واژه-دستور صفت در زبان فارسی

پژوهشگر گروه دستور فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مقاله حاضر به معرفی طریقی اختصاص دارد که می‌تواند مبناه‌های هم‌عمره‌ها یا گردد که در وله‌های اول، با مقوله صفت، در نهایت، با زبان فارسی ارتقاء دارد. در عصر فناوری اطلاعات، که ضرورت دستیابی هرچه سریع‌تر به اطلاعات مورد نیاز به نمای خیاز بازی یکسان استفاده از فناوری نو برای اطمینان در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی از اهمیت خاصی پرخورده است. طرح و آزمایش دستور زبان فارسی نیز برای برآوردن همین نیاز در فرهنگستان زبان و ادب فارسی آغاز گردید.

این طرح که به بررسی و بررسی‌های صناعی و نمای صفت‌های زبان فارسی اختصاص یافته است، در کشورهای دیگری از جمله در فرانسه، پیشنهادی نسبتاً طولانی دارد؛ اما از مرز الگوی اصلی خود فراخوانده و در واقع، یکی از تفاوت‌های بارز آن با مشابه فرانسویان این است که ما ویژگی‌های صنایع را نیز در نظر گرفته‌ایم. واژه‌دستور بانکی اطلاعاتی است حاوی کلیه ویژگی‌های دستوری و از زبان، که در چهار مقوله صفت، اسم، فعل و سعی بررسی می‌شوند. این کار در فرانسه، نخستین بار، در مرکز رایانه‌ای استاد زبان‌شناسی (LADL)1) به سرپرستی پروفیسور موریس گروس و جمعی از زبان‌شناسان2) که در این راه وی را پدیده می‌دادند، نتیجه‌گیری کار ما فراخوانده.

1) Laboratoire d' Automatique Documentaire et Linguistique (LADL)
2) Maurice Gaoss
روش کار به این صورت بود که ابتدا فهرستی شامل تقریباً 6 صفت زبان فارسی از نظر معنی استخراج گردید و جون قرار بود بتواند های صرفی و نحوی کنترکت واژه‌های این فهرست با استفاده به متون زبان فارسی بررسی شود. تحلیل مشاهد بود، لوح فشرده (CD) متون فارسی مربوط به دوره‌های گوناگون بود. یک اطلاعاتی زبانی تناها در صورتی می‌تواند کاملاً باشد که شواهد کافی از داده‌های عینی زبان ارائه دهد. برای رفع این مشکل با لاقب کاسنت از ابتدای آن، واژه‌های مهور و متروک و قدمی تر که در زبان فارسی امروز کاربرد چندانی ندارند، از فهرست واژه‌های مورد بررسی حذف گردیدند تا در فهرست مناسبتر، یلی بررسی‌ب، به مطابعه آنها پرداخته شود. به این ترتیب، حدود 400 صفت زبان فارسی معاصر برای انجام دادن یک پژوهش حفظ گردید. سپس با باید جستجوی خردکار بر روی متون آغاز می‌شود که امکان داشته در آنها ریگ های مورد نظر در صفت‌های زبان فارسی امروز یافت شود.

چند متن معاصر فارسی به عنوان پیکره‌ی زبانی، برای تهیه این اسناد اطلاعاتی حروف نگاری و از آنها استفاده شده که از آن جمله است: آیینه (محمد جوادی)، دارالسنجاتین (جمالدوش)، بیوکور (صداق هدایت)، سی و دوگرد (صداق هدایت)، داستان‌ها و قصه‌ها (محبتی مینوی)، دیگر متون در دسترس به دلیل سازگاری‌نوبن با نرم‌افزار مورد استفاده قرار گرفت. به چنین ترتیب اینجا کار تکرار.

واژه‌ستور به شکل جدول‌ها به راه آمده است که در آنها ویژگی‌های مقوله مورد نظر در ستون‌های عمودی درج می‌شود. این اطلاعات از درگوی اصلی که روا ویژگی‌های انجام شده بود، صرفاً به بررسی ویژگی‌های حوزه‌ای نحو اختصاص یافته بود. با بیروی از همین اگر، درخواست ویژگی‌های مقوله در جدول ارائه گردید، با این تفاوت که ویژگی‌های مقوله در زبان فارسی، طبقه‌بندی و جدول زبان فارسی در قابل هفت جدول ارائه گردید، با این تفاوت که ویژگی‌های مقوله در جدول ویژگی‌های مقوله در جدول ارائه گردید، با این تفاوت که ویژگی‌های مقوله در جدول ویژگی‌های مقوله در جدول ارائه گردید.
به صورت الفیزیکی در جدول موردنظر یازدهمیم، و آگر آن را به خودی و یکسانی مذاکر را را داشت با
علائم مثبت و آگر نداشت با علامت منفی، آن مورد را در جدول نبی کنیم.
بهدلیل محدودیت بیکره یازدهمیم، حاصل این کار نیز همانند افکارهای اولیه خود،
با این انتقاد مواجه می‌شود که بخشی از رهگیری از کاری استفاده از اسم یازده
گوشواران نتیجگیری کردِ بهنیات، تا حدی که دسترسی به آن باید ممکن بوده، انجام گرفته
است.

جدول‌های موردنظر، با استفاده از نرم‌افزار Excel 2000 طوری طراحی شده‌اند که
امکان گزارش‌گیری از رابطه در کلیه موارد وجود داشته باشد. برای روشن‌کردن شدن
مطلب، نمودارهایی از این جدول‌ها آورده می‌شود. گفتگوی است که در ارائه‌ای جدول‌ها
اولیت خاصی وجود ندارد، همانطور که انتخاب مقولة صفت، پیش از سایر مقولات
دستوری، نیز به دلیل خاص‌ی نیشده است. به این ترتیب، هر جدول هریت خاص خود را
دارد و همیشه پیش‌بینی بررسی دیگری نیست.

جدول (۱) به ساخت‌ریزی صفت‌های فارسی و جابجای صفت‌های گوناگون این
زبان اختصاص یافته است. در این جدول، ویژگی های بررسی شده است از قبل تعداد
نکاوزی‌ها؛ جاندار با می‌گان بودن موصوف؛ سه‌دهی با مربک یا مشتاق یا مربک یا مشتاق یا
صافت، و اقسام صفت‌های این که در زبان فارسی، صفت را می‌توان در آن مشاهده کرد;
امکان قلب موصوف و صفت و کاربردهای آن در صفت‌های غیرناسئی و ناسانی ویژه
در ساخت‌های شخصی و غیرشخصی در مجموع، ۱۸ و ویژگی گوناگون در این جدول
بررسی شده است.

در جدول (۲)، صفت‌های فارسی مشتق زبان فارسی، به بررسی وندهای این
زبان و با استفاده از نوشته‌هایی که در این زمینه مطالعه کرده‌اند، بررسی شده است.
توجه‌سنجی تعداد صفت‌های این که با استفاده از هر یک از وندهای مذاکر ساخت شده‌اند
کاملاً می‌سازد. در این جدول، ۴۱ وند زبان فارسی (شامل ۳۷ پسند و ۴ پیشوند
راز در زبان فارسی) بررسی شده است. شایان ذکر است که بوده‌اند در برخی
مواد نظر دسته‌های ۱۷ = پاسخ، ۲۰ = گان و ۲۲ = وند به دلیل آن است که این
پسوندهای صفت‌ساز نیستند و نمودهای در متن بررسی شده برای اثبات صفت‌سازی آنها
پیدا نشد.
جدول (1) به صفت‌های مربوط به زبان فارسی اختصاص داده شده است. این جدول، اقسام صفت‌های مربوط به زبان فارسی شامل صفت‌های قبیل، صفت‌های هم‌نام، صفت‌های گروه‌دار و صفت‌های منجمد را در نظر می‌گیرد. هم‌نام‌ها می‌توانند به صفت‌های سبیس، صفت‌های حرفه‌ای درون‌مرکز و منازع تقسیم شوند. صفت‌های درون‌مراکز نیز از جایگاه هسته، معین شده است. تقسیم‌بندی کلمات مربوط به درون‌مرکز در محیط معنا‌پذیر است. در کلمات درون‌مرکز، هیچ‌یک از اجزای سازنده‌کلمه مربوط در محیط معنا‌پذیر می‌باشند. در کلمات درون‌مرکز، هیچ‌یک از اجزای سازنده‌کلمه مربوط در محیط معنا‌پذیر می‌باشند.

| جایگاه صفت، ساختمان | صفت
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>استاندارد</td>
<td>صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>دستورالعمل صفت</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>دستورالعمل نام صفت</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>توضیحات</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول (۱)

<table>
<thead>
<tr>
<th>صفت</th>
<th>اندازه‌گیری</th>
<th>مشخصات</th>
<th>درجه‌بندی</th>
<th>جایگاه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>طول</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>عرض</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ارتفاع نسبت مطلق نسبت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول (۳)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مطالعات محور</th>
<th>مطالعات محور</th>
<th>مطالعات محور</th>
<th>مطالعات محور</th>
<th>مطالعات محور</th>
<th>مطالعات محور</th>
<th>مطالعات محور</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>زرینخورده</td>
<td>صفحه‌های مرکزی</td>
<td>صفحه‌های مرکزی</td>
<td>صفحه‌های مرکزی</td>
<td>صفحه‌های مرکزی</td>
<td>صفحه‌های مرکزی</td>
<td>صفحه‌های مرکزی</td>
</tr>
<tr>
<td>ار هم‌جایی خبر</td>
<td>صفحه‌های مرکر</td>
<td>صفحه‌های مرکر</td>
<td>صفحه‌های مرکر</td>
<td>صفحه‌های مرکر</td>
<td>صفحه‌های مرکر</td>
<td>صفحه‌های مرکر</td>
</tr>
<tr>
<td>گزارش</td>
<td>شماره ۹</td>
<td>شماره ۹</td>
<td>شماره ۹</td>
<td>شماره ۹</td>
<td>شماره ۹</td>
<td>شماره ۹</td>
</tr>
<tr>
<td>دوست‌لوازه</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
</tr>
<tr>
<td>هسته‌های یاری‌گذاری</td>
<td>بازخوانی، چنانچه</td>
<td>بازخوانی، چنانچه</td>
<td>بازخوانی، چنانچه</td>
<td>بازخوانی، چنانچه</td>
<td>بازخوانی، چنانچه</td>
<td>بازخوانی، چنانچه</td>
</tr>
<tr>
<td>مکان</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
<td>قلمدادی</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>یادداشت</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>یادداشت</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
<td>اسم</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول (۲) قابلیت ترکیب با فعل حاصل

<table>
<thead>
<tr>
<th>فعل حاصل</th>
<th>کامی</th>
<th>کامیست</th>
<th>کامیک</th>
<th>کامیکن</th>
<th>کامیکنی</th>
<th>کامیکنیا</th>
<th>کامیکنیان</th>
<th>کامیکنیانی</th>
<th>کامیکنیانیا</th>
<th>کامیکنیانیان</th>
<th>کامیکنیانیانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کامی</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیست</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیک</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکن</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنی</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنیا</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنیان</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنیانی</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنیانیا</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنیانیان</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>کامیکنیانیانی</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
</tbody>
</table>

واژه‌های گلخانه، کتابخانه، کارخانه، کارگاهی و امثال این‌ها به نوعی خانه اشتهار می‌شود؛ چنان‌که معنا‌های کلی و ارزش در شمول آن فارسی‌گرایی در سمت مزدقب است. این فرآیند در بعضی کلمات مزدقب، در جایگاه آگاهی (پسربه) و در برخی کلمات در جایگاه پانزده (کتابخانه) قرار دارد و حداکثر دو کلمه درونگرد هست‌آگاه و دسته‌های دوم و دوم را کلمات آگاهی می‌پذیرد. در نهایت، اجزای ترکیب در صفت‌های مزدقب زبان فارسی در ۲۹ ستون مجزا و در مجموع، ۵۹ ویژگی در این جدول بررسی شده است. جدول (۲) به بررسی امکانات هم‌آیی هریک از صفت‌های زبان فارسی با افعال حاصل اختصاص یافته است. منظور از فعال حاصل همان است که در زبان فرانسه‌ی light verb.
به آن ترتیب، با استناد به این جدول، می‌توان دریافت که صفت‌های زبان فارسی تا جهد و به جه ترتیب در ساخت افعال مرکب دخیل اند. در این جدول، ۲۳ فعال حالت زبان فارسی که در ساخت افعال مرکب، صفت‌های مورد بررسی را همراهی می‌کند هرست شده‌اند. البته در این جدول، مانند دریگر جدول‌های با نشان‌ترين صورت هر فعل می‌توان بررسی قرار گرفته و به صورت‌های ادی و گونه‌های معادل آنها توجه نشده است.

جدول (۵) به نشان‌های گوناگونی اختصاص یافته است که صفت‌های زبان فارسی، بدون تغییر و به همان صورت که هستند، می‌توانند ایفا کنند. ویژگی‌های دیگری که در این جدول بررسی شده‌اند از ایمان کاربرد صفت مورد نظر به عنوان اسم قابلیت ایفای نقش قید فعل، قابلیت ایفای نقش صفت صفت، قید صفت؛ قابلیت تکرار صفت، نسبت و در صورت وجود این قابلیت، تعین اینکه می‌توان مورد نظر قبل از صفت می‌آید یا بعد از آن؛ می‌توانند بعد از صفت بدون حرف اضافه، با یکسره یا صفت مربوط به شود یا بدون حرف اضافه و بدون کسره‌ها در صورتی که می‌توان مورد نظر نیاز به حرف اضافه داشته باشد، کدام حرف اضافه قبل از آن می‌آید، و آیا حرف اضافه مورد نظر را می‌توان حذف کرد و چگونه آن را به کسره داد یا حتی کسره را نیز می‌شود حذف کرد یا نه؟ آیا صفت مورد بررسی می‌تواند در ساخت مثل صفت قبل استادی به کار درآورد؟ از اینکه چه چیزی در قبیل صفت مورد نظر می‌تواند صفت بگیرد یا خیر؟ آیا صفت مورد نظر می‌تواند فیل و گیگر بیاید یا نه، و امثال این‌ها. در مجتمع، ۲۱ ویژگی در این جدول بررسی شده است.

در جدول (۶)، بر اساس ۲۳ مورد گوگان‌گون، قابلیت‌های اسم‌سازی صفت‌های زبان فارسی معاصر مطالعه شده است. در این جدول، شیوه‌های مختلف اسم‌سازی در زبان فارسی بررسی شده و بر تنظیم صفت‌های مورد مطالعه اعمال گردیده است. از جمله این قابلیت‌ها، می‌توان اسم‌شنیدن از طریق استقیاق سپرودن را نام برده که جمعاً ۹ مورد را در بر می‌گیرد. سپس، اسم‌سازی از طریق ترکیب بررسی شده است. به این ترتیب که مدل‌هی مصابع بعضی افعال زبان فارسی قابلیت بسیاری برای اسم‌سازی دارند. از آن جمله است.
جدول (۲)

قابلیت‌های صفت

<table>
<thead>
<tr>
<th>معمم بعد از صفت</th>
<th>تعبیر فنی</th>
<th>معمم با حرف اضافه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نادیده</td>
<td>+</td>
<td>معمم با حرف اضافه</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایبک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دری</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌هارک</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
<tr>
<td>نایب‌دی</td>
<td>+</td>
<td>معمم بعد از صفت</td>
</tr>
</tbody>
</table>
در جدول (۷)، قابلیت قیدسازی صفت‌های زبان فارسی، با بررسی شیوه‌های گوناگون قیدسازی، مطالعه شده است. در این جدول، قیده‌های پسندی و تنوین‌دار از قیده‌ای که به کمک تقریباً ساخته می‌شوند متمایز شده و به این ترتیب، قابلیت قیدسازی صفت‌های به شیوه‌های گوناگون بررسی شده است. در این جدول؛ تقریباً ۹۱ نماهایی که امکان قیدسازی را به صفت می‌دهند در ۱۲ سنتون بررسی شده‌اند. در مجموع، ۲۲ ویژگی در این جدول مطالعه شده است.
در حال حاضر، تنا برسی مقوله صفت به‌طور کامل انجام شده است. این بروسی شامل ۱۷ عدد در این مقوله می‌شود که به صورت لوح فشرده در اختیار پژوهشگران زبان فارسی قرار خواهد گرفت.

گرچه روی شرکت در این تحقیق وروش داده‌نیزه است، شاید استفاده از شبه‌این

## جدول (۷)

<table>
<thead>
<tr>
<th>صفت</th>
<th>مثال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کلازا</td>
<td>شناخته</td>
</tr>
<tr>
<td>شجاعت</td>
<td>دوستدار</td>
</tr>
<tr>
<td>خلاصه‌سازی</td>
<td>کلاما روشن</td>
</tr>
<tr>
<td>فشار - چشمه</td>
<td>درآوری</td>
</tr>
<tr>
<td>مصرف</td>
<td>بسته</td>
</tr>
<tr>
<td>مصرف</td>
<td>بسته</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته</td>
<td>چینی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*در بررسی مقوله صفت به‌طور کامل انجام شده است. این بروسی شامل ۱۷ عدد در این مقوله می‌شود که به صورت لوح فشرده در اختیار پژوهشگران زبان فارسی قرار خواهد گرفت.*
باشند. زیرا آوردن مثال از متون فارسی، گرچه پرپژده و نیازمند نقل و انتقال، قابل استفاده می‌باشد. در صورتی که چیزهایی را ارائه کنید که قبلی به کار رفته‌اند، در حالی که زبان تنهایی به آنها گفته شده محدود نمی‌شود، بلکه همه آن چیزهایی را نیز شامل می‌شود که گویشوران بالقوه فادرهند آنها را تولید کنند.

در خاتمه، باز هم نکته‌ای اشاره کنم که ذکر آن حاصل اهمیت بسیار است و آن توجه هرچه بیشتر بیان می‌دهد. انجام طرح‌های بین‌بندی است که نتایج آنها می‌تواند مسئله‌ای بیشتری در زمینه‌های گوناگون مطالعات زبان فارسی باشد. از سوی دیگر، توجه به اطلاعاتی، از نوعی که در طرح‌های واژه‌ای و دستور‌های مربوط به پیشنهاد زبانی کاملی از متون فارسی می‌رسد نیست. لذا، هدف از ارائه این گزارش تأکید بر اهمیت ایجاد کتابخانه‌ای و ابزارهایی زبان فارسی است که وجود آن هر روز ضروری به نظر می‌رسد.