הוּבֵאת | **אַתֶּן** | הוּבֵאתֶן |
| **הוּא** | הוּבָא | **הֵם** | הוּבְאוּ |
| **הִיא** | הוּבְאָה | **הֵן** | הוּבְאוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل هاء الوزن بالشوروق في جميع الحالات.
2. تشكل فاء الفعل بالتسييريه ، ماعدا الغائب بالقامتس والغائبة والغائبين والغائبات بالسكون .
3. يسهل نطق الألف وتعتبر امتداد لحركة فاء الفعل ، بينما يظهر نطقها مع الغائبة والغائبين والغائبات.

**בִּנְיָן הוּפְעַל גִזְרַת ע"ו/ ע"י (הוּבַן) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אוּבָא | **אֲנַחְנוּ** | נוּבָא |
| **אַתָּה** | תּוּבָא | **אַתֶּם** | תּוּבְאוּ |
| **אַתְּ** | תּוּבְאִי | **אַתֶּן** | תּוּבֶאנָה (תּוּבְאוּ) |
| **הוּא** | יוּבָא | **הֵם** | יוּבְאוּ |
| **הִיא** | תּוּבָא | **הֵן** | תּוּבֶאנָה (יוּבְאוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالشوروق .
2. تشكل عين الفعل الفعل بالبتح مع جميع الضمائر ، ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين بالسكون .

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מוּבָא | מוּבֵאת | מוּבָאִים | מוּבָאוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالشوروق في جميع الحالات .
3. تشكل عين الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

الأفعال الرباعية – **הַפְּעָלִים הַמְּרֻבָּעִים (הַמְּרוּבָּעִים)**

تتكون الأفعال الرباعية من أربعة جذور (פ.ע.ל.ל), وتصرف في ثلاثة أوزان فقط ، وهي: (פִּעֵל), (פֻּעַל) , (הִתְפּעֵל) كما سنرى فيما يأتي :

**בִּנְיָן פִּעֵל : הַפְּעָלִים הַמְּרוּבָּעִים (פִּרְסֵם) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | פִּרְסַמְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | פִּרְסַמְנוּ |
| **אַתָּה** | פִּרְסַמְתָּ | **אַתֶּם** | פִּרְסַמְתֶּם |
| **אַתְּ** | פִּרְסַמְתְּ | **אַתֶּן** | פִּרְסַמְתֶּן |
| **הוּא** | פִּרְסֵם | **הֵם** | פִּרְסְמוּ |
| **הִיא** | פִּרְסְמָה | **הֵן** | פִּרְסְמוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل فاء الفعل بالحيريق في جميع الحالات.
2. تشكل عين الفعل بالسكون في جميع الحالات .
3. تشكل اللام الأولى بالبتح ، ماعدا الغائب يشكل بالتسيريه ، والغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون .

**בִּנְיָן פִּעֵל : הַפְּעָלִים הַמְּרוּבָּעִים (פִּרְסֵם) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אֲפַרְסֵם | **אֲנַחְנוּ** | נְפַרְסֵם |
| **אַתָּה** | תְּפַרְסֵם | **אַתֶּם** | תְּפַרְסְמוּ |
| **אַתְּ** | תְּפַרְסְמִי | **אַתֶּן** | תְּפַרְסֵמְנָה (תְּפַרְסְמוּ) |
| **הוּא** | יְפַרְסֵם | **הֵם** | יְפַרְסְמוּ |
| **הִיא** | תְּפַרְסֵם | **הֵן** | תְּפַרְסֵמְנָה (יְפַרְסְמוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالسكون المتحرك ، بينما الألف تشكل بالحاطف بتح .
2. تشكل فاء الفعل بالبتح مع جميع الضمائر.
3. تشكل عين الفعل بالسكون في حميع الحالات .
4. تشكل لام الفعل بالتسيريه ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **אַתָּה** | פַּרְסֵם |
| **אַתְּ** | פַּרְסְמִי |
| **אַתֶּם** | פַּרְסְמוּ |
| **אַתֶּן** | פַּרְסֵמְנָה (פַּרְסְמוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מְפַרְסֵם | מְפַרְסֶמֶת | מְפַרְסְמִים | מְפַרְסְמוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. يأتي الأمر من هذا الفعل على غرار الفعل الثلاثي بحذف حروف الاستقبال .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالسكون المتحرك في جميع الحالات .
3. تشكل فاء الفعل بالبتح .
4. تشكل عين الفعل بالسكون التام .
5. تشكل لام الفعل الأولى بالتسيريه مع المفرد ، وبالسيجول مع المفردة ، وبالسكون المتحرك مع الجمع بنوعيه .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְפַרְסֵם | פִּרְסוּם |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (תִּרְגֵּם ترجم - תִּכְנֵת برمج - תִּכְנֵן خطط - צִלְצֵל رَنَّ - פִרְגֵּן غَبِطَ - אִרְגֵּן نَظَّم - כִּלְכֵּל أطعم - דִּרְבֵּן حث/ شجع - פִּטְפֵּט ثرثر - שִׁחְרֵר حرر / أطلق سراح... وغيرها) .

**בִּנְיָן פּוּעַל : הַפְּעָלִים הַמְּרוּבָּעִים (קֻלְקַל - קוּלְקַל) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | קוּלְקַלְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | קוּלְקַלְנוּ |
| **אַתָּה** | קוּלְקַלְתָּ | **אַתֶּם** | קוּלְקַלְתֶּם |
| **אַתְּ** | קוּלְקַלְתְּ | **אַתֶּן** | קוּלְקַלְתֶּן |
| **הוּא** | קוּלְקַל | **הֵם** | קוּלְקְלוּ |
| **הִיא** | קוּלְקְלָה | **הֵן** | קוּלְקְלוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل فاء الفعل بالقبوتس في حميع الحالات في الصيغة القديمة ، وبالشوروق في الصيغة الحديثة.
2. تشكل عين الفعل بالسكون في جميع الحالات .
3. تشكل اللام الأولى بالبتح ، ماعدا الغائب ، والغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون .

**בִּנְיָן פִּעֵל : הַפְּעָלִים הַמְּרוּבָּעִים (פִּרְסֵם) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אֲקוּלְקַל | **אֲנַחְנוּ** | נְקוּלְקַל |
| **אַתָּה** | תְּקוּלְקַל | **אַתֶּם** | תְּקוּלְקְלוּ |
| **אַתְּ** | תְּקוּלְקְלִי | **אַתֶּן** | תְּקוּלְקַלְנָה (תְּקוּלְקְלוּ) |
| **הוּא** | יְקוּלְקַל | **הֵם** | יְקוּלְקְלוּ |
| **הִיא** | תְּקוּלְקַל | **הֵן** | תְּקוּלְקַלְנָה (יְקוּלְקְלוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالسكون المتحرك ، بينما الألف تشكل بالحاطف بتح .
2. تشكل فاء الفعل بالشوروق مع جميع الضمائر.
3. تشكل عين الفعل بالسكون في حميع الحالات .
4. تشكل لام الفعل الأولى بالبتح ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين تشكل بالسكون .

**הַצִּוּוּי**

|  |
| --- |
| אֵין |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פָּעוּל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מְקוּלְקָל | מְקוּלְקֶלֶת | מְקוּלְקָלִים | מְקוּלְקָלוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. لايأتي هذا الفعل في صيغة الأمر .
2. وفى حالة اسم المفعول تشكل الميم بالشوروق في جميع الحالات .
3. تشكل فاء الفعل بالشوروق في جميع الحالات .
4. تشكل عين الفعل بالسكون مع جميع الضمائر .
5. تشكل لام الفعل بالقامتس ماعدا المفردة المؤنثة بالسيجول .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| אֵין | אֵין |

**בִּנְיָן הִתְפַּעֵל : הַפְּעָלִים הַמְּרוּבָּעִים (הִתְפַּרְסֵם) זְמַן עָבָר**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | הִתְפַּרְסַמְתִּי | **אֲנַחְנוּ** | הִתְפַּרְסַמְנוּ |
| **אַתָּה** | הִתְפַּרְסַמְתָּ | **אַתֶּם** | הִתְפַּרְסַמְתֶּם |
| **אַתְּ** | הִתְפַּרְסַמְתְּ | **אַתֶּן** | הִתְפַּרְסַמְתֶּן |
| **הוּא** | הִתְפַּרְסֵם | **הֵם** | הִתְפַּרְסְמוּ |
| **הִיא** | הִתְפַּרְסְמָה | **הֵן** | הִתְפַּרְסְמוּ |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الماضى :**

1. تشكل فاء الفعل بالحيريق في جميع الحالات.
2. تشكل عين الفعل بالسكون في جميع الحالات .
3. تشكل اللام الأولى بالبتح ، ماعدا الغائب يشكل بالتسيريه ، والغائبة والغائبين والغائبات تشكل بالسكون .

**בִּנְיָן פִּעֵל : הַפְּעָלִים הַמְּרוּבָּעִים (פִּרְסֵם) זְמַן עָתִיד**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** | **הַגּוּף** | **הַפּוֹעַל** |
| **אֲנִי** | אֶתְפַּרְסֵם | **אֲנַחְנוּ** | נְתְפַּרְסֵם |
| **אַתָּה** | תִּתְפַּרְסֵם | **אַתֶּם** | תִּתְפַּרְסְמוּ |
| **אַתְּ** | תִּתְפַּרְסְמִי | **אַתֶּן** | תִּתְפַּרְסֵמְנָה (תִּתְפַּרְסְמוּ) |
| **הוּא** | יִתְפַּרְסֵם | **הֵם** | יִתְפַּרְסְמוּ |
| **הִיא** | תִּתְפַּרְסֵם | **הֵן** | תִּתְפַּרְסֵמְנָה (יִתְפַּרְסְמוּ) |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى المستقبل :**

1. تشكل حروف الاستقبال كلها بالسكون المتحرك ، بينما الألف تشكل بالحاطف بتح .
2. تشكل فاء الفعل بالبتح مع جميع الضمائر.
3. تشكل عين الفعل بالسكون في حميع الحالات .
4. تشكل لام الفعل بالتسيريه ماعدا المخاطبة والمخاطبين والغائبين .

**הַצִּוּוּי**

|  |  |
| --- | --- |
| **אַתָּה** | הִתְפַּרְסֵם |
| **אַתְּ** | הִתְפַּרְסְמִי |
| **אַתֶּם** | הִתְפַּרְסְמוּ |
| **אַתֶּן** | הִתְפַּרְסֵמְנָה (הִתְפַּרְסְמוּ) |

**זְמַן הוֹוֶה (בֵּינוֹנִי פּוֹעֵל )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **יָחִיד** | **יְחִידָה** | **רַבִּים** | **רַבּוֹת** |
| מִתְפַּרְסֵם | מִתְפַּרְסֶמֶת | מִתְפַּרְסְמִים | מִתְפַּרְסְמוֹת |

**ملاحظات على تصريف الفعل فى الأمر واسم الفاعل :**

1. يأتي الأمر من هذا الفعل على غرار الفعل الثلاثي بحذف حروف الاستقبال .
2. وفى حالة اسم الفاعل تشكل الميم بالسكون المتحرك في جميع الحالات .
3. تشكل فاء الفعل بالبتح .
4. تشكل عين الفعل بالسكون التام .
5. تشكل لام الفعل الأولى بالتسيريه مع المفرد ، وبالسيجول مع المفردة ، وبالسكون المتحرك مع الجمع بنوعيه .

|  |  |
| --- | --- |
|  **שֵׁם הַפּוֹעַל** | **שֵׁם הַפְּעוּלָּה** |
| לְהִתְפַּרְסֵם | הִתְפַּרְסְמוּת |

פְּעָלִים דּוֹמִים**:** (תִּרְגֵּם ترجم - תִּכְנֵת برمج - תִּכְנֵן خطط - צִלְצֵל رَنَّ - פִרְגֵּן غَبِطَ - אִרְגֵּן نَظَّم - כִּלְכֵּל أطعم - דִּרְבֵּן حث/ شجع - פִּטְפֵּט ثرثر - שִׁחְרֵר حرر / أطلق سراح... وغيرها) .

**الجملة العبرية** – **הַמִּשְׁפָּט הָעִבְרִי**

الجملة هى عبــارة عن مجموعة الكلمات التى تترابط بشكل داخلى من خلال بعض الأدوات ، أو من خلال المنطق لكى تعبر عن معنى كامل فى النهاية .

### أجزاء الجملة العبرية البسيطة

المسند إليه(הַנּוֹשֵׂא)المسند **(**הַנָּשׂוּא**)**

**المسند إليه** (**הַנּוֹשֵׂא**)**:** هو الجزء الذى يدور الحديث عنه فى الجملة ، وهو الفاعل فى الجملة الفعلية ، والمبتدأ فى الجملة الإسمية .

**المسند** (**הַנָּשׂוּא**)**:** هـــو الذى يخبرنا بشيىء مـا عـن المسند إليه لذا فالمسند فى الجملة الفعلية هو الفعل ، وفى الجملة الإسمية هو الخبر .

أمثلة(**דֻּגְמָאוֹת**)**:**

* הַכּדוֹר חָדָש .
* הַיֶּלֶד יָשֵן .
* הַבַּיִת קָרוֹב .
* הָעִיר יָפָה .
* הַמּוֹרֶה חָכָם .
* הָאוֹנִיבֶרְסִיטָה גְדוֹלָה .
* הַסְּפָרִים מְעַנְיֵנִים .

### أجزاء الجملة الفعلية البسيطة

 المسند إليه(הַנּוֹשֵא) المسند(הַנָּשׂוּא) أداة المفعولية(אֶת)المفعول(הַמּוֹשָא)

**☜** تتكون الجملة الفعلية البسيطة مـن المسند إليه (الفاعل) والمسند (الفعل) وأداة المفعولية (אֶת) ثم المفعول به . وإذا كان المفعول به نكرة لانضع أداة المفعولية التى لاتوضع إلا أمام المفعول به المعرف فقط .

المسند إليه (**הַנּוֹשֵא**)

**☜ "**المسند إليه**"** (הַנּוֹשֵא) هو الجزء الذى يدور الحديث عنه فى الجملة ، وهو يجيب على السؤال بـ (מִי مَنْ - מַה ما ، ماذا ) ، ويأتى **"**المسند إليه**"** فى الغالب فى بداية الجملة قبل **"**المسند**"** أى الفعل فى الجملة الفعلية والخبر فى الجملة الإسمية . وقد يأتى المسند بأشكال عديدة كالتالى :

* اسم ، مثل :
* הַתַּלְמִיד כָּתַב אֶת הַשִּׁעוּר .
* הַיֶּלֶד קָרָא סִפּוּר חָדָשׁ .
* הַסְּטוֹדֶנְטִים לָמְדוּ אֶת הָעִבְרִית .
* הַיֶּלֶד עָשָה אֶת שִׁעוּרֵי הַבַּיִת .
* ضمير ، مثل :
* הוּא סָגַר אֶת הַדֶּלֶת .
* הִיא פָּתְחָה אֶת הַחַלּוֹן .
* הֵם בָּנוּ אֶת הָאַרְמוֹן .
* اسم إشارة مثل :
* זֶה בְּנִי הַבְּכוֹר .
* זֹאת הַפְּקִידָה הַחֲדָשָׁה .
* عدد ، مثل :
* שְׁלוֹשָׁה נֶהֶרְגוּ בִּתְאוּנַת הַדְּרָכִים .
* חֲמִשָּׁה קָנוּ בְּגָדִים יָפִים .
* مركب إضافى ، مثل :
* בֵּית הַסֵּפֶר מַקְנֶה לַתַּלְמִידִים מִנְהָגִים טוֹבִים .
* בֵּית הַחוֹלִים פָּתוּחַ בְּכָל יְמֵי הַשָּׁבוּעַ .

ويجب أن نلاحظ وجود تطابق بين المسند والمسند إليه من حيث الجنس (التذكير والتأنيث) والعدد (الإفراد والتثنية والجمع) . مع ملاحظة أن المسند إليه لايأتى مسبوقاً بحروف النسب على الإطلاق .

المسند (**הַנָּשוֹא**)

**☜ "**المسند**"**( הַנָּשׂוּא) هو الجزء الذى يخبرنا بشيىء ما عن **"**المسند إليه**"** لذا فالمسند فى الجملة الفعلية هو الفعل ، وفى الجملة الإسمية هو الخبر ، وينقسم **"**المسند**"** إلى :

1- **"נָשׂוּא פָּשׁוּט** – مسند بسيط **"** : وهو الذى يتكون من كلمة واحدة سواء أكان فعلاً فى الجملة الفعلية أم اسماً فى الجملة الإسمية ، مثل :

* הַשּׁוֹעֵר תָּפַס אֶת הַכּדוֹר .
* הַדִּיקָן פָּגַשׁ אֶת הַסְּטוֹדֶנְטִים .
* הַמֶּלֶךְ פָּגַשׁ אֶת הָאוֹרֵחַ .
* הַבַּת קָנְתָּה שִׂמְלָה .
* הַבִּנְיָן עָתִיק .
* הַתְּמוֹנָה יָפָה .

2- **"נָשׂוּא מֻרְחָב** – مسند موسع**"** : وهو مايأتى عــــادةً فى الجملــة الفعلية ويتكـــــــــــــون من فعل مصرف + المصدر ، مثل :

* אֲנִי רוֹצֶה לִלְמוֹד עִבְרִית .
* הוּא בָּא לִפְגוֹש אֶת הָרוֹפֵא .
* הֵם הִסְכִּימוּ לְקַבֵּל אֶת הָאֲרוֹחָה .
* מַנְסוּר בִּקֵּש לִקְנוֹת חוֹלְצָה .
* הַלָקוֹחַ רָצָה לְשַלֵּם אֶת הַכֶּסֶף .

ومن الممكن أن يتكون **"**المسند الموسع**"** من فعلين مصرفين يعبران عن حدث واحد ، مثل :

* הָרוֹפֵא שָׁב וְהִדְגִּישׁ אֶת הַבְּעָיָה .
* הַמִּשְׁטָרָה שָׁבָה וְקָרְאָה לַצִּבּוּר לְגַלּוֹת עֵרָנוּת וּלְהַתְרִיעַ עַל כָּל חֵפֶץ חָשׁוּד.
* כַּמָּה פְּעָמִים אֲנִי צָרִיךְ לַחְזוֹר וְלוֹמַר, שֶׁלֹּא אוֹכְלִים מַמְתַּקִּים לִפְנֵי הָאֲרוּחָה?
* הָרַעַשׁ הוֹלֵךְ וּמִתְגַּבֵּר .

كما يمكن للمسند الموسع أن يتكون من (הָיָה + בֵּינוֹנִי) وهو فى هذه الحالة يعبر عن الماضى المستمر المشابه للماضى المستمر فى الإنجليزية (past progressive) ، مثل :

* כָל יוֹם  הָיִיתִי מְהַלֵּךְ בְּדֶּרֶךְ זוֹ שָׁעָה אֲרֻכָּה.
* בְּיַלְדוּתֵנוּ הָיִינוּ אוֹסְפִים בּוּלִים .

ومن الممكن أيضاً أن يكون **"**المسند الموسع**"** عبارة عن **"**נִיב - اصطلاح أو تعبير**"** لايمكن تجزئته ، مثل:

الذى يتكون من كلمة واحدة سواء أكان فعلاً فى الجملة الفعلية أم اسماً فى الجملة الإسمية ، مثل :

* כֻּלְּכֶם נְפַלְתֶּם עַל הָרֹאשׁ .
* הָרַעְיוֹן עָלָה בְּדַעְתּוֹ פִּתְאוֹם .
* הוּא עָשָׂה אֶת אָזְנוֹ כַּאֲפַרְכֶּסֶת .
* הַחוֹקֵר הֶעֱלָה חֶרֶס בְּיָדוֹ .
* בְּדִבְרֵיכֶם אַתֶּם נִתְלִים בְּאִילָן גָּדוֹל .

ملاحظات :

1. فى بعض الأحيان لايأتى **"**المسند إليه**"** ككلمة منفصلة ، ولكنه يأتى مرتبط بالمسند ، ويسمى فى هذه الحالة **"**נוֹשֵׂא נִסְתָּר – مسند إليه مستتر**"** ، وهو يأتى بصفة خاصة عبارة عن ضمير الفاعل المسند للفعل (נוּ، תֶּם... ועוד ) مثل :
	* נִכְנַסְנוּ (נִכְנַס+אֲנַחְנוּ) בְּשֶׁקֶט לָאוּלָם .
	* מָתַי תָּבוֹאוּ (תָּבוֹא+אַתֶּם) אֵלַי .
2. فى بعض الجمل يأتى المصدر اللامى كمسند إليه ، مثل (אָסוּר לָשֶׁבֶת) وهنا نجد أن المصدر (לָשֶׁבֶת) هو **"**المسند إليه**"** حيث أن معنى الجملة هو (הַיְּשִׁיבָה אֲסוּרָה) ، وتنطبق القاعدة على الأمثلة التالية أيضاً :
	* מוּתָּר לִשְׁתּוֹת .
	* אָסוּר לְהַחְנוֹת פֹּה .
	* כְּדַאי לִלְמוֹד .
	* קַל לָרוּץ .
	* קָשֶׁה לָלֶכֶת .
	* בָּרִיא לִשְׂחוֹת .
3. وكذلك يأتى المصدر اللامى كمسند إليه عندما يكون المسند مركب إضافى اسمى ، مثل (עַל סַמִיר לָצֵאת מֵהַבַּיִת) وهنا نجد أن (לָצֵאת) هو المسند إليه لأن أصل الجملة هى (הַיְּצִיאָה הִיא עַל סַמִיר) ويتضح ذلك أيضاً من خلال الأمثلة التالية :
	* עֲלֵיהֶם לִקְבּוֹעַ שָׁעָה מְדוּיֶּקֶת .
	* בִּרְצוֹנִי לָלֶכֶת לְשָׁם .

لاسم الذى يضاف إليه **"**التابع**"** يسمى **"**الجزء الرئيس أو النواة**"** (הַגַּרְעִין) ، فمثلاً فى جملة (הַבַּיִת הַגָּדוֹל – البيت الكبير) نجد أن (הַבַּיִת) هو (הַגַּרְעִין) بينما كان (הַגָּדוֹל) هو الجزء المكمل (הַחֵלֶק הַמַּשְׁלִים) أو التابع (הַלְּוַאי). ولابد من التنويه إلى أن كل مايتصل بالفعل هو مفعول (מוּשָּׂא) أو ظرف (תֵּאוּר) ، وكل مايتصل بالاسم هو تابع (לְוַאי) .

أمثلة(**דֻּגְמָאוֹת**)**:**

* הַשּׁוֹעֵר תָּפַס אֶת הַכּדוֹר .
* הַדִּיקָן פָּגַשׁ אֶת הַסְּטוֹדֶנְטִים .
* הַמְהַנְדֵס בָּנָה אֶת הָאַרְמוֹן .
* הַמֶּלֶךְ פָּגַשׁ אֶת הָאוֹרֵחַ .
* הַבַּת קָנְתָּה שִׂמְלָה .
* הַמּוֹרֶה קָנָה סֵפֶר .

**קְבַע אֶת חֶלְקֵי הַמִּשְׁפָּטִים הַבָּאִים :**

1. הַבָּנוֹת לוֹמְדוֹת אַנְגְלִית .
2. הַמּוֹרֶה פָּגַשׁ אֶת הַתַּלְמִידִים .
3. הַיֶּלֶד אָהַב אֶת אֲבִיו .
4. מִרְיָם אוֹהֶבֶת אֶת הַסִּפוֹרִים .
5. הַתַּלְמִיד לָקַח אֶת הָעִפָּרוֹן .
6. הוּא מָצָא רִיָאל .
7. אַבָּא הִרְכִּיב אֶת הַמִּשְקָפַיִם .
8. הָאִכָּר זָרַע אֶת הַחִטָּה .
9. הָאִישׁ קָנָה מַתָנָה .
10. הַנֶּהָג אִבֵּד אֶת הַשְּׁלִיטָה .
11. הַמְּנַהֵל שָלַח מִכְתָּב .
12. סַבָּא קָרָא עִתּוֹן .
13. הַשּׁוֹבָב שָׁבַר אֶת הַזְכוֹכִית .
14. הָרוֹפֵא בָּדַק אֶת הַחוֹלֶה .
15. הַשּׁוֹטֵר תָּפַס אֶת הַגַּנָּב .
16. דוֹדי קִבֵּל הַזְמָנָה .
17. הַפָּקִיד קִבֵּל חֻפְשָׁה .
18. הַקַּרְיָן מָסַר אֶת הַהוֹדָעָה .
19. הַטֶּלֶוִיזְיָה הִקְרִינָה סֶרֶט .

**מַלֵּא אֶת הֶחָסֵר :**

* הַבָּנוֹת .................................. אַנְגְלִית .
* הַשּׁוֹטֵר הָרַג אֶת .................................. .
* .................................. אוֹהֵב אֶת הַשָּׂפוֹת .
* .................................. עָשָׂה אֶת הַשִּעוֹרִים .
* הַקַּצָּב מָכַר אֶת .................................. .
* ................................. קָנָה עִפָּרוֹן חָדָשׁ .
* הוּא רָאָה אֶת ................................. .
* הֵם כָּתְבוּ אֶת ................................. .
* הַדַּיֶּלֶת נָתְנָה ................................. לַנּוֹסְעִים .
* הוּא אָמַר אֶת ................................. .
* ................................. אָהַב אֶת הַמּוֹלֶדֶת .
* הָרוֹפֵא רָשַׁם אֶת .............................................. .
* הַחוֹלֶה לָקַח אֶת ............................................... .
* סַעוֹדְיָה מוֹכֶרֶת .............................................. לִמְדִינוֹת רַבּוֹת .
* הַתַּיָרִים רָאוּ אֶת ............................................... .
* הַפָקוֹלְטָה קִבְּלָה אֶת .............................................. .
* הַסְטוֹדֶנְט .............................................. אֶת הַמַּחְשֵׁב .
* ............................................... .............................................. אֶת הָעִבְרִית .
* .............................................. לָמַד אֶת הַדִּקְדוּק .
* הוּא שָׁמַע אֶת .............................................. .
* הִיא מְסַפֶּרֶת .............................................. .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**☜** هناك بعض الأفعال التى تتعدى بحروف النسب بدلاً من الأداة (אֶת) ويسمى المفعول بهالذى يليها **"**مفعول به غير مباشر**"** (מּוֹשָא עָקִיף).

أمثلة(**דֻּגְמָאוֹת**)**:**

* הַמּוֹרֶה עָזַר לַאֲבִיו .
* אַמֶרִיקָה תוֹמֶכֶת בְּיִשְׂרָאֵל .
* הַשַּׂחְקָן הִגִּיעַ לְבֵיתוֹ .
* הוּא עוֹמֵד עַל דַעַתוֹ .
* הֵם בִּקְרוּ אֵצֶל יְדִידָם .
* הוּא מְחַפֵּשׂ אַחֲרֵי אֹשֶׁר .
* הִיא סָמְכָה עַל בְּנָהּ .
* מוֹחַמַד נִפְגַּשׁ עִם דוֹדוֹ .
* הַפּוֹרֵץ הוֹדָה בַּגְנֵבָה .
* הַמִּשְׁטָרָה רָדְפָה אַחֲרֵי הַגַּנָּב .
* הַמּוֹרֶה הוֹדָה לַסְטוֹדֶנְט .
* סַעִיד שִׂחֵק בַּכַּדוֹר .
* הוּא חוֹזֵר עַל הַשִּׁעוּרִים .
* הוּא הִמְתִּין לִי .
* אֲנִי כָּעַסְתִּי עֲלָיו .
* הַצָּבָא נִלְחַם בָּאוֹיֵב .
* הוּא הִזְהִיר מִפְנֵי הַסַּכָּנָה .

**☜** إذا جاء فعلان فى جملة واحدة يأتى الفعل الثانى فى صيغة المصدر اللامى (שֵׁם הַפּוֹעַל).

أمثلة(**דֻּגְמָאוֹת**)**:**

* אֲנִי רוֹצֶה לִלְמוֹד עִבְרִית .
* הוּא בָּא לִפְגוֹש אֶת הָרוֹפֵא .
* הֵם הִסְכִּימוּ לְקַבֵּל אֶת הָאֲרוֹחָה .
* מַנְסוּר בִּקֵּש לִקְנוֹת חוֹלְצָה .
* הַלָקוֹחַ רָצָה לְשַלֵּם אֶת הַכֶּסֶף .
* הִיא בָּאָה לִרְאוֹת טֶלֶוִיזְיָה .
* הוּא הָלַךְ לִסְגוֹר אֶת הַדֶּלֶת .
* הִיא הָלְכָה לִפְגוֹש חֲבֵרִים .
* סַעִיד חָזַר לָקַחַת אוֹתִי .
* פַטְמָה בִּקְּשָה לְטַלְפֵּן לָהּ .
* הַתַּלְמִיד רָצָה לְהַבִין אֶת הַשִּעוּר .
* הַנַּגָּר בָּא לְתַקֵּן אֶת שוֹלְחָן הַכְּתִיבָה .
* הַמּוֹכֵר שָמֵחַ לִרְאוֹת אֶת הַלָּקוֹחַ .
* הַיַּלְדָה בִּקְּשָה לֶאֱכוֹל .
* הַקּוֹפָאִי רָצָה לְהִתְחַשְבֵּן .
* הַמַּרְצֶה בִּקֵּש לְהַסְבִּיר אֶת הַשִּעוּר .
* הוּא בָּא לְקַבֵּל אֶת הַפְּרָס .
* הוּא הוֹלֵךְ לִישוֹן מוֹקְדָם .
* אַבָּא הָלַך לְבַקֵּר בַּמֶרְכַּז הַהֶיסְטוֹרִי .

### أجزاء الجملة الإسمية البسيطة

 المسند إليه (הַנּוֹשֵׂא)المسند(הַנָּשׂוּא)

**☜** تتكون الجملة الإسمية البسيطة مـن "المسند إليه" (المبتدأ) و"المسند" (الخبر) ، وقد يزداد إليها جزء آخر وهو "التابع" (הַלְּוַאי) .

أمثلة(**דֻּגְמָאוֹת**)**:**

* הַבִּנְיָן עָתִיק .
* הַתְּמוֹנָה יָפָה .
* הָרְחוֹב אָרוֹךְ מְאוֹד .
* הָרוֹפֵא מְיוּמָן .
* הַסֵּפֶר חָדָש .
* הַמּוֹרֶה חָתִיךְ .
* הָעִבְרִית קַלָּה .
* הַפָקוֹלְטָה רְחָבָה .
* הַמַּזְגָן חָדִיש .
* הַיָּדִיד נֶאֱמָן .
* הַמָּטוֹס גָּדוֹל .
* הַקִּיר חָלָק .

التابع (**הַלְּוַאי**)

**☜ "**التابع**"** (הַלְּוַאי) هو جزء من أجزاء الجملة يأتى لوصف أو تفسير الاسم من حيث الخصائص المختلفة (صفته – كيفيته – ماهيته ) وذلك عن طريق الإجابة على السؤال بـ (אֵיזֶה - אֵיזוֹ - כַּמָּה) ، والاسم الذى يضاف إليه "التابع" يسمى "الجزء الرئيس أو النواة" (הַגַּרְעִין) ، فمثلاً فى جملة (הַבַּיִת הַגָּדוֹל – البيت الكبير) نجد أن (הַבַּיִת) هو (הַגַּרְעִין) بينما كان (הַגָּדוֹל) هو الجزء المكمل (הַחֵלֶק הַמַּשְׁלִים) أو التابع (הַלְּוַאי). ولابد من التنويه إلى أن كل مايتصل بالفعل هو مفعول (מוּשָּׂא) أو ظرف (תֵּאוּר) ، وكل مايتصل بالاسم هو تابع (לְוַאי) .

**أنواع التابع** (**סוּגֵי** **הַלְּוַאי**)

1- **تابع صفة** (**לְוַאי תּוֹאַר**) وهو عبارة عن صفــة للنواة أو الجزء الرئيس ؛ فجملة (הַמְּכוֹנִית הַחֲדָשָׁה – السيارة الجديدة) تحتـــــوى على (שֵׁם עֶצֶם[גַרְעִין] + לְוַאי תּוֹאַר – اسم + تابع صفة ).

**2- تابع إضافة** (**לְוַאי סוֹמֵךְ**) وهو الذى يأتى فى إطار المركب الإضافى ، ويصف المضاف كما فى جملة (סְטוּדֶנְטֵי הָאוּנִיבֶרְסִיטָה – طلاب الجامعة) حيث أن (סְטוּדֶנְטֵי) "الجزء الرئيس أو النواة" (הַגַּרְעִין) بينما (הָאוּנִיבֶרְסִיטָה) "تابع الإضافة " هو عبارة (לְוַאי סוֹמֵךְ) ، أما فى المركب الإضافى (בֵּית סֵפֶר) أو (בֵּית חוֹלִים) لايمكن اعتبار المضاف إليه كتابع إضافة لأن حذفه يؤدى إلى تغيير مطلق فى المعنى .

3**- تابع المقدار أو الكمية** (**לְוַאי כַּמּוּת**) وهو الذى يأتى لوصف أو تحديد كمية أو مقدار النواة ؛ فجملة (הַרְבֵּה יְלָדִים - الكثير من الأولاد) تحتوى على (שֵׁם עֶצֶם[גַרְעִין] + לְוַאי כַּמּוּת – اسم + تابع مقدار) . ويمكن أن يكون "تابع المقدار" عدد أو كلمات مثل (אֶחָד واحد – שִׁשָּׁה ستة – כָּל كل – הַרְבֵּה الكثير من – מְעַט القليل من – קְצָת القليل من – רוֹב أغلب – מִעוּט أقلية) .

**4**- **تابع الإشارة** (**לְוַאי כִּנוּי הָרֶמֶז**) وهو عبارة عن اسم إشارة يشير إلى (גַרְעִין) ، فجملة (הַבְּעָיָה הַזֹּאת - هذه المشكلة ، אִישׁ זֶה – هذا الرجل ، יְלָדִים אֵלֶּה – هؤلاء الأولاد) تحتوى على (שֵׁם עֶצֶם[גַרְעִין] + לְוַאי כִּנוּי הָרֶמֶז – اسم + تابع إشارة) .

**5- تابع الملكية** (**לְוַאי הַשַּׁיָּכוּת**) وهو عبارة عن ضمير ملكية أو الأداة (שֶׁל) مثل (הַהַצָּעָה שֶׁלָּכֶם - اقتراحكم ، הַשַּׁעַר שֶׁל הַבַּיִת – بوابة البيت ، סִפְרוֹ كتابه) .

**6- تابع النسب / الربط** (**לְוַאי צֵרוּף הַיַּחַס**) وهو عبارة عن تابع مسبوق بحرف نسب ، مثل (בֶּגֶד עִם כְּתָמִים - ثوب وبه بقع ، צַלַּחַת מִפְּלַסְטִיק – صحن من البلاستيك ) .

 **أمثلة** (**דּוּגְמָאוֹת**)**:**

* הַמִּכְנָסַיִם הַחֲדָשִׁים צָרִים .
* הַתְּמוֹנָה יָפָה .
* כָּל הַיְּלָדִים תְּמִימִים .
* חֲמִשָּׁה תַּלְמִידִים בַּכִתָּה .
* יֵשׁ מְעַט קָפֶה בַּכּוֹס .
* בַּמְּסִבָּה יֵשׁ אֲנָשִׁים שְׂמֵחִים .
* הַחֲשִׁיבָה בְּעִנְיָן זֶה מְעַנְיֶנֶת .

**الرابطة** (**הָאוֹגֵד**)

**☜** "الرابطة"(הָאוֹגֵד) هى جزء من أجزاء الجملة الإسمية ولاتأتى فى الجملة الفعلية ، وهى تربط بين المسنــــد والمسند إليه ، وهى تعـــــادل (verb to be) فى حــالة المضــــــارع ، فمثلاً فى جملــــــة (pupil a is Mohamed ) يقابلها فى العبرية (מוֹחַמַד הוּא תַּלְמִיד) نجد أن الفعل (is) فى الانجليزية يقابله الضمير (הוּא) فى العبرية ، والذى يمثل الرابطة (הָאוֹגֵד) فى الجملة الإسمية. والضمائر التى تعبر عن الرابطة فى العبرية فى المضارع هى (הוּא - הִיא - הֵם - הֵן) أو تصريف الفعل (הָיָה) فى الماضى والمستقبل ، أو الأفعــال التى تدل على التحول والتغيير مثل (נִהְיָה أصبح - נַעֲשָׂה صار – נֶהֱפַךְ تحول) ، وذلك كما يتبين من الأمثلة التالية :

* הַחַיָּל הָיָה גִּבּוֹר .
* הַתְּמוֹנָה הִיא יָפָה .
* הַלִּימוֹן הוּא פְּרִי הָדָר.
* הָאִשָּׁה הָיְתָה אַלְמָנָה .
* הַתֵּה יִהְיֶה חַם .
* הַמַּיִם נַעֲשׂוּ קֶרַח .
* הָאַף שֶׁלּוֹ נִהְיָה אָדוֹם בִּגְלַל הַקּוֹר.
* כַּאֲשֶׁר מַרְתִּיחִים מַיִם הֵם נֶהֱפָכִים לְאֵדִים.
* הַמּוֹרִים הֵם חֲכָמִים .
* הַבָּנוֹת הֵן יָפוֹת .

ويجب أن تتطابق الرابطة مع المسند إليه (הַנּוֹשֵׂא) فى الجنس والعدد ؛ لذلك يجب أن نقول (הַדָּם הוּא הַנֶּפֶשׁ) وليس (הַדָּם הִיא הַנֶּפֶשׁ) حيث تتطابق الرابطة مع المسند إليه فى التذكير والإفراد .

كلمة (אֵין) يمكن أن تأتى كرابطة عندما تستخدم لنفى الصفة ، مثل (הוּא אֵינוֹ פַּחְדָן) وهى تأتى هنا لنفى الصفة (פַּחְדָן) أما إذا جاءت لنفى واقع فإنها تعتبر مسند (נָשׂוּא) كقولنا (לְדָנִי אֵין תַּפּוּחַ) ، وهذا ينطبق أيضا على كلمة (יֵשׁ) المضادة لها فى المعنى .

* הַבִּנְיָן אֵינוֹ יָשָׁן .
* הָעִבְרִית אֵינָהּ קָשָׁה .
* הַיְּלָדִים אֵינָם שְׁקֵטִים .

الصفات - الظروف (**הַתֵּאוּרִים**)

**☜ "**الصفة أو الظرف**"** (הַתֵּאוּר) هو جزء من الأجزاء المكملة للجملة ، وهو يصف الحدث الذى يعبر عنه المسند (הַנָּשׂוּא) وذلك من حيث (المكان – الزمان – الحال – الكيفية – السبب والشرط والغاية ) ، وذلك على النحو التالى :

1- (**תֵּאוּר מָקוֹם**) **ظرف المكان** : وهو الذى يصف مكان الحدث ، ويجيب على السؤال بـ(אֵיפֹה אַיֵּה - הֵיכָן - לְאָן - מֵאַיִן) ، مثل :

* אֲנִי חַי בחו"ל רָחוֹק מֵהַמִּשְׁפָּחָה .
* הִגַּעְתִּי לְפִסְגַּת הָהָר .
* הַיּוֹשְׁבִים בְּאָחוֹר בַּמְּכוֹנִית צְרִיכִים לִהְיוֹת מְחוּגָרִים .
* בּוֹא הֵנָּה מִיָּד .
* הוּא גָּר בְּלוֹנְדּוֹן .
* הַחֲתוּלִים יַלְּלוּ מִתַּחַת לַחַלּוֹן .
* חַם מְאוֹד, בְּרִיאָד , בַּקַּיִץ .
* שְׁלוֹשָׁה יְלָדִים מְשַׂחֲקִים בִּקְּצֶה הָרְחוֹב .
* אַתֶּם רוֹצִים לָלוּן בְּגִ'דָה .
* אָבִיו שֶׁל הַיֶּלֶד הֶחְלִיט לִנְסוֹעַ לְדַמָאם .
* קִבַּלְתִּי אֲרוּחַת עֶרֶב עִם הַמִּשְׁפָּחָה בַּמִּסְעָדָה .

2- (**תֵּאוּר זְמַן**) **ظرف الزمان**: وهـــــــو الذى يصف زمن حــــدوث الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (מָתַי? – מִמָּתַי? - עַד מָתַי?) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف الزمان **"** (אֶתְמוֹל أمس– אֶמֶשׁ الليلة الماضية – הַיּוֹם اليوم – עַכְשָׁו الآن - בַּבּוֹקֶר فى الصباح – בַּצָּהֳרַיִם فى الظهيرة – בָּעֶרֶב فى المساء – אַחַר-כָּךְ بعد ذلك – טֶרֶם قبل – מִזְּמַן منذ فترة ، וְעוֹד) مثل :

* הַתַּלְמִיד נֶעֱדַר מִבֵּית הַסֵּפֶר בַּשָּׁבוּעַ שֶׁעָבָר .
* נָהַגְתִּי לְבֵיתִי בִּשְׁעוֹת הָעֶרֶב .
* הִיא חָזְרָה מִפָּרִיס אֶתְמוֹל .
* הַפְּגִישָׁה תִּתְקַיֵּם הַיּוֹם בָּעֶרֶב .
* מֵעוֹלָם לֹא הָיָה כַּדָּבָר הַזֶּה.
* מָחָר אֲנִי הוֹלֵךְ לְהִסְתַּבֵּר .
* הַמִּבְצָע יִמָּשֵׁךְ עַד הַשָּׁבוּעַ הַבָּא .
* אֲנִי מְבַלֶּה בַּמּוֹעֲדוֹן בָּעֶרֶב .
* אֶתְמוֹל בַּבּוֹקֶר הָלְכָה אֲחוֹתִי לְבַקֵּר אֵצֶל רוֹפֵא .
* כָּל נִצָּנֵי הַפְּרָחִים יִפָּתְחוּ בַּחוֹדֶשׁ הַבָּא .
* נָסַעְתִּי לְקָהִיר בְּמֶשֶׁךְ שָׁעָה .

3- (**תֵּאוּר סִבָּה**) **ظرف السبب**: وهـــــــو الذى يصف سبب حــــدوث الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (מִפְּנֵי מַה? - מַדּוּעַ? - בְּשֶׁל מַה?) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف السبب **"** (בִּגְלַל بسبب - עֵקֶב بسبب ، فى أعقاب - בְּשֶׁל بسبب - מִפְּאַת بسبب - מֵחֲמַת  بسبب - הוֹדוֹת לְ بفضل - לְרֶגֶל بسبب، من أجل - עַל بسبب - בְּגִין بسبب - כִּי لأن ) مثل :

* הוּא הִתְפַּטֵּר בִּגְלַל הַלַּחַץ .
* הַמִּסְעָדָה נִסְגְּרָה עֵקֶב הָאֵרוּעַ .
* הִיא חָזְרָה בְּשֶׁל עֲיֵפוּת .
* בִּגְלַל הַגֶּשֶׁם לֹא יָצָאנוּ לַטִּיּוּל .
* הַמְּכוֹנִית הִתְעַכְּבָה בִּגְלַל תְּאוּנַת דְּרָכִים.
* הַמְּנַהֵל כָּעַס עַל הַפָּקִיד, כִּי אִחֵר לָעֲבוֹדָה .
* הַפָּקִיד הָיָה מְדֻכְדָּךְ עֵקֶב הַפִּטּוּרִים .
* אָחִי מִשְׁתַּמֵּשׁ בַּמַּחְשֵׁב הֶחָדָשׁ בִּגְלַל מְהִירוּתוֹ הַגְּדוֹלָה .
* יוֹם הָעִיּוּן נִדְחָה בְּשֶׁל בְּעָיוֹת אִרְגּוּנִיּוֹת .
* לְמַעַן אַהֲבָתְךָ עָשִׂיתִי הַכֹּל .
* הוֹדוֹת לְךָ סִיַּמְתִּי אֶת הָעֲבוֹדָה בַּזְּמַן.
* הוּא הִגִּיעַ לְאָן שֶׁהִגִּיעַ הוֹדוֹת לִקְשָׁרָיו וְלֹא הוֹדוֹת לְכִשּׁוּרָיו.
* הוּא נֶעֱדַר מֵהָעֲבוֹדָה בְּגִין מַחֲלָה.
* הוּחְלַט לְפַטֵּר אֶת הָעוֹבֵד שֶׁבְּגִינוֹ קָרְתָה הַתְּאוּנָה.
* הַתְּאוּנָה אֵרְעָה בִּגְלַל תַּקָּלָה טֶכְנִית.
* עֵקֶב הַתְקָפַת טִילִים עַל יִשְׂרָאֵל הֻשְׁמְעָה אַזְעָקַת אֱמֶת .
* הַטִּיּוּל נִדְחָה בְּשֶׁל מֶזֶג הָאֲוִיר הַסּוֹעֵר.
* מִפְּאַת קוֹצֶר הַזְּמַן קִצַּרְתִּי בִּדְבָרַי.
* בֵּית הַמִּשְׁפָּט הֶחְלִיט לְהַחְמִיר בְּעָנְשׁוֹ מֵחֲמַת הַרְשָׁעוֹת קוֹדְמוֹת .
* הוּא נָסַע לְאָמֶרִיקָה לְרֶגֶל עֲסָקָיו.
* הַחַיָּל קִבֵּל עֹנֶשׁ מַאֲסָר עַל עֲרִיקוֹת.
* לֹא הִשְׁתַּתַּפְתִּי בַּטִּיּוּל כִּי הָיִיתִי חוֹלֶה.
* הוּא עָזַב אֶת הָעִיר כִּי לֹא מָצָא בָּהּ עֲבוֹדָה

4- (**תֵּאוּר תַּכְלִית**) **ظرف الغاية**: وهـــــــو الذى يصف الغاية أو الهدف من حــــدوث الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (לְשֵׁם מַה? – לְאֵיזוֹ מַטָּרָה? – לְאֵיזוֹ תַּכְלִית?) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف الغاية**"** (לְשֵׁם من أجل – כְּדֵי لكى – עַל מְנָת لكى ، من أجل – בְּמַטָּרָה بهدف - לְמַעַן لكى ، من أجل ) مثل :

* כְּדֵי לְהַצְלִיחַ צָרִיךְ לְהִתְאַמֵּץ.
* לְשֵׁם קַבָּלַת הַמַּשְׁכַּנְתָּא אַתָּה מִתְבַּקֵּשׁ לָסוּר לִסְנִיפֵנוּ בְּהֶקְדֵּם הָאֶפְשָׁרִי.
* בָּאתִי לְשֵׁם קַבָּלַת הַפְּרָס .
* הוּא עָשָׂה הַכֹּל עַל מְנָת לְהוֹכִיחַ שֶׁאֵינוֹ אָשֵׁם.
* עַל מְנָת לִמְנוֹעַ מְרִיבוֹת הֶחְלַטְנוּ לְחַלֵּק אֶת הַתַּפְקִידִים עַל-יְדֵי הַגְרָלָה.
* הִגַּעְנוּ לְכָאן בְּמַטָּרָה לַעֲזֹר לָכֶם .
* הֵם בָּאוּ לַמִּשְׂרָד עַל מְנָת לְקַבֵּל מֵידָע .
* חַבְרֵי הַפַּרְלָמֶנְט הִתְכַּנְּסוּ כְּדֵי לָדוּן בְּנוֹשֵׂא הַתַּקְצִיב .
* הַהוֹרִים עוֹשִׂים הַכֹּל לְמַעַן חִנּוּךְ יַלְדֵיהֶם .
* הֵם הִצְטַיְּדוּ בִּמְעִילֵי גֶּשֶׁם כְּדֵי לְהִתְגּוֹנֵן מִפְּנֵי הַגֶּשֶׁם .
* נָסַעְנוּ לְקָהִיר כְּדֵי לְבַלּוֹת אֶת חוּפְשַׁת הַקַּיִץ .
* צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת הַכֹּל כְּדֵי לִמְצוֹא פִּתְרוֹן לַבְּעָיָה .
* הִזְמַנּוּ אֶת הַטֶּכְנַאי עַל מְנָת לְתַקֵּן אֶת הַמַּזְגָן.
* נָסַעְנוּ לְקָהִיר כְּדֵי לִרְאוֹת אֶת הָעַתִּיקוֹת .
* הֵם עָבְרוּ לָגוּר בְּעִיר הַבִּירָה כְּדֵי לִמְצוֹא עֲבוֹדָה .
* הָלַכְנוּ לַסִּפְרִיָּה עַל מְנָת לִשְׁאוֹל סְפָרִים .
* הָעוֹבְדִים שָׁבְתוּ כְּדֵי לְקַבֵּל אֶת זְכוּיּוֹתֵיהֶם .
* שַׂר הַחוּץ הַגֶּרְמָנִי בִּקֵּר בָּאֵזוֹר עַל מְנָת לְהַתְחִיל בְּשִׂיחוֹת הַשָּׁלוֹם .

5- (**תֵּאוּר אוֹפֶן**) **ظرف الكيفية**: وهـــــــو الذى يصف كيفية حدوث الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (אֵיךְ? – כֵּיצַד? – בְּאֵיזֶהאוֹפֶן?) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف الكيفية**"** (לְאַט ببطء – מַהֵר بسرعة – בִּזְהִירוּת بحذر – הֵיטֵב جيداً - כְּמוֹ مثل – בְּלִי بدون) مثل :

* הַצָּב הוֹלֵךְ לְאַט .
* נַהָג, סַע לְאַט!
* הוּא הִתְקַדֵּם לְאִטּוֹ בְּמַעֲלֶה הָרְחוֹב.
* אִם תַּעֲבוֹד מַהֵר תִּגְמוֹר אֶת הָעֲבוֹדָה לִפְנֵי כּוּלָּם.
* אַל תִּתְרַגֵּז מַהֵר, קוֹדֶם תִּשְׁמַע מַה קָּרָה.
* יֵשׁ לַחְצוֹת אֶת הַכְּבִישׁ בִּזְהִירוּת וּלְהִסְתַּכֵּל הֵיטֵב שְׂמֹאלָה וְיָמִינָה.
* הִיא סִדְּרָה אֶת הַפְּרָחִים בָּאֲגַרְטָל בִּזְהִירוּת רַבָּה .
* אֲנִי מַכִּיר אוֹתוֹ הֵיטֵב, גָּדַלְנוּ יַחַד בְּאוֹתָהּ שְׁכוּנָה.
* לָמַדְתָּ הֵיטֵב הַשָּׁנָה, וְלָכֵן הִצְלַחְתָּ מְאוֹד בַּלִּמּוּדִים.
* הוּא עוֹבֵד כְּמוֹ חֲמוֹר.
* אֵינְךָ יָכוֹל  לַעֲזוֹב אֶת הָאָרֶץ בְּלִי דַּרְכּוֹן.
* הִיא דִּבְּרָה בְּלִי לְהַיְשִׁיר אֵלָיו מַבָּט .

6- (**תֵּאוּר מַצָּב**) **ظرف الحال**: وهـــــــو الذى يصف كيفية حدوث الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (בְּאֵיזֶה מַצָּב? – בְּאֵילוּ נְסִבּוֹת?) ، مثل :

* הַסְּטוּדֶנְטִים יָצְאוּ מִן הַבְּחִינָה מְרוּצִים .
* הַבַּחוּרִים חָזְרוּ מִן הַטִּיּוּל עֲיֵפִים .
* הַבָּנוֹת הָיוּ בַּחֲתוּנָּה שְׂמֵחוֹת .
* הַשַּׂחְקָנִים סִיְּמוּ אֶת הַמִּשְׂחָק עֲצוּבִים .
* הַתַּלְמִידִים הָיוּ בִּימֵי הַחוּפְשָׁה עַצְלָנִים .
* הַחַיָּל חָזַר מִשְּׂדֵה הַקְּרָב חָזָק .
* הַמּוֹרָה יָצְאָה מִן הַכִּתָּה עֲיֵפָה .
* הָאִישׁ חָזַר מֵהַנְּסִיעָה בָּרִיא .
* הוּא כָּתַב יָפֶה אֶת הַשִּׁעוּר.

7- (**תֵּאוּר מִדָּה/** **כַּמּוּת) ظرف المقدار/الكمية** : وهـــــــو الذى يصف الحدث من حيث الكم وطول الزمان والبعد والقرب ، ويجيب على السؤال بــ (בְּאֵיזוֹמִדָּה? بأى مقدار ، כַּמָּה ؟ كم؟ כַּמָּה זְמַן? كم من الوقت؟ ، כַּמָּהפְּעָמִים? كم مـرة؟ ، אֵיזֶה מֶרְחָק? ما المسافة؟ ) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف المقدار **/** الكيفية**"** (הַרְבֵּה كثيراً – מְאוֹד بقدر كبير – פִּי ضعف – כִּפְלַיִם الضِعْف - שִׁבְעָתַיִם أضعاف مضاعفة – בְּמֶשֶׁךְ طوال ، خلال) مثل :

* טִיַּלְתִּי הַרְבֵּה בִּסְבִיבוֹת רִיאָד , וַאֲנִי מַכִּיר הֵיטֵב אֶת הָאֵזוֹר.
* כְּדֵי לְהַצְלִיחַ בְּתַחֲרוּיוֹת סְפּוֹרְט צָרִיךְ לְהִתְאַמֵּן הַרְבֵּה.
* בַּיַּעַר יֵשׁ הַרְבֵּה עֵצִים.
* יֵשׁ לִי הַרְבֵּה חֲבֵרִים טוֹבִים.
* הַבְּחִינָה הָיְתָה קָשָׁה מְאוֹד.
* אֲנִי שָׂמֵחַ מְאוֹד שֶׁבָּאתֶם לְבַקֵּר אוֹתִי.
* תּוֹךְ עֶשֶׂר שָׁנִים גָּדַל בֵּית הַסֵּפֶר פִּי שְׁלוֹשָׁה.
* בְּתּוֹךְ שָׁנִים מְעַטּוֹת גָּדַל שֶׁטַח הָעִיר פִּי שְׁנַיִם.
* לְפִי דִּין הַתּוֹרָה הַבְּכוֹר מְקַבֵּל כִּפְלַיִם מִכָּל אֶחָד מֵאֶחָיו בִּירוּשַׁת אֲבִיהֶם.
* הַמַּעֲשֶׂה חָמוּר מִלְּכַתְּחִלָּה , וּמִשּׁוּם פְּגִיעָתוֹ בָּאֲנָשִׁים חַסְרֵי אוֹנִים הֲרֵי הוּא חָמוּר שִׁבְעָתַיִם.
* מֶשֶׁךְ הַשִּׁעוּר שָׁעָה, וּמֶשֶׁךְ הַהַפְסָקָה עֶשֶׂר דַּקּוֹת.
* בְּמֶשֶׁךְ שְׁנַת הַלִּמּוּדִים נֵצֵא לְאַרְבָּעָה טִיּוּלִים כִּתָּתִיִּים.
* הַחֲנוּת תִּהְיֶה סְגוּרָה לְמֶשֶׁךְ שָׁבוּעַ וְתִפָּתַח שׁוּב בְּיוֹם רִאשׁוֹן הַבָּא.
* בְּנִי לֹא הִפְסִיק לְהִשְׁתּוֹלֵל בְּמֶשֶׁךְ כָּל הַחֲגִיגָה.
* נָסַעְתִּי לְקָהִיר בְּמֶשֶׁךְ שָׁעָה .

8- (**תֵּאוּר תְּנַאי) ظرف الشرط** : وهـــــــو الذى يصف شرط حدوث أو عدم حدوث الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (בְּאֵיזוֹ מִקְרֶה? - فى أى حالة؟ ، בְּאֵיזֶה תְּנַאי?) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف الشرط**"** (בְּמִקְרֶה שֶׁל فى حالة – בְּלִי بدون ) مثل :

* כַּבּוּ אֶת הַמַּחְשֵׁב בְּמִקְרֶה שֶׁל הַפְסָקַת חַשְׁמַל.
* בְּלִי תַּקְצִיב מַתְאִים לֹא נוּכַל לְהוֹצִיא לַפּוֹעַל אֶת הַתָּכְנִית.
* בְּלִי מערכת שעות מדויקת יתמוטטו כל סדרי העבודה.
* הטיול יתבטל במקרה של שרב .
* בְּלִי המגרעת הזאת הוא היה יכול להיות אדם מושלם.
* במקרה של תחושת בחילה ניתן לשטוף את הפה במים קרים מאוד.
* בְּלִי קמח אין תורה .
* במקרה של שביתת רופאים שר הבריאות יתפטר .
* בְּלִי מים לא נוכל לחיות .

9- (**תֵּאוּר וִתּוּר) ظرف الاستدراك**: وهـــــــو الذى يصف شرط الاستدراك فى الفعل ، ويجيب على السؤال بــ (לַמְרוֹת מַה? – بالرغم من ما ؟ ، עַל אַף מַה?) ، ومن الكلمات التى تميز **"**ظرف الاستدراك **"** (לַמְרוֹת بالرغم من – עַל אַף على الرغم من – חֵרֶף بالرغم ) مثل :

* למרות הגשם יצאנו לטיול ונהנינו מאוד.
* טלי החליטה להשתתף בתחרות הריצה למרות מחלתה.
* על אף התייקרות מחירי הטיסות נוסעים רבים לחופשה בחו"ל.
* חרף המאמצים הרבים לא הצליחו הרופאים להציל את חיי הפצוע.
* ההצעה התקבלה חרף התנגדותם של כמה חברים.
* הם עזרו למרות הקושי.
* נורתה אש על אף ההסכם.
* הוּא הִצְלִיחַ בָּעֲבוֹדָה לַמְרוֹת הַקְּשָׁיִים .
* הם קנו את המכונית על אף המחיר הגבוה .
* הטיול מתקיים חרף הגשמים החזקים .

البدل (**הַתְּמוּרָה**)

**☜ "**البدل**"** (הַתְּמוּרָה) هو جزء من الأجزاء المكملة للجملة ، وقد يأتى عبارة عن كلمة واحدة أو عدة كلمات ، ويحل محل المبدل منه ، ويقوم بوظيفته فى الجملة ، وينفصل **"**البدل**"** عن سائر أجزاء الجملةبالفاصلة (פְּסִיק)إلا إذا كان كلمة واحدة فإنه يكتب بشكل مباشر بدون فاصلة على النحو التالى :

* שַׂר הַחוּץ הַסָּעוּדִי, סַעוּד אַלְפַיְיסַל , יְבַקֵּר בְּסִין הַשָּׁבוּעַ .
* נְשִׂיא מִצְרַיִם, הַנָּשִׂיא מוּבָּארַק, יִנְאַם הָעֶרֶב .
* הַמַּדְּעָן הַמִּצְרִי , ד"ר אַחְמַד זוּוִיל , חֲתַן פְּרָס נוֹבֶּל לְפִיזִיקָה .
* הד"ר אָבִי כֹהֵן הִצְלִיחַ לְרַפֵּא אוֹתִי .
- **بدل مطابق** (תְּמוּרָה מְזָהָה) وهو عبارة عن اسم شخص أو مدينة منظمة أو عمل فنى أو صحيفة ... إلـــخ ويوضع بين علامتى تنصيص (שְׁתֵּי מֵרְכָאוֹת) ، على النحو التالى :
* רָאִיתִי אֶת הַסֶּרֶט "עֲבוֹדַת נְמֵלִים" וְנֶהֱנֵיתִי מְאוֹד .
* הַמַּחֲזֶמֶר " עֲלוּבֵי הַחַיִּים" הָעֳלָה מֵחָדָשׁ.
* הָעִתּוֹן הַיִּשְׂרְאֵלִי "יְדִיעוֹת אַחֲרוֹנוֹת" הוּא הַנָּפוֹץ בְּיוֹתֵר .

- **بدل شامل** (תְּמוּרָה מְפָרֶטֶת) ويسمى أيضاً (תְּמוּרָה כּוֹלֶלֶת) وهو الذى يشتمل على جزء شامل من أجزاء الجملة ويذكر التفاصيل بعد إجمالها ، على النحو التالى :

* בָּרַמְזוֹר יֵשׁ שְׁלוֹשָׁה צְבָעִים : אָדוֹם , כָּתוֹם וְיָרוֹק .
* קָנִיתִי אֶת הַמִּצְרָכִים: לֶחֶם, חָלָב, גְּבִינָה וְשׁוֹקוֹלָד.
* לִקְרַאת הֶחָג חִלְּקוּ מַתָּנוֹת : כְּלֵי בַּיִת , מַצָּעִים וּתְמוּנוֹת .

- **بدل جزئى** (תְּמוּרָה מְצַמְצֶמֶת) وهو جزء من المبدل منه يحل محله ، وأحياناً تسبقه كلمة للتخصيص (בְּעִקָּר – خصوصاً ، لاسيما, בִּמְיוּחָד وبخاصة , כְּגוֹן مثل ,דְּהַיְנוּ – أى ، أعنى ، يعنى) ، وذلك على النحو التالى :

* חָדְשֵׁי הַקַּיִץ, בִּמְיוּחָד אוֹגוּסְט, גּוֹרְמִים לְהִתְאַדּוּת מְקוֹרוֹת הַמַּיִם.
* הַמְּבַקְּרִים בַּתַּעֲרוּכָה, דְּהַיְנוּ הַתַּלְמִידִים , גִּלּוּ עִנְיָן.

الاعتراض – الجملة الاعتراضية (**הַהֶסְגֵּר**)

**☜ "**الاعتراض – الجملة الاعتراضية**"** (הַהֶסְגֵּר) هو جزء من الأجزاء المكملة للجملة ، وقد يأتى عبارة عن كلمة واحدة أو عدة كلمات ، وهو لاينتمى إلى صلب الجملة الرئيسية ، ولكنه يأتى للتعبير عن ملاحظة إضافية خارج المضمون العام للجملة . وغالباً مايأتى للإعلان عن صلة المتحدث بالفكرة الأساسية ، وتستخدم له ألفاظ مثل : (כַּמּוּבָן – بالطبع ، כַּנִּרְאֶה – على مايبدو ، לְצַעֲרִי – لأسفى ، בְּקִצּוּר باختصار ، לְדַעְתִּי فى رأيى ، בְּוַדַּאי باتأكيد ، ז"ל طـيب الله ثراه ، בְּבַקָּשָׁה – من فضلك تفضل) وينفصل **"**الاعتراض**"** عن سائر أجزاء الجملةبالفاصلة (פְּסִיק) **أو** بالخط الفاصل(קַו מַפְרִיד) وذلك على النحو التالى :

* לְצַעֲרֵנוּ, לֹא נוּכַל לְהִשְׁתַּתֵּף בְּשִׂמְחַתְכֶם. קַבְּלוּ נָא אֶת בִּרְכוֹתֵינוּ בִּכְתָב.
* אַתָּה תְּקַבֵּל , כַּמּוּבָן , אֶת הַמַּגִּיעַ לְךָ .
* מוּטָב, לְדַעְתִּי, לְהַמְתִּין וְלִרְאוֹת אֵיךְ יִתְפַּתְּחוּ הָעִנְיָנִים.
* לְדַעַת מוּמְחִים, קְטַנִּים הַסִּכּוּיִים לְגַלּוֹת בְּאֵזוֹר זֶה נֵפְט בְּכַמּוּיּוֹת מִסְחָרִיּוֹת.
* לְדַעַת רַבִּים, זֶה הָיָה צַעַד מְיוּתָּר.
* אִשְׁתִּי רוֹצָה לִקְנוֹת אֶת הַסַּפָּה הַזֹּאת, אֲבָל לְדַעְתִּי הִיא יְקָרָה מִדַּי.
* רָאוּי, לְדַעְתֵּנוּ, לִשְׁקוֹל אֶת הָעִנְיָן מֵחָדָשׁ.
* בְּבַקָּשָׁה, הִנֵּה הַמִּיץ שֶׁהִזְמַנְתֶּם.
* לֹא יָכוֹלְתִּי לָבוֹא אֶתְמוֹל, לְצַעֲרִי הָרַב.
* לְדַעְתֵּנוּ, לֹא נַסְפִּיק לְהַגִּיעַ לְהַצָּגָה רִאשׁוֹנָה.
* הִיא , בְּלִי עַיִן הָרַע , הֲכִי יָפָה בַּפָקוּלְטָה .

النداء – الالتفات (**הַפְּנִיָּה**)

**☜ "**النداء – الالتفات**"** (הַפְּנִיָּה) هو جزء من الأجزاء المكملة للجملة ، وقد يأتى عبارة عن كلمة واحدة أو عدة كلمات ، وهو لاينتمى إلى صلب الجملة الرئيسية ، ويأتى فى أول الجملة أو فى وسطها أو فى آخرها وتستخدم له ألفاظ مثل : (חֲבֵרִים יְקָרִים – رفاقى الأعزاء ، גְּבִירוֹתַי וְרַבּוֹתַי – سيداتى آنساتى ، אוֹרְחִים נִכְבָּדִים – ضيوفنا الأعزاء ، بالإضافة لأسماء الأعلام ) وينفصل **"**النداء**"** عن سائر أجزاء الجملةبالفاصلة (פְּסִיק)، وذلك على النحو التالى :

* סַמִיר , מַדּוּעַ לֹא בָּאתָ אֶתְמוֹל לַפְּגִישָׁה?
* וְעַכְשָׁו, גְּבִירוֹתַי וְרַבּוֹתַי, נַתְחִיל בַּשִּׂיחָה.
* הַקִּיצָה , עַמִּי , עַד מָתַי תִּישָׁנָה .
* שָׁלוֹם רַב שׁוּבֵךְ , צִפּוֹרָה נֶחְמָדָה .
* אֲנִי נִשְׁבָּע לָכֶם , חֲבֵרִים יְקָרִים, שֶׁחֲסַרְתֶּם לִי מְאוֹד .
* בִּתִּי, בּוֹאִי לְכָאן .

النداء – الهتاف (**הַקְּרִיאָה**)

**☜ "**الهتاف - النداء **"** (הַקְּרִיאָה) هو أيضاً جزء من الأجزاء المكملة للجملة ، وقد يأتى عبارة عن كلمة واحدة أو عدة كلمات ، وهو لاينتمى إلى صلب الجملة الرئيسية ، ويأتى فى أول الجملة أو فى وسطها أو فى آخرها وتستخدم له ألفاظ مثل : (יַאלְלָה – يالا ، אוֹי – آه ، أها ، ويح ، אוֹי וַאֲבוֹי – ويلاه ، واحسرتاه יוֹפִי – رائع ، ممتاز ، דַּי كفى ، הֵידָד مرحى مرحى ،ماشاء الله ، יָפֶה رائع ، جميل ) وينفصل **"**الهتاف **"** عن سائر أجزاء الجملةبالفاصلة (פְּסִיק)، وتتبعه علامة التأثر والانغعال والتعجب (!) وذلك على النحو التالى :

* יַאלְלָה, קוּם כְּבָר! מְאוּחָר!
* יַאלְלָה, אֲנִי צָרִיךְ לִסְגּוֹר אֶת הַטֶּלֶפוֹן, לְהִתְרָאוֹת!
* אוֹי, שָׁכַחְתִּי אֶת הַמִּסְמָךְ בַּבַּיִת.!
* יַאלְלָה , בּוֹאוּ כְּבָר!
* אוֹי, אֲנִי מִשְׁתַּגֵּעַ מֵהַכְּאֵב רֹאשׁ הַזֶּה!
* אוֹי, נָכוֹן, אַתָּה צוֹדֵק! אֵיךְ לֹא חָשַׁבְתִּי עַל זֶה קוֹדֶם!?
* אוֹי וַאֲבוֹי ! מַה נַעֲשֶׂה עַכְשָׁו ?
* יוֹפִי, אֲנִי שְׂמֵחָה.
* אִבַּדְתִּי אֶת הַכֶּסֶף שֶׁנָּתַתָּ לִי. - יוֹפִי, מַמָּשׁ יוֹפִי!
* סַע אָחוֹרָה - עוֹד קְצָת , עוֹד, עוֹד, דַּי!
* דַּי! אֲנִי לֹא רוֹצֶה לִשְׁמוֹעַ עַל זֶה יוֹתֵר!
* הֵידָד, זָכִינוּ בַּגָּבִיעַ הַלְּאוּמִּי!
* הֶחְלַטְתָּ לְהִצְטָרֵף אֵלֵינוּ, יָפֶה!
* " יָפֶה מְאוֹד," אָמְרָה הַמּוֹרָה.

**תַּרְגִּילִים**

**קְבַע אֶת חֵלֶק הַמִּשְׁפָּט שֶׁבֵּין הַסּוֹגְרַיִם**

* (אוֹי), שָׁכַחְתִּי אֶת הַמִּסְמָךְ בַּבַּיִת.! (........................................................................)
* אַתָּה תְּקַבֵּל , (כַּמּוּבָן) , אֶת הַמַּגִּיעַ לְךָ . (........................................................................)
* יֵשׁ (מְעַט) קָפֶה בַּכּוֹס . (........................................................................)
* כַּאֲשֶׁר מַרְתִּיחִים מַיִם (הֵם) נֶהֱפָכִים לְאֵדִים . (........................................................................)
* הַבַּחוּרִים חָזְרוּ מִן הַטִּיּוּל (עֲיֵפִים) . (........................................................................)
* הוּא כָּתַב יָפֶה אֶת (הַשִּׁעוּר). (........................................................................)
* כַּבּוּ אֶת הַמַּחְשֵׁב (בְּמִקְרֶה שֶׁל הַפְסָקַת חַשְׁמַל). (........................................................................)
* הַפְּגִישָׁה תִּתְקַיֵּם הַיּוֹם בָּעֶרֶב . (........................................................................)
* הַמַּחֲזֶמֶר (" עֲלוּבֵי הַחַיִּים") הָעֳלָה מֵחָדָשׁ. (........................................................................)
* (יַאלְלָה) , בּוֹאוּ כְּבָר! (........................................................................)
* הוּא הִתְקַדֵּם (לְאִטּוֹ) בְּמַעֲלֶה הָרְחוֹב . (........................................................................)
* הֵם בָּאוּ לַמִּשְׂרָד (עַל מְנָת לְקַבֵּל מֵידָע) . (........................................................................)
* הַחֲתוּלִים יַלְּלוּ מִתַּחַת לַחַלּוֹן . (........................................................................)
* כָּל הַיְּלָדִים (תְּמִימִים) . (........................................................................)
* הַטִּיּוּל נִדְחָה (בְּשֶׁל מֶזֶג הָאֲוִיר הַסּוֹעֵר). (........................................................................)
* הַמַּרְצֶה (בִּקֵּש לְהַסְבִּיר) אֶת הַשִּעוּר . (........................................................................)
* (הַנַּהָג) אִבֵּד אֶת הַשְּׁלִיטָה . (........................................................................)
* הֶחְלַטְתָּ לְהִצְטָרֵף אֵלֵינוּ, (יָפֶה)! (........................................................................)
* הִיא ,( בְּלִי עַיִן הָרַע ), הֲכִי יָפָה בַּפָקוּלְטָה . (........................................................................)
* (בִּתִּי), בּוֹאִי לְכָאן . (........................................................................)
* הַמְּבַקְּרִים בַּתַּעֲרוּכָה, דְּהַיְנוּ הַתַּלְמִידִים , גִּלּוּ עִנְיָן. (........................................................................)
* (בְּלִי קֶמַח) אֵין תּוֹרָה . (........................................................................)
* הֵם עָזְרוּ לַמְרוֹת הַקּוֹשִׁי.(........................................................................)
* הַבְּחִינָה הָיְתָה קָשָׁה (מְאוֹד). (........................................................................)
* הַקִּיצָה (עַמִּי) , עַד מָתַי תִּישָׁנָה . (........................................................................)
* רָאוּי, (לְדַעְתֵּנוּ), לִשְׁקוֹל אֶת הָעִנְיָן מֵחָדָשׁ. (........................................................................)
* שַׂר הַחוּץ הַסָּעוּדִי, (סַעוּד אַלְפַיְיסַל) , יְבַקֵּר בְּסִין הַשָּׁבוּעַ . (......................................)
* הַתַּלְמִידִים הָיוּ בִּימֵי הַחוּפְשָׁה (עַצְלָנִים) . (........................................................................)
* בָּאתִי (לְשֵׁם קַבָּלַת הַפְּרָס) . (........................................................................)
* (מִפְּאַת קוֹצֶר הַזְּמַן) קִצַּרְתִּי בִּדְבָרַי. (........................................................................)
* (מֵעוֹלָם) לֹא הָיָה כַּדָּבָר הַזֶּה. (........................................................................)
* (אוֹי), שָׁכַחְתִּי אֶת הַמִּסְמָךְ בַּבַּיִת.! (........................................................................)
* (בְּלִי מַיִם) לא נוּכַל לַחַיּוֹת . (........................................................................)
* שְׁלוֹשָׁה יְלָדִים מְשַׂחֲקִים (בִּקְּצֶה הָרְחוֹב) . (........................................................................)
* (אָבִיו שֶׁל הַיֶּלֶד) הֶחְלִיט לִנְסוֹעַ לְדַמָאם . (........................................................................)
* (הֵידָד), זָכִינוּ בַּגָּבִיעַ הַלְּאוּמִּי! (........................................................................)
* הִיא סִדְּרָה אֶת הַפְּרָחִים בָּאֲגַרְטָל (בִּזְהִירוּת רַבָּה) . (........................................................................)
* (נָסַעְנוּ) לְקָהִיר כְּדֵי לִרְאוֹת אֶת הָעַתִּיקוֹת . (........................................................................)
* הוּא עוֹבֵד (כְּמוֹ חֲמוֹר.( (........................................................................)
* (נָסַעְתִּי) לְקָהִיר בְּמֶשֶׁךְ שָׁעָה . (........................................................................)
* נָסַעְתִּי לְקָהִיר (בְּמֶשֶׁךְ שָׁעָה) .(........................................................................)
* הַהוֹרִים עוֹשִׂים אֶת הַכֹּל (לְמַעַן חִנּוּךְ יַלְדֵיהֶם) . (........................................................................)
* (דַּי)! אֲנִי לֹא רוֹצֶה לִשְׁמוֹעַ עַל זֶה יוֹתֵר! (........................................................................)
* הַמְּבַקְּרִים בַּתַּעֲרוּכָה,(דְּהַיְנוּ הַתַּלְמִידִים) , גִּלּוּ עִנְיָן. (................................................................)
* בַּיַּעַר יֵשׁ (הַרְבֵּה עֵצִים). (........................................................................)
* הִיא דִּבְּרָה (בְּלִי לְהַיְשִׁיר אֵלָיו מַבָּט) . (........................................................................)
* הוּא נֶעֱדַר מֵהָעֲבוֹדָה (בְּגִין מַחֲלָה). (........................................................................)
* סַעִיד (חָזַר לָקַחַת) אוֹתִי . (........................................................................)
* הָאִשָּׁה (הָיְתָה) אַלְמָנָה . (........................................................................)
* וְעַכְשָׁו, (גְּבִירוֹתַי וְרַבּוֹתַי, נַתְחִיל בַּשִּׂיחָה. (........................................................................)
* מוֹחַמַד נִפְגַּשׁ (עִם דוֹדוֹ) . (........................................................................)
* הַחַיָּל (חָזַר) מִשְּׂדֵה הַקְּרָב חָזָק . (........................................................................)
* הָלַכְנוּ לַסִּפְרִיָּה (עַל מְנָת לִשְׁאוֹל סְפָרִים) . (........................................................................)
* הַמְּנַהֵל כָּעַס עַל הַפָּקִיד, (כִּי אִחֵר לָעֲבוֹדָה) . (...................................................)

أنواع الجملة العبرية من حيث التركيب

(**מִשְׁפָּט פָּשׁוּט**) جملة بسيطة

**☜** (מִשְׁפָּט פָּשׁוּט) **"**الجملة البسيطة **"** هى الجملة التى تتكون من الأجزاء الرئيسية (المسند إليه والمسند) وبعض الأجزاء الفرعية (التابع ، الظرف ، الاعتراض ، البدل ، النداء ، الالتفات ) . والترتيب الطبيعى لأجزاء الجملة البسيطة الرئيسة هو (المسند إليه + المسند + المفعول) بينما تأتى الأجزاء الفرعية فى أى موضع فى الجملة – كما أسلفنا – ويفصل بينه وبين الأجزاء الرئيسية بالفاصلة ، مثل :

* אַבָּא הָלַך לְבַקֵּר בַּמֶרְכַּז הַהֶיסְטוֹרִי .
* קִבַּלְתִּי אֲרוּחַת עֶרֶב עִם הַמִּשְׁפָּחָה בַּמִּסְעָדָה .
* נָסַעְתִּי לְקָהִיר בְּמֶשֶׁךְ שָׁעָה .
* הִזְמַנּוּ אֶת הַטֶּכְנַאי עַל מְנָת לְתַקֵּן אֶת הַמַּזְגָן.
* הַמּוֹרָה יָצְאָה מִן הַכִּתָּה עֲיֵפָה .
* הַחַיָּל חָזַר מִשְּׂדֵה הַקְּרָב חָזָק .
* הוּא נֶעֱדַר מֵהָעֲבוֹדָה בְּגִין מַחֲלָה.
* הוּא הִצְלִיחַ בָּעֲבוֹדָה לַמְרוֹת הַקְּשָׁיִים .
* אַתָּה תְּקַבֵּל , כַּמּוּבָן , אֶת הַמַּגִּיעַ לְךָ .
* הָעוֹבְדִים שָׁבְתוּ כְּדֵי לְקַבֵּל אֶת זְכוּיּוֹתֵיהֶם .
* יֵשׁ לִי הַרְבֵּה חֲבֵרִים טוֹבִים.
* הָעִבְרִית אֵינָהּ קָשָׁה .
* הַתְּאוּנָה אֵרְעָה בִּגְלַל תַּקָּלָה טֶכְנִית.
* הַתַּלְמִיד נֶעֱדַר מִבֵּית הַסֵּפֶר בַּשָּׁבוּעַ שֶׁעָבָר .

ومن الممكن أن يحدث تغيير فى بنية الجملة للتأكيد على جزء معين فيها فيتم نقله إلى البداية ، مثل :

* אֶת אַבָּא פָּגַשְׁתִּי אֶמֶשׁ .
* אֶת הַסֵּפֶר קָנִיתִי בְּזוֹל .

 ويمكن كذلك تقديم المسند على المسند إليه إذا مابدأت الجملة بالظرف أو بالمفعول ، مثل :

* בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ .
* לְרִיאָד הִגִּיעָה אִמָּא לִפְנֵי שָׁבוּעַ .

(**מִשְׁפָּט כּוֹלֵל**) جملة شاملة

**☜** (מִשְׁפָּט כּוֹלֵל) **"**الجملة الشاملة**"** هى فى حقيقتها جملة بسيطة يتكرر بعض أجزاءها ؛ لذا فهى قد تحتوى على أكثر من فاعل (مسند إليه) ، أو أكثر من فعل (مسند) ، أو أكثر من مفعول ، أو أكثر من ظرف ، ونفصل بين الأجزاء المتكررة بالفاصلة (פְּסִיק) ثم نضع واو العطف قبل الجزء الأخير ، مثل:

* מִצְרַיִם , סָעוּדְיָה וְקָטָר גִּנּוּ אֶת הַטֶּרוֹר .
* אֲנִי , אַתָּה וְהוּא סְטוּדֶנְטִים חָרוּצִים .
* אֲנִי אָכַלְתִּי , שָׁתִיתִי וְהָלַכְתִּי לִישׁוֹן .
* אֲנִי אוֹהֵב אֶת אַבָּא , אֶת אִמָּא , אֶת אָחִי וְאֶת אִשְׁתִּי .
* אַתָּה נִפְגַּשְׁתָּ עִם הַמְּנַהֵל, עִם הַפְּקִידִים וְעִם הַפּוֹעֲלִים .
* בְּמִצְרַיִם , בִּלְבָנוֹן וּבְמָרוֹקוֹ יֵשׁ אֲתָרִים תַּיָּרוּתִיִּים .
* הַבַּיִת הֶחָדָשׁ גָּדוֹל, רָחָב, נָקִי, וְיָפֶה .
* אֲנַחְנוּ נִסַּע לְקָהִיר, לְפָּרִיז וּלְלוֹנְדּוֹן .
* בַּלַּיְלָה , בַּבּוֹקֶר וּבַצָּהֳרַיִם יָרַד גֶּשֶׁם חָזָק .

 ويتبين من الأمثلة السابقة أن الجزء الشامل فى الجملة قد يأتى مسند إليه أو مسند أو مفعول أو ظرف أو تابع . وأول خطوة للتعرف على هذا الجزء الشامل هى ملاحظة تطابق الأجزاء الشاملة فى العدد والجنس وفى الأفعال تكون متطابقة فى الزمن والضمير ، وأن تقبل الربط فيمـــا بينها بواو العطف ؛ فمثلاً جملة (שְׁלוֹשֶׁת חַבְרֵי הַמִּפְלָגָה הַחֲדָשִׁים שֶׁלָּנוּ נִבְחֲרוּ) لاتعتبر جملة شاملة لأن التوابع فى هذه الجملة تختلف فى أنواعها (שְׁלוֹשֶׁת - לְוַאי כַּמּוּת) ، (הַמִּפְלָגָה - לְוַאי סוֹמֵךְ) ، (הַחֲדָשִׁים - לְוַאי תּוֹאַר) ، (שֶׁלָּנוּ- לְוַאי קִנְיָן) . وكذلك جملة (הִלְבַּשְׁתִּי אֶת הַיַּלְדָּה אֶת הַשִּׂמְלָה) ليست جملة شاملة لأننا لايمكن أن نربط بين المفعولين بواو العطف . وينطبق هذا أيضا على جملة (בַּשָָּׁנָה שֶׁעָבְרָה בְּסוֹף הַקַּיִץ נָסַעְנוּ לִבְּרִיטַנְיָה) لأننا لايمكن أن نربط ظرفى الزمان بواو العطف . ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار تكرار حروف النسب قبل الجزء الشامل (נִזְכַּרְתִּי בַּאֲבִי, בְּאָחִי וּבְאִמִּי ) وكذلك (אֲנִי אוֹהֵב אֶת אַבָּא , אֶת אִמָּא , אֶת אָחִי וְאֶת אִשְׁתִּי) ، ولكن هذا لايعنى أن نضع أمام المفاعيل حروف نسب لاتتناسب مع الفعل فنقول مثلاً (סַעִיד קָרָא אֶת הַסֵּפֶר וְהִתְעַנְיֵן בּוֹ) ولانقول (סַעִיד קָרָא אֶת הַסֵּפֶר וְהִתְעַנְיֵן אוֹתוֹ).

وتجدر الإشارة إلى أن الكلمة التى تأتى للتوكيد لاتعبر عن جزء شامل ، مثل (הַמָּטוֹס הִמְרִיא מַעְלָה מַעְלָה) ، وكذلك (הַפַּרְדְּסָן בָּנָה חוֹמָה לַכֶּרֶם סָבִיב סָבִיב) .

סוּגֵי הַקְּשָׁרִים בַּמִּשְׁפָּט הַכּוֹלֵל – أنواع العلاقات فى الجملة الشاملة

- (**קֶשֶׁר שֶׁל הוֹסָפָה**) علاقة الإضافة – ونستخدم لها بالإضافة إلى واو العطف بعض الأدوات الأخرى مثل (גַּם – אַף – נוֹסָף עַל – לְרַבּוֹת ) وذلك على النحو التالى :-

* אָכַלְנוּ, הִתְקַלַּחְנוּ וְגַם הִסְפַּקְנוּ לָנוּחַ .
* אַחְמַד, סַעִיד גַּם סַמִיר נִשְׁאֲרוּ בַּבַּיִת .
* לֹא רַק הוּא מַסְכִּים עִם דְּבָרֶיךָ, אַף אֲנִי מַסְכִּים עִמָּם .
* כָּל הַמּוֹרִים לְרַבּוֹת הַמְּחַנֵּךְ שֶׁלָּנוּ הִשְׁתַּתְּפוּ בַּטֶּקֶס .

- (**קֶשֶׁר שֶׁל נִגּוּד**) علاقة التضاد ونستخــــــــــدم لها بعـــض الأدوات مثل (אֶלָּא– אַךְ – אֲבָל – כִּי אִם ) وذلك على النحو التالى :-

* לֹא דָנִי וְיוֹסִי , אֶלָּא גָּדִי שָׁבַר אֶת הַצַּלַּחַת .
* דִּבַּרְתִּי עִם הַמְּשׁוֹרֵר , אַךְ לֹא עִם הַזַּמָּר .
* לֹא סָמִי יִהְיֶה הַמְּנַהֵל הַבָּא , כִּי אִם מַנְסוּר .

- (**קֶשֶׁר שֶׁל בְּרִירָה**) علاقة الاختيار ونستخــــــــــدم لها الأداة (אוֹ- אוֹ... אוֹ) وذلك على النحو التالى :-

* אָסוּר לֶאֱכוֹל אוֹ לִשְׁתּוֹת בְּמֶשֶׁךְ הָרֵאָיוֹן .
* אֵיזֶה מִשְׂחָק אַתָּה מַעֲדִיף - כַּדּוּרֶגֶל אוֹ כַּדּוּרְסַל?
* אַתָּה צוֹחֵק אוֹ בּוֹכֶה?
* בְּאֵיזֶה צֶבַע לִצְבּוֹעַ אֶת הַחֶדֶר: בְּלָבָן, בְּוָרוֹד אוֹ בְּאָפוֹר?
* בָּעֲרָבִים אֲנִי נוֹהֵג לִקְרוֹא סֵפֶר אוֹ לְהַאֲזִין לַמּוּזִיקָה.

 (**קֶשֶׁר שֶׁל צִמְצוּם**) علاقة الاستثناء ونستخــــــــــدم لها بعـــض الأدوات مثل (זוּלַת– לְמַעֵט – פְּרָט לְ– חוּץ מְ) وذلك على النحو التالى :-

* הוּחְלַט לְשַׁחְרֵר אֶת כָּל הָעֲצִירִים שֶׁנֶּעֶצְרוּ אֶמֶשׁ, זוּלַת הַמְּחַבְּלִים .
* כָּל הַבָּנוֹת הִשְׁתַּתְּפוּ בַּפְּגִישָׁה, לְמַעֵט דַּלְיָה שֶׁהָיְתָה חוֹלָה.
* שָׁכַחְתִּי אֶת רֹב רֻבּוֹ שֶׁל הַשִּׁיר לְמַעֵט כַּמָּה שׁוּרוֹת שֶׁנֶּחְקְקוּ בְּזִכְרוֹנִי.
* קָנִיתִי סִפְרֵי לִמּוּד לְמַעֵט סֵפֶר דִּקְדּוּק .
* כָּל הַשָּׂרִים פְּרָט לְשַׂר הַחוּץ הִגִּיעוּ .
* כָּל הַשַּׂחְקָנִים הִגִּיעוּ חוּץ מִשְּׁנַיִם .

**תַּרְגִּילִים**

**סַמֵּן מוּל הַמִּשְׁפָּט הַכּוֹלֵל בְּסִימָן (√) וְסִימָן (×) מוּל הַמִּשְׁפָּט הַלֹּא כּוֹלֵל :**

|  |  |
| --- | --- |
| * בְּמִצְרַיִם , בִּלְבָנוֹן וּבְמָרוֹקוֹ יֵשׁ אֲתָרִים תַּיָּרוּתִיִּים .
 | **( √ )** |
| * הִלְבַּשְׁתִּי אֶת הַיַּלְדָּה אֶת הַשִּׂמְלָה
 | **( √ )** |

|  |  |
| --- | --- |
| * בְּאֵיזֶה צֶבַע לִצְבּוֹעַ אֶת הַחֶדֶר: בְּלָבָן, בְּוָרוֹד אוֹ בְּאָפוֹר?
 | **( √ )** |
| * בַּשָּׁנָה שֶׁעָבְרָה בְּסוֹף הַקַּיִץ נָסַעְנוּ לִבְּרִיטַנְיָה.
 | **( √ )** |
| * כָּל הַשַּׂחְקָנִים הִגִּיעוּ חוּץ מִשְּׁנַיִם .
 | **( √ )** |
| * שְׁלוֹשֶׁת חַבְרֵי הַמִּפְלָגָה הַחֲדָשִׁים שֶׁלָּנוּ נִבְחֲרוּ
 | **( √ )** |
| * אֵיזֶה מִשְׂחָק אַתָּה מַעֲדִיף - כַּדּוּרֶגֶל אוֹ כַּדּוּרְסַל?
 | **( √ )** |
| * הַפַּרְדְּסָן בָּנָה חוֹמָה לַכֶּרֶם סָבִיב סָבִיב
 | **( √ )** |

**סַמֵּן** **אֶת הַחֵלֶק** **הַכּוֹלֵל** **בַּמִּשְׁפָּטִים הַבָּאִים**:

|  |  |
| --- | --- |
| * אַתָּה צוֹחֵק אוֹ בּוֹכֶה?
 | **( )** |
| * אַחְמַד, סַעִיד גַּם סַמִיר נִשְׁאֲרוּ בַּבַּיִת .
 | **( )** |

|  |  |
| --- | --- |
| * הַבַּיִת הֶחָדָשׁ גָּדוֹל, רָחָב, נָקִי, וְיָפֶה .
 | **( )** |
| * אֲנִי , אַתָּה וְהוּא סְטוּדֶנְטִים חָרוּצִים .
 | **( )** |
| * דִּבַּרְתִּי עִם הַמְּשׁוֹרֵר , אַךְ לֹא עִם הַזַּמָּר .
 | **( )** |
| * בַּלַּיְלָה , בַּבּוֹקֶר וּבַצָּהֳרַיִם יָרַד גֶּשֶׁם חָזָק .
 | **( )** |
| * אַתָּה נִפְגַּשְׁתָּ עִם הַמְּנַהֵל, עִם הַפְּקִידִים וְעִם הַפּוֹעֲלִים .
 | **( )** |
| * קָנִיתִי סִפְרֵי לִמּוּד לְמַעֵט סֵפֶר דִּקְדּוּק .
 | **( )** |
| * אָסוּר לֶאֱכוֹל אוֹ לִשְׁתּוֹת בְּמֶשֶׁךְ הָרֵאָיוֹן .
 | **( )** |
| * מִצְרַיִם , סָעוּדְיָה וְקָטָר גִּנּוּ אֶת הַטֶּרוֹר .
 | **( )** |
| * בָּעֲרָבִים אֲנִי נוֹהֵג לִקְרוֹא סֵפֶר אוֹ לְהַאֲזִין לַמּוּזִיקָה
 | **( )** |
| * בַּלַּיְלָה , בַּבּוֹקֶר וּבַצָּהֳרַיִם יָרַד גֶּשֶׁם חָזָק .
 | **( )** |
| * כָּל הַמּוֹרִים לְרַבּוֹת הַמְּחַנֵּךְ שֶׁלָּנוּ הִשְׁתַּתְּפוּ בַּטֶּקֶס .
 | **( )** |
| * לֹא דָנִי וְיוֹסִי , אֶלָּא גָּדִי שָׁבַר אֶת הַצַּלַּחַת .
 | **( )** |
| * לֹא סָמִי יִהְיֶה הַמְּנַהֵל הַבָּא , כִּי אִם מַנְסוּר .
 | **( )** |

סִימָנֵי הַפִּסּוּק – علامات الترقيم

|  |  |
| --- | --- |
| **הַסִּימָן** | **הַהֶסְבֵּר** |
| **(.)נְקֻדָּה** | "نقطة" توضع عادة فى نهاية الجملة التقريرية ، مثل :* כָּל הַשַּׂחְקָנִים הִגִּיעוּ חוּץ מִשְּׁנַיִם .
 |
| **(:) נְקֻדָּתַיִם** | "نقطتان" توضعان فى المواضع التالية :1. قبل جملة القول فى الكلام المباشر ، مثل : (הפועלים הצהירו : "נלך עד הסוף) .
2. لتفصيل بعـــــــد إجمــــــــال وكـــذلك فى البدل الشامل ، مثل : (קָנִיתִי אֶת הַמִּצְרָכִים: לֶחֶם, חָלָב, גְּבִינָה וְשׁוֹקוֹלָד.)
3. بعد بعض الكلمات ، مثل : (לְמָשָׁל, כְּגוֹן, כְּלוֹמַר, לְדוּגְמָה)
 |
| **(,) פְּסִיק** | "الفاصلة" وتوضع فى المواضع التالية :1. فى الجملة الشاملة ، مثل : (הַבַּיִת הֶחָדָשׁ גָּדוֹל, רָחָב, ָקִי, וְיָפֶה).
2. بين أجزاء الجملة المعطوفة ، مثل : (נעשה גשום, אבל בכל זאת נצא לריצה קלה).
3. بين أجزاء الجملة المركبة ، مثل : (אילו לסבתא היו גלגלים, גם היא היתה נוסעת) .
4. بين البــــــدل وباقى أجــــــزاء الجملة ، مثل : (נְשִׂיא מִצְרַיִם, הַנָּשִׂיא מוּבָּארַק, יִנְאַם הָעֶרֶב ) .
5. بين الاعتراض وباقى أجــــــزاء الجملة ، مثل : (רָאוּי, לְדַעְתֵּנוּ, לִשְׁקוֹל אֶת הָעִנְיָן מֵחָדָשׁ ) .
6. بين النداء والإلتفات وباقى أجـــزاء الجملة ، مثل : (יוֹפִי, אֲנִי שְׂמֵחָה. הַקִּיצָה , עַמִּי , עַד מָתַי תִּישָׁנָה ) .
 |
| **(" ") מֵרְכָאוֹת** | "علامتا التنصيص" وتوضعان فى المواضع التالية :1. فى الكـــــــــــلام المباشر، مثل (הטכנאים הודיעו:"מחר מתחילים בעיצומים) .
2. فى البـــــــدل المطابــــــق ، مثل (הַמַּחֲזֶמֶר " עֲלוּבֵי הַחַיִּים" הָעֳלָה מֵחָדָשׁ) .
 |
| **(-)** **קַו מַפְרִיד**   | "الخط الفاصل" ويوضع فى المواضع التالية :1. فى جملة القصر ، مثل : (הג'ירפה – צווארה ארוך) .
2. فى الجمل الاعتراضية الطويلة ، مثل : (הבעיה הזאת – כך התרשמתי משיחות ארוכות שניהלתי איתו – מטרידה אותו) .
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **(!) סִימַן קְרִיאָה**   | "علامة التعجب أو التأثر" وتوضع فى المواضع التالية :1. فى نهاية الجمل التى تعبر عن التأثر أو الانفعال ، مثل (התמונות בכתבה היו מזעזעות! ) .
2. بعد النداء ، مثل : (יַאלְלָה , בּוֹאוּ כְּבָר! ) .
 |
| **(?)סִימַן שְׁאֵלָה** | "علامة الاستفهام" وتوضع فى نهاية السؤال ، مثل : (מה קרה?) . |

(**מִשְׁפָּט מְאֻחֶה**) جملة معطوفة

* + - (מִשְׁפָּט מְאֻחֶה) **"**الجملة المعطوفة **"**،وتسمى بالعبرية أيضاً (מִשְׁפָּט מְחֻבָּר) ، وهى تتكون فى حقيقتها من جملتين بسيطتين أو أكثر ولكل واحدة منها ركناها الأساسيين ويسمى كلا منها (אֵיבָר) أى " قسم - جزء "، وترتبط بأدوات العطف (וְ و, אַךְ لكن , אֲבָל لكن , אוּלָם لكن , לָכֵן لذلك , לַמְרוֹת זֹאת  مع ذلك ,לְפִיכָךְ لذلك , אוֹ... אוֹ... إما ... أو , כְּמוֹ כֵן  كذلك ) ، مثل:
			* כל התלמידים נסעו לטיול , אבל אֲנִי נשארתי בבית .
			* רציתי ללמוד, אך הרעש הפריע לי.
			* הטיול היה קשה, אבל מהנה מאוד.
			* חשבתי שחברתי תגיע בזמן לשיעור, אולם היא איחרה.
			* הוא היה מודע למצבם הקשה, אך למרות זאת לא עשה דבר.
			* ב-1947 הוא נאלץ להתפטר מתפקידו, אך למרות זאת המשיך להיות אישיות רבת השפעה במפלגה.
			* הקיץ הגיע , וכל החברים נסעו לדמאם .
			* נעשה גשום, אבל בכל זאת נצא לריצה קלה.
			* אנו רוצים לאכול מזון בריא , לכן כדאי להתמקד בהמלצות התזונאים .
			* השביתה נגמרה , אבל הזבל נשאר .
			* סערה גדולה מתחוללת , ולכן איננו יוצאים לטיול .
			* הוא אכל , אבל אני שתיתי .
			* או תצביעו בעד ביטול החוקה המשונה , או כולנו נסבול .
			* אחי התעקש לבצע את המשימה במלואה, כלומר הוא לא הסכים להפסיק .
			* עליך להכין את הפרק הבא וכמו כן לחזור על הפרק הקודם.
			* שלחו את המכתב בדואר, כמו כן שלחו אותו בפקס .

(**מִשְׁפָּט מֻרְכָּב**) جملة مركبة

* + - (מִשְׁפָּט מֻרְכָּב) **"**الجملة المركبة **"**،و تتكون فى حقيقتها من جملة رئيسية واحدة، وعبارة أو جُمَيْلة تابعة (פְּסוּקִית) أو (מִשְׁפָּט טָפֵל (מְשֻׁעְבָּד)) وترتبطان بأدوات ربط عديدة كما سيتبين فيما بعد . وتأتى الجملة المركبة فى الأساس لتوسيع نطاق الحديث عن جزء من أجزاء الجملة حتى يتحول هذا الجزء إلى جُمَيْلة (أى جملة فرعية بأركانها الأساسية من مسند ومسند إليه) تابعة للجملة الأساسية، وتبدأ هذه الجميلة بأداة ربط (מִלַּת שִׁעְבּוּד) وتنتهى بالفاصلة(פְּסִיק).

1- (פְּסוּקִית נוֹשֵׂא) عبارة المسند إليه: وهى عبارة عن جملة مفيدة تامة تحل محل المسند إليه فى الجملة الرئيسية التى تخلو من المسند إليه، وينقسم هذا النوع من العبارات إلى قسمين :-

أ- القسم الأول : وفى هذا النوع يمكن تغيير كل عبارة المسند إليه بكلمة (הַדָּבָר)، بينما يكون مسند الجملة الرئيسية من بين الكلمات التالية (יָדוּעַ, רָצוּי, כְּדַאי, מֻמְלָץ)، وفى هذا النوع يأتى المسند أولا وتليه عبارة المسند إليه ، مثل :

* ידוע, שעישון מזיק לבריאות .
* רצוי, שנבהיר את העניינים .

ب - القسم الثانى : وفى هذا النوع تأتى عبارة المسند إليه أولاً ويليها الجملة الرئيسية ، وهنا يمكن استبدال العبارة كلها بكلمة (מִישֶׁהוּ,מַשֶּׁהוּ)، بينما يكون مسند الجملة الرئيسية من بين الكلمات التالية (יָדוּעַ, רָצוּי, כְּדַאי, מֻמְלָץ)، وفى هذا النوع يأتى المسند أولا وتليه عبارة المسند إليه ، مثل :

* מי שילכד את הזאב, יזכה בפרס.

2- (פְּסוּקִית נָשׂוּא) عبارة المسند: وهى عبارة عن جملة مفيدة تامة تحل محل المسند الرئيسى فى الجملة الرئيسية ، وترتبط الجملة الرئيسية بعبارة المسند التابعة برابطة (אוֹגֵד) + حرف (שֶׁ) ، ومن الممكن استبدال هذه العبارة بأى اسم إشارة ، مثل :

* סמירה היא שהלכה הביתה.
* הנשיא הוא מי שעומד בראש המדינה .
* אימא אמרה שאבא בבית .

3- (פְּסוּקִית מוּשָּׂא) عبارة المفعول: وهى عبارة عن جملة مفيدة تامة تحل محل المفعول فى الجملة وتبدأ هذه العبارة بحرف (שֶׁ أو כִּי) ، مثل :

* השר הכריז שיתחשב בעובדים.
* הודיעו לנו שהתחילה שביתה.
* אני רוצה להבין את ההסבר שנתת לאחי .
* דן יודע שהמצב עדין .

4- (פְּסוּקִית זְמַן) عبارة ظرف الزمان : وهى عبارة عن جملة مفيدة تامة ، ومن الأدوات التى تميز هذه العبارة (בַּזְּמַן שֶׁ أو בְּשָׁעָה שֶׁ, בְּרֶגַע שֶׁ, כַּאֲשֶׁר) ، مثل :

* בשעה שיצאתי לטיול, פגשתי אותו.
* ניפגש כשתתחיל שנת הלימודים .
* הן עמדו כאשר נכנס המורה .
* נצא כאשר תהיו מוכנים .

5- (פְּסוּקִית מָקוֹם) عبارة ظرف المكان : وهى عبارة عن جملة مفيدة تامة ، ومن الأدوات التى تميز هذه العبارة (בִּמְקוֹם שֶׁ, בְּכָל אֲשֶׁר, אֶל אֲשֶׁר) ويمكن استبدال العبارة بـ (שָׁם, פֹּה) ، مثل :

* במקום שאתה נמצא, עמד פעם בניין מפואר.
* אני הלכתי למקום שאהבתי .

6- (פְּסוּקִית סִבָּה) عبارة السبب : وهى عبارة عن جملة مفيدة تامة ، ومن الأدوات التى تميز هذه العبارة (מִפְּנֵי שֶׁ, כִּי,מִשּׁוּם שֶׁ,מֵאַחַר שֶׁ,הוֹאִיל וְ) ويمكن استبدال العبارة بـ (בִּגְלַל זֶה)، مثل:

* כיוון שהייתי חולה, לא הגעתי לבית הספר .
* הוצאת העיתון מתעכבת מפני שישתקלה בדפוס.

7- (פְּסוּקִית תַּכְלִית) عبارة الغاية : وهى عبارة تفيد الغاية، ومن الأدوات التى تميز هذه العبارة (כְּדֵי שֶׁ, שֶׁמָּא, בִּשְׁבִיל שֶׁ, כְּדֵי שֶׁלֹּא,) ، مثل:

* עליך ללמוד היטב, כדי שתוכל להצליח.

8- (פְּסוּקִית תְּנַאי) عبارة الشرط : وهى عبارة تفيد الشرط ، ومن الأدوات التى تميز هذه العبارة (בִּתְּנַאי שֶׁ, אִם , בְּמִקְרֶה שֶׁ) ، مثل:

* אם תגיע לפגישה בזמן אראה לך את המקום.
* אם ירד הגשם יידחה הסיור .
* אילו היית רואה את המחזה, היית מתפעל .
* אילו הייתי גבוה יותר, יכולתי לשחק כדורסל.

8- (פְּסוּקִית וִתּוּר) عبارة الاستدراك: وهى عبارة تفيد الاستدراك ، ومن الأدوات التى تميز هذه العبارة (אַף-עַל-פִּי שֶׁ, עַל אַף שֶׁ) ، مثل:

* אף על פי שירדו גשמים חזקים, לא ביטלנו את הביקור.
* אף שמזג האוויר היה חם, נהנינו מן הפיקניק .
* סיימנו את כל התרגילים , אף על פי שרובם היו קשים מאוד .

9- (פְּסוּקִית מַצָּב) عبارة الحال: وهى عبارة تفيد الحال ، ومـــــــن الأدوات التى تميز هذه العبارة (כַּאֲשֶׁר, כְּשֶׁ, מִבְּלִי שֶׁ) ، مثل:

* הילד נכנס לכיתה מבלי שהמורה הרגישה בכך.
* הילד נכנס לכיתה כשילקוטו על שכמו.
* הוא צחק עד שהדמעות עמדו בעיניו .

**תַּרְגִּילִים**

**קְבַע אֶת סוג הַמִּשְׁפָּטים הבאים (פשוט, כולל, מחובר, מורכב) :**

|  |  |
| --- | --- |
| - אתה צוחק או בוכה ? | **( )** |
| - אף על פי שירדו גשמים חזקים, לא ביטלנו את הביקור. | **( )** |
| - סערה גדולה מתחוללת , ולכן איננו יוצאים לטיול .  | **( )** |
| - אני, אתה והוא סטודנטים חרוצים . | **( )** |
| - דברתי עם המשורר , אך לא עם הזמר . | **( )** |
| - הילד נכנס לכיתה כשילקוטו על שכמו. | **( )** |
| - קניתי ספרי לימוד ,למעט ספר דקדוק . | **( )** |
| - יאללה, בואו כבר . | **( )** |
| - נעשה גשום, אבל בכל זאת נצא לריצה קלה .  | **( )** |
| - לקראת החג חילקו מתנות : כלי בית, מצעים ותמונות .   | **( )** |
| - עליך ללמוד היטב, כדי שתוכל להצליח. | **( )** |
| - ידוע, שעישון מזיק לבריאות .  | **( )** |
| - העובדים שבתו כדי לקבל את זכויותיהם . | **( )** |
| - הקיץ הגיע , וכל החברים נסעו לדמאם .  | **( )** |
| - אני, אתה והוא חייהים ללכת לישון מוקדם . | **( )** |

|  |  |
| --- | --- |
| - העיתון הישבראלי "ידיעות אחרונות" הוא הנפוץ ביותר. | **( )** |
| - הוא אכל, אבל אני שתיתי. | **( )** |
| - הוא צחק עד שהדמעות עמדו בעיניו . | **( )** |
| - יש לי הרבה חברים טובים . | **( )** |