

■احمد كنجورى، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، (دبير و مدرس دانشگاه) ■ سيدمصطفى ساداتى ابدالى، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، (دبير آموزشوپرورش)

مـمهترين گونههاى زبان عبارت|نـــــد از: زبان علمى، ادبى، ادارى، گَفتارى، كودكانه، مطبوعاتى.

 اســت كه نشانههاى آن صوتى هستند و همگان از آغاز زندگى آنـا با

آن آشنا مىشوند.
در زبان فارســـى، تفاوت ميان كتابت و گفتار زياد است. در زبان
 نحو و ساختارى كم و بيش متفاوت بازبان رسمى برخوردمى كـى كنيم.

اهميت پپرداختتن به دستور زبان گَفتارى







 گَفتارى با زبان رسمى، همواره همراه و هم خلق برخى از مســـائل دســـتورى مانند اتباع، قلب، اسم صوت،
 است. نزديكى شدن زبان سرودهها و نوشتهها بـا بها زبان مردم كوچه


 كلام نويســندگان و شـــاعران به زبان گفتار شد.



 بيش از پيش آشكار مى كند.

جا يكى از مهمّترين و پر كاربردترين گَونههاى زبان، زبان گَفتار است.

 وازگان و اصطلاحات بىشـــــار زبان گفتار در نوشتهها و سرودهمها اعم از كتب، رســـانهها و نشريات مختلف و بـهـر نحو كلام كفتارى در نمايشنامهها، فيلمنامهاها، سرودههاى عامياميانه، رمانها و داستانهای ماى معاصر و ... اهميت پردا كَفتار را بيش از پيش آشكار مى كند. در كتب دستور زبان فار فارسى،
 بايد و شايد پرداخته نشده است. اين مقاله بر آن است كـر كه بها به روش



 نيز انواع مفعول در زبان گَفتار دستهبندى شده است.

كليدوازهها: زبان، زبان گفتارى، مفعول

## مقدمه

زبان مجموعهاى از نشانههاى قرار ارادى است كه در ام امتداد يكـ بعد (زمان) براى انتقال پیيام استفاده مى شـود. منظور از امتداد يكـ بعد اين است كه هر نشانه به نوبت از پس نشانئ ديگَرى می آيد. مجموعئ

 اين است كه كلامى را كه به زبان خاص



 كاربرد آوايى بسيطاند و از نظر معنايى فاقد معنا. به اين جز جزء ایهاى


