|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simple | Continuous | Perfect | Perfect continuous |
| Future in the Past | I would work | I would be working | I would have worked | I would have been working |
| Future | I will work | I will be working | I will have worked | I will have been working |
| Present | I work | I am working | I have worked | I have been working |
| Past | I worked | I was working | I had worked | I had been working |
| Infinitive | To work | To be working | To have worked | To have been worked |

* Will / Shall
* Would / Should

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conditional sentence | | IF Clause | Main Clause |
| Possible Future | If | Simple present | Simple future |
| Unreal Future | If | Simple past | Simple future in the past |
| Impossible Future | If | Past perfect | Perfect future in the past |
| Regret | If | Past perfect | Simple future in the past |

1. If the rain stops, we will go for a walk.
2. If you went by train, you would get there earlier.
3. If she had known the factors, she might have told us what to do.
4. If you had invited him, he would be here now.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Passive | Simple | Continuous | Perfect |
| Future | will/would be p.p. | would be being p.p. | would have been p.p. |
| Present | am/is/are p.p. | am/is/are being p.p. | has/have been p.p. |
| Past | was/were p.p. | was/were being p.p. | had been p.p. |

would – should – must – might

Get to: رسیدن

Get from: گرفتن

Get for: گرفتن برای

Get sth. to do sth.: کارکردن

When it comes to (noun)

Perfect: 🡪 have p.p.

* 🡪 had p.p.
* فعل توسط دیگری انجام شده است به فاعل (sth. مفعول است) :
* 🡪 have sth. p.p.
* 🡪 had sth. p.p.
* get 🡪 have
* Future: I wish I could go to work. عدم رضایت
* Present: I wish he were here. تاسف
* Past: I wish she hadn’t eaten the cake. حسرت

اگر will / shall به would / should تبدیل شود ، future in the past می شود.

* Simple future in the past
  + - برای عملی که در گذشته فکر می کردیم که در آینده اتفاق خواهد افتاد ، البته اتفاق افتادن با نیفتادن آن مهم نیست. ( I thought that I would read an English book today )
    - برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه استفاده می‌شود.
* Simple future
  + - در مورد اعمال و اتفاقاتی صحبت می‌کنیم که هنوز رخ نداده و قرار است در آینده‌ای دور یا نزدیک به‌وقوع بپیوندد یا احتمال یا پیش بینی وقوع ان می رود.
    - برای بیان عملی که در زمان آینده، از قبل برای آن برنامه‌ریزی نشده است ( برای بیان تصمیم آنی و بدون فکر ) . ( Call me next week, Maybe I’ll be free. )
    - برای بیان پیشنهاد، خواهش و تقاضا ( Mina will help you tomorrow if you like. )
* Simple present
  + - برای صحبت کردن در مورد موضوعات کلی و واقعیت ها ( I usually go away at weekends )
    - برای بیان کارهایی که به صورت روتین (عادت) و مکرر انجام می شوند ( The swimming pool opens at 7.30 every morning )
    - برای انجام کاری در زمانی که انجام کار را بیان می کنیم. برای انجام کاری قبل از انجام، آن را بیان می کنیم مانند قول دادن به انجام یک کار یا پیشنهاد دادن انجام یک کار و … ( I promise I won’t be late )
* Simple past
  + - برای صحبت کردن درباره اتفاقی که یکبار در گذشته رخ داد. ( [We](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=we) [went](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=go) [to](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=to) Spain [for](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for) [our](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=our) [holidays](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=holidays) )
* برای صحبت کردن درباره اتفاق‌هایی که بارها و بارها در گذشته تکرار شده و تبدیل به روتین و روندی همیشگی شده بودند (اما دیگر نیستند). معمولا برای نشان دادن این کاربرد از قیدهای تکرار ( always, often, never, sometimes ) استفاده می‌کنیم. ( [We](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=we) [swam](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=swim) [a](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=a) [lot](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=lot) [while](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=while) [we](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=we) [were](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [on](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=on) [holiday](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=holiday) )
* برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته به طور موقت در جریان بود. ( I [lived](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=live) [abroad](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=abroad) [for](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for) [ten](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=ten) [years](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=year) )
* Past continuous
* برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بود. ( [The](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the) [children](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=child) [were](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [doing](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=doing) [their](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=their) [homework](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=homework) [when](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=when) I [got](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=get) [home](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=home) )
* برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود. ( [The](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the) [children](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=child) [were](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [growing](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=growing) [up](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=up) [quickly](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=quickly). )
* برای صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شدند (ولی دیگر تکرار نمی‌شوند). معمولا در این کاربرد از قیدهای تکرار مثل always و everyday و ... استفاده می‌کنیم. ([was](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [practicing](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=practice) [every](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=every) [day](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=day), [three](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=three) [times](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=times) [a](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=a) [day](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=day). )
* تفاوت when وwhile در گذشته استمراری : این دو کلمه در جملاتی که از ترکیب گذشته استمراری و گذشته ساده ساخته می‌شوند بسیار کاربرد دارند. کلمه when به معنای وقتی‌که و کلمه while به معنای درحالی‌که هستند و کلمه when با جمله‌ای همراه می‌شود که به یک عمل تنها و مستقل دلالت دارد و کلمه while با جمله‌ای همراه می‌شود که فعل جمله حالت استمراری دارد.
* Present continuous
  + برای بیان کارها و اتفاق هایی که در زمان بیان جمله (همین الان) در حال وقوع هستن از زمان حال استمراری استفاده میکنیم. ( I am using the Internet. )
  + برای بیان کارها یا اتفاق هایی که در این روزها در حال وقوع هستن (ولی نه لزوماً در زمان بیان جمله) از زمان حال استمراری استفاده میکنیم. ( Nima is studying German and Spanish. )
  + برای بیان اتفاق های از قبل برنامه ریزی شده ای که قراره در آینده رخ بدن از زمان حال استمراری استفاده میکنیم.  ( I‘m meeting my best friend next week. )
  + برای بیان تغییر و تحولات در حال جریان از زمان حال استمراری استفاده میکنیم.  ( Mobile applications are making everything easier. )
  + برای بیان و تاکید بر روی کار یا اتفاقی که مرتباً در حال وقوع هست، میتونیم از قیدهای always, forever, constantly همراه با زمان حال استمراری استفاده کنیم. ( Sara and Ashkan are always arguing )
* Future continuous
  + برای بیان کاری که قراره در زمان معینی در آینده در حال انجام شدن باشه از زمان آینده استمراری استفاده میکنیم. ( We‘ll be playing tennis all tomorrow morning. )
  + زمان آینده استمراری همراه با قید still برای بیان کاری که در حال حاضر در حال انجام شدن بوده و انتظار میره که برای مدت زمانی هم در آینده ادامه داشته باشه استفاده میکنیم. (In an hour I‘ll still be watching TV. )
  + برای بیان حدس و گمان در مورد اتفاقات آینده میتونیم از زمان آینده استمراری استفاده کنیم. ( I expect you‘ll be feeling thirsty after working in the sun. )
* Future in the past continuous
  + برای بیان عملی که در گذشته برای مدت زمان معین قصد انجام دادنش را داشته‌اید و الان می‌خواهید از آن صحبت کنید، استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند به شکل یک پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، وعده یا کار اجباری باشد. ( [He](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he) [said](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=say) [that](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=that) [he](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he) [would](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=would) [be](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [practicing](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=practice) [the](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the) [piano](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=piano) [during](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=during) [the](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the) [following](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=following) [week](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=week). )
* Past perfect
  + برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمانی مشخص در گذشته ادامه داشته است. ( [When](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=when) [George](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=george) [died](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=die) [he](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he) [and](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=and) [Anne](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=anne) [had](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have) [been](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [married](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=married) [for](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=for) [nearly](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=nearly) [fifty](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=fifty) [years](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=year) )
  + برای صحبت کردن درباره چیزی در گذشته که بارها و بارها انجام می‌شد و ممکن بود باز هم ادامه پیدا کرده باشد. ( [He](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he) [had](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have) [written](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=write) [three](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=three) [books](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=book) [and](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=and) [he](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=he) [was](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [working](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=working) [on](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=on) [another](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=another) [one](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=one). )
  + برای صحبت کردن درباره تجربه‌هایمان تا زمان حاضر. برای این کاربرد معمولا از قیدهای ever و never استفاده می‌کنیم. ( [My](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=my) [eighteenth](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=eighteenth) [birthday](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=birthday) [was](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=be) [the](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the) [worst](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=bad) [day](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=day) I [had](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have) [ever](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=ever) [had](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have). )
  + برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته افتاده اما تاثیرش بر زمانی در گذشته باقی مانده است. ( I couldn’t [get](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=get) [into](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=into) [the](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=the) [house](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=house). I [had](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=have) [lost](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=lose) [my](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=my) [keys](https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=key). )
* Present perfect
* Future perfect
* Future in the past perfect
* Past perfect continuous
* Present perfect continuous
* Future perfect continuous
* Future in the past perfect continuous