**نکاتی در تلفظ حروف مشترک زبان فارسی و عربی**

**حرف «ت»  
حرف «ت» نباید همراه با سوت (شبیه س) و به اصطلاح تیز ادا شود. مثال: کتاب, تبارک، بینات.   
حرف «ج»  
این حرف باید نرم و از وسط زبان ادا گردد. تلفظ به اصطلاح دندانی (جیم فارسی) برای تلاوت قرآن صحیح نیست. مثال: رجیم، جاء، مریج.  
حرف «خ»  
تفاوت خاصی میان مخرج «خ» در فارسی و عربی وجود ندارد. اما «خ» عربی درشت و پر حجم است.   
مثال: خارجین، یخلق، صریخ.  
حرف «ر»  
بهتر است این حرف را جوفی (بدون مخرج) اداء نکنیم. همچنین باید از اداء «ر» به صورت تکریری یا لرزشی جلوگیری شود. مثال: الرحمن، ارباب، ابکار.  
حرف «ش»  
این حرف نباید تیز و دندانی تلفظ شود. بلکه باید از وسط دندان و به صورت نرم ادا گردد. مثال: شیطان، قریش، شیءٍ .  
حرف «ق»  
این حرف نباید نزدیک به «خ» تلفظ شود و باید درشت و پر حجم ادا گردد. مثال: قبل، حق، یقاتلون.  
حرف «ک»  
لازم است حرف «ک» نرم تلفظ شده و نباید تیز و متمایل به «ش» ادا شود. مثال: کفروا، یکفرون، ربّک .  
حرف «ی»  
«ی» از حروف نرم است و بهتر است این حرف با شدت تلفظ نشود( به ویژه هنگام مشدد بودن) مانند: ایّاک، یا أیّها النبی.**