

## شادباشنويسندّانوهونرندانايرانبه المامخمينى

## بمناسبت نخستين سالترد انفلاب اسلامى ايران

## 


















 نصرتا الـهن نوحيا ن - ا ميرنيك آئينــنـيا زيـعقوبشا هـى

# "یییامبهِمردمرشت" 

همشريانآزاده ،كيانيانزيزي!




















# نقشبخشددولتى دركشو رهائيكهل از: كا اسبيرين <br> ا, سمتّيرى سوسيا اليستى دارند 



















## 










 - ا قتصا دن وثبا ت سيا سى ا است


ا-ممتوى مفهومبخش دولتى

سا ختـا را تتصا دى) .









 ,














 ووا تعى مَّ سا زند .




 درروبندتوليـدذهنـى نيـزا ثرميكانـا رد مقولـهمانى روانـى و فيزيـولـوزيك بـيا نـكر را بطهء شعور



 خا رج تـا ثيـر متقا بـلـ وجوددا شتـهـا بـا شـ .

 1- جداكردن فكرا زفعـا لـيت عمبـى انسا ن وتبـبـيـل


 انسا نا























 خاص
خصلت ، خطوط مشخصه فكروويزكى مغزعيــــا رثا


## طبيعتاجتماعيفكر ،

روـد شنـا خت و رونـد فكـر اكا مى مى يا بـ




## 






 ¢ $\sim$
فكربه عنـوا ن فعا لـيت ذهنى انـيا نـا نـربر ا بـرشيئي كه - ار ومنعكسن میشود ،يكجيز ا يـدها الىا ست. تصويرشنـا ختى وشيئى منعكس شدهد درّآنوحدت اضدا درا







 كوحكترا زديكرى است وكا ربـردى متـا اسـا وت دا دارد.



 تفا وت دا رد .





 حركتدر نــى Tايـد "

 شيئى مشخص است ودرا يـن را بـطه فكرشيئى درا امل نـه تـنـيا انـيا





 جيـزى جزا نـعكا س حركت وا قعى منتقل شده وتغييـرحا دادهـ درمغزَانسا ن نـيست." (r)





 مادى را میآفـرينـد










 وجودويـزها








 . .
 اT اT اT ا








 الـبته ، ا ستقلال فكروفعا لـيت ذهنى د ربـرا بـرهرآن.


 مكدهد .


















جا ست كه ما مهت شتا ختى فكرشكـل مى كـي كيرد .





 تتا يع مورد تا ئيـد قرار كيرد .




> كيفيت جديد مربـوط مى شـود .
 بدست T مدهشكل هاى دقيفا معينـي وجوددا رد ، ام ا اتا زمانى













 بهـ بـانترين تحوا استغا دهشود.





 طبيعى بكا ربردهـشود.















 خوا هندشد .




























 (با با

راه حلهاىواقعبينانئمشكلاتكشاورزى


## بخشسوم: نوسازىوعمرانددرجامعةُ روستائى وادارءُ دموكراتيك امورعمومى


 مبتـلاهستند












 اش بـا شند


















 ا































 محرو ميتىا زلحا ط مسكن.Tبا Tشا ميدنى وا استحما م ،روشنائى



 رتما زبدولى كه "تعدادوراحدما ي مسكونى معمولـكلكشوررا

 تيست:مثلا" زمجموع





 هeهم،














## 

 تصريجا ين نكته نيزا هميت دا ردكها كربخش دولتى درشا دا هـه



كذا رهما ى دولتى شا لـوده ريزي میثود .











- بعيدرمفـهـ



















## تشت بخش دولتى

با روبـناى سيا سى بـا خصلت دموكرا اتـيكا انقلابیىاست.












| رفيقا ، همدما ، نا مهربا ن با را
دلم مى خوا به دا ما ن تو تو عمرى من بيا موزم، بينديشم دلم مى خوا ست كلامت همجو فرما نـى مرا از سغكر ا مروز سوى سنعر خونين فردا رهنمون با شا اميام بُود فا نوس شب تا تا ريك من با شى اميدم بود اكر در تنـكنا عشق بيفتـم از نـفس روزى بعيرى زير بالـم را مرا با لندكى بخشى

جه شد اينكي به جمع ما رنا قت غربتى مرديست كه او را أ كس نمى خوا ند نمى بخشد كسى با بر ترتو لبخند، كرمى، جا ن سردش را بَيا هـهـا ن نوا نوا
در ا اين دوران كه از كلكشت انما در كوه و د در جنكـل هراسا نـند و ميخوا هندما ن از از هم جدا با شيم رفا قت خود سلاحى نيست ؟

## برا در را با ببين دست مهبت را نها ن در آستين كرده است اسو و آخما لود

 كـــر از كوجه؛ بيكا نتى دارد. نكا هشكن هكونه با ندا نيهـا ش برا دررا بـهزيرجنـك ودندا ن بلـنك تهمت ا فكندها ست
## ولى دور از كدور رتها

 رفا قت همجنا ن در كو كوحهها ى شهر فـا نوسى است كه مثل كرم شبتا بـى رفا قتدستكير دوستا ن ازقفس آزاد





## دلم تنـا است

 دلم تنك است هوا ا اشك خونين ريختن دا رم هوا ى كشت در كوى رفا قت انـ . هوا ه دا من يك دوست
 از اين رو بود اكر بیى كرها الى ترديد بتو آويختم با عثق و و آندا نی از آن بِّ مُن سرودم را به جلبكها د دريا بیى به مرغا ن بـا بـوطى رنـ به آبو آسما ن و با غا كل هركز نـ نبخشيدم سرا يـدنم ترا در آنفمهماى خويش ترا جون برجمى ا افرا شتم بر بام ان انديشه
 تما شا كردم از نزديك دنيا را

هلال زرد كون ماه شا هـ بـا بود كه ما سرتا سر شب عشق را را با هـ هم سرود راه مى كرديم.

از آن بس شد سفر با تو مفا و شاديم با تو غم و كرييدنم با تو

بينا دت هست شبا نـا ها نا نهيتا بـى كسى كر حلقه بر در زد دو تايى با هها را در در نورديديم دو تا يّى از صداى نا شنا سی در دل يس دكوجه لـرزيديم

رما نفس در سينه مى انباشتو رعد مدا را آنجنان مى ريـيخت در حلـو م

كه خشمى، ا شتيا, قی، نفرتى در دل اك اكر مى بود


به تعر نيهـ شب آنكاه
 اكر تك ضربها اي بر در خبر از غيبتتمى داد رنا قت طعمدء كرك ما مغتش را خطر مى كرد و از كا كا شا نها تمى بر برد و سر ميزد به فرزنـ و زنتا هر روز .

جه افتا ده است ، حرفت جيست ؟
 كه شعرم را طلا خوا ندى كه عيبم را بنو كغتى

جعفوكوشاببادى

, دلم سا ما نَ نمسى كيرد<br> كه ابردآلوده تر از از كوهماى سرد كلكا بشت . فرو مرده است آيا عشق ؟  من 'ان تنـها شده مردم كه انكش با زكردا نده است سوى كودكى او را

ا اتا قـم سـرد
اجا قـم سـر
هوا ها خر منـى آ تش
هواى كشت در كوه و كمر دا رم.
فرو مى ريختيم از كوهه
سرود ما
تواى جويبا ر نقرهء از موسـقى سرشار .
در ا يـن كشتو كذا ر دستجمعى بـود
كه ما با با هم يكى شد كا سه ما ن ، ا اندبِشهها ما ن نـيز

رفا قت حلـته بر يك سفره مى زد، زيو يك سقفكلـيـــــن مى خفت

رَر آزرم و شفيقا نـه

عتا با و
خطا باو و
 فرودش بـوى كل بر آستا ن دوست سرودش بر كوير سينه ها سيلاببشا ديها .

در آن هنكا م
كه كردون همهو جرخ ما ما يلمى بر شرق مى جرخيد
 ترا ديدم بر از از بـوى لطيف صبحدم بـودى



 ....

























 بغيهدرمفعهده

قدرتدولتـى را بـه شنـآ ورند و ما شين دولت بـورثوا-












 بدست



 .




 .





## .........OHTT شِ.

نقي4 كه ديكر نـمى تـواند خود را به شيوهن كهن حفظانمايـد.


 سترك خلقسا - نظيـر كوبا . ويتنـا م و T انكولا - و بروز












 شود. و تنسا راه براى انـقلاسها ى سوسيا ليستى ! قدام










توليد منعت تبديل هوا دا ولبه درالحراهر متجا وز ار . دولت دار راي نست كهرى سوسبا لبـتى براي توزيع

































 ادا 1

## 


 مبا رزهاى كه شيلى بر فد ما شيزم برا انكيختهتلخ , مـيبباست : اما هما نكونه كه بـوميا ن تسليمبـابذير


 نـى تواند ما ركسيسم را از شيلى " ريشهكن " سا زد .


 انجام دهد : حل مسا يل مردم Tاخرين عمليات سيا سى Tالنده به سوى مبا رزه؛ Tينـْ








> كرد كَ بيا مبرا انه اند





 (با با (بان )










 سوسبا ليستى فرما نـروا11 ست.


 سيا ستا تتصطا دى دولت از زيكديكر متما يـز ميسا زد ، معتقدنـد




 وجوهرا يـن شكل كذا رى جيست وحا لـتـها ي"ا ابـتدا ـــــــــــي"و





 ! اقتصا دكشورها ى دا راى سمت كيرى سوسيا لـيستى بـررسـى خوا هيم كرد .






 بدون '


























 از آن روزكار ر تا كـتون جهما رفته است است جه خونا جـا بر روى خونها
 سا عا ت تا بان بان بيروزى
 دورهماي تلخى ، شكست ،



 ار اربـشا تا جدار ر.






نقشبخش دولتى•••












 كنبا نيدثشود

 دولتى كه دركشو رماي جوا ن دار راي سمتكبرى سوسبالبسى



 هععى وا ركا نيّم ملى مديريتا تـتما دی و سبا سی است












.
 هيجا رتشى فراطبته نيست ، اما شا شرا يط در نيروهــاى


 اتتصا دى جدى موفع را ديكا ل كرنته با شنـن.
 بك ميئت دولت سوسيا ليسـى بدون در دست دا ثتن تمامى




 توا نـ با ا'وضاع ' تتصا دى متغا وتى مواجه شود ـ ا قتماد



ملا كُوبه كن كوت كت :







 .



فئودال لبودا ما بـه شدتا زسيا ست بـيطرفى مثبت بهنـنـــع ع













فقط سربوش كذا شتـن بـرخطرا مبريا الـيسم آ مريكا ست.















 ا9Y。


 مخا لـت كرد .


 سركوب نظا مي منطقه بـا طل كرد





















 ایى بـر زا ــن را بـه دستبـيا ورد.

 layf









 كن


 - ها نـا بر نـبود .





































 نشدهـبودكه مجبـوركرديدبـه مذا اكرا ت رسمى خوددركـنـفـرانس








 جيـن را بـه خود معطوف مىدا شت را ديـوبكن در آو وريل 1999






 سا زكا رنبود .







 رزيمكا مبوع بـهرا اها اندا ختـنـ.

تجاوزحیين (هنسوم)


## تحليلىازمنشأوكسترش مسئله

 سطر آخر مقالـه در هم ريخته است ـ ازازا اين رو در ا اين بخشث آن تسمترا تكرا دمیكنيم.













## نخستين اختلافنهاوتشديد Tنها








 با ا حز ا بك كونيستي ا روبا متحد كنـند .















 كه میخواست تجا وزا تقبلى خود را كسترش دهد ، دبيـر








به سادكى مبتـوا ن درك كرد كه جرا جين بيشنهاد
 أمربكا راكه توسط شوروى عنـوا نشده بـود ،ردكرد







(9)

 طى سا لـها


 دولتـيـن حلكـنـد
















 19 19 19 مه

 ستونـها


## نحكورچجينبهويشام









































میشد .



 oا










## طبيعتاجتماعىفكر <br> 











 جا نـقش مهـى ا يغا









 آن • مخصوطا " شكل حركت ما ده را بـع علو مديكر ميسبـا رد. .

> go "
> وr r
> جلدا ول ص

هو ه


هفته نامه
اتحاد مودم
اركان اتحاد دمـوكراتيك مودم ايوان


EYPFAP تلفت



 نيست و بـ او ا ارتباطـى ندا رد



 جه ما جرا جوهى ها ى خطرناكى دست مى زنـند .




 ها مسبا د دارد ! إ



## ماجرايخليجخوكا

زبر آلت تنا سلى شان كار كذا شته شده، بكشند.
 جنـين مرك زجر آورى را دوست دـارا رد.




 عكا سنبود اجازه داد كه از از او و دا رودستهاش شكـ









 -





 مشدار داد كه هـل بـ كوبا فهر ضرورى و مسكوم بـ بـ
 ختجرى در 'قلب مان "










مى دا ندكه دشوا راستونفسكير • با اين همه ، بــــــدان












 وT اكا دكى سخن ميكويـي :


كوش به فرما كـتّوايـم - خمينى
كا ها ضُعن است و ر ريشخند :








 جاى ديكرجا ره كرى ونويـديـيروزى:
 لـبا سكرم بـوشيد


 دررا بطه با رتش كا كاه دريغ وا فسوسا است :


 . برادر ارتشى
 وسرا نجا م دعوت به مسلح شدن است ود اسكركونى ا رتش :
 يا : ارتش خلـقى بـبا مى كنـيـم ميهن خود را رهـا ريكا ميكنيم
 كا رتروشا هوشا بـور



























 خيا بانـها و بسكوجه ها رآ آذين مى دهد ..






 سرفراز بـود







 كند بـكــا ل ميرسا ند :


 نفس مى نشيند، جمله ها برطولانى است : ششن هفت سطـر

كخظههاى انقلاب

## از : محمودكلابدرهاى




 "ا
 منـعكس ميكتد.





 جه جهز را نـمىيخوا هد .
 "خود" كنجكا و وبى آرام وملتهب ، درفا ملـا







 كا ميونـها






 تك تير تفنـك وركبا ر مسلسل كه برآسفا لت تيرهلالـهـ -

ها ها تون ميكا رد د.







 مى شود. اعتطا بكا ركرا ن آ با دا ن .تعطيل بــا زا را






 "ال • اس • دى" كه خيا ل دا شتند در استـوديـوى رأديـو








 ابـنـك مشتى از خروا ر



$r$ randorsar

## ماجراىخليج خوكها


 كه در بـرابـر لاف ور كزافهای كاسترو • تـرسيده و جـبـا





 لب. مى تـوانـد سودمند با شــد . زده اســت




















 موشكيا كه بساز






 بودند ،تصويبـبكرد .


