دستور زبان فارسی

عنوان مقاله:ناگفته‏هایى درباره متمّم(قسمت دوم) نویسنده:غلامرضا عمرانى مأخذ:آموزش زبان و ادب فارسى، س چهاردهم، ش 53(زمستان 78)

بسیارى از اسمها در زنجیره سخن به متمّم نیاز دارند.بخشى از اسمهایى که متمّم مى‏گیرند آنهایى هستند که با ممیز مى‏آیند، متمّم در این حالت همیشه جمع است.حرف اضافه این گروه همیشه(از)است مثلا:

«یکى دو تا از باغها».

میان اسم و متمّم آن، گاهى فاصله بسیار است و گاه یکى از آن دو در جاى مورد انتظار نیامده است.

بعضى دیگر از اسمها، بدون ممیز هم متمّم مى‏گیرند؛این متمّم نیز نشانه جمع دارد.این گروه نیز همیشه با حرف اضافه«از»مى‏آیند.مانند«عده‏اى از»

در گروه دیگرى از گروه‏هاى اسمى، یعنى اعداد کسرى، وجود متمّم اجبارى اما وجود حرف اضافه، اختیارى است.

بیشترین حرف اضافه‏اى که در متمّمهاى اسم مورد استفاده قرار مى‏گیرد، حرف «از»و پس از آن به ترتیب حروف«به»، «با»، «در»، «بر»مى‏باشد.حدود 12 درصد بقیه اسمها نیز دو حرف اضافه دارند.