## 







تجاوزكثورهاى منحدهآريكابها يرانرامحكومكنبد!
بامردمايراناظهارهدبسنگىكيد ! هيئت رئيسه؛ شوراى جهانى صلح تجاوزآشكا ركشورهاى متحدآمريكا راكه اخيرابه قلموججهورى اسلامىايران صـــــــورت

## 

 $4 \geqslant \%=2 \%=4$


 . $\mathrm{s} 4 \%$ \# 4

 <br> \section*{سرمايددارى <br> \section*{سرمايددارى , , <br> <br> جهان درراه رشد <br> <br> جهان درراه رشد g} g}



 سسا زرهائى ازيوغ الميزيا ليسموكسب استقالالملىد رجهت تما تثبيت وتحكيآن نمبارزممى





 داشت، اما همانطورككلنين تصريح نوده هاين سرما يا يمد ارىا ست

 كش، وابسته يانيهوا بستككد رشرايط زيرد ست بودن فانونىقرار دارند ، تقسيمنود هاست" ( )




 جهانِي برقرا زميكرد د ،عبيق ترميشود




بقيه درصغحهء P
"خطرىواقعقوسراسـرى




 كرد •براكمتوقف ساختن مسابـابقه
 ياليسمآمريكامى خوا هد بربشريت
 بقيه د رصفحهء
$\qquad$

## اجلاسصلح در بوداپِت

 مسلحانانوتبليغات زمبرآينين به تشويق آمريكا وجين وياكـيتـانـان است ،مذ اكرات مشروحى صورت كرفت •جمعيت ايرانئنوادوادرارن





## 

## 

 رسوائى روبروگّشت ،وهمحنيــنـن

 , شتيبانيد ديكرراهزنانـاند نيـاياى

 دريائىوهوائىآمريكا درآبهـای اقيانوسعندو وخليج فــــــــارسا



روزهاى:قشتمونهوهد دهـ


 اجلاسىد ربايتخت مجارستان
 ست تشنج آفرينى ،حادثمسازى



 اين اجلاسد ربا رئنقاط بحرا.

 جديدآريكا بايد د رآن مستقـر شود ،اريرانكآمآماتوطوئه هـاو تهاجمهورائئىمريكا آست،حوزءء درياكا رائيب كدد رآن آمريكابه
 نيكا راكاواردرد اختهد رامورد اخلى
 رمائى برمرد مد خالت مىكند ,

## وTينذهُايوان

انتخاباتاولين مجلسشوراى بساز انقلاب بــهانجـام



 دارزد كه در بيوند باروح كلى انتلاب بخلقىو ضد امبيرياليستى ايران و د ر انطبا قبا قانون اساسى اسجهورى اسلامى ،قواعد , مبانمزند گى نوينكشوررا تد وينكنــنـد • با مسائل بنيانيادي



 ملى استقلال ايران وكار عظيم سازند

 دلسوز انتّلاب و نكُران سرنوشت كشور خوا مناخواه سوالهايىا
 نا نمطنى طبقاتي كه برخورد منانعو صنآـارايىنيروهارا در در


ازعهده هُسئوليت اين لحظهُ تاريخى برآيد ؟
تاجه حد اين مجلساسلامى ، براى بسيّيج معهنيرورهاى صديق انقلابى در المر بازسازىكشور و خنثىكردن تحريكات


 بقيه د دصفحهو

همكان فراهـم سازد ؟

جنبشانقلابى د ركشورهاى مستعبره و وابسته را غنا بخشيد:

 اثبات رسانده است


مردم ويتنام و دوستانشان در سرتاسر جهان سه رويداد
 سالكُرد تأسيسحزب كونويست ويتنام ( سوم فوريم) و ونود مين

 ويتنام كه اكنون جههورى سوسياليستى ويتنام خوانده مى شود
( دوم ستامبـــر) ( دفتر سياسى كيتهء مركزى حزب كونيست ويتنام د ر قطع



 ساختطان سوسياليسم دست يابند • به دفاعاعاز ميهن سوسيا. ليستى برخيزند و وظيفه انترنا سيوناليستى خود را بابوفقيت به انجام برسياننـــد



# نظام قدرتشخخصمي حمهورىینجم 

اكنون كشور ما با شكل ويرّها از از دولت كه آن را شكـــلـ ند رت شخصى مى نامند م روبروست
 كاد رهاى ارتشبوجود آمد و با شش رشتيبانى گروهمهاى فا شيستى


 قد



 يا عيقا " تحريف شد ده است قد رت ما تنها د ر د ست يك فرد بتنام رئيسجهور متمر


 د د اين مغهوم اين اين انظا نظام متكى به رئيسجهوراست






 انتخابى آثكارا, رائى عومى را نفضمى كنند وعهلا "قد رت را






 واقعشود • بنابراين ، تنها از اين راه مى توران توران شرايط لا زم را برایتوسعها دموكراساس بوجود آورد پايههاى فاشيسموجودهارند
 محو معهء آزاد بيها وحقوق دموكراتيك گرايشر اردن .




 ( فرانسه) نكا هدارى ومراتبا وراتبت بعطل مى آورد





- محو آزادى ماى سنديكايكي و د موكراتيك - نابود كردن سازمان ها ها واحزابكا ماركرى - محو سنديكا ها . لغو حق اعتصاب وغابيره
 شانده ( مخصوصا " سازمان ماى جوان ان ان )






درسهشتم

شكل هاىدولت

 سرمايه دارى فرانسه شكل هاى زير تجربه شد هاست است

دمكرا سى بورزوائى
 سرمايه دار است • اين شكل فرمانروائي مى توايواند بر حسب







 سند يكا هاى طبقاتى فراهم مى آورد د ر آخرين تحليل ، وجود و توسعـئ آزادى ها ها وحقوق
 طبقهء سرمايه دار بستىىدارد . بـد




## 

قوتصتص

د د تجهيز سرمايه گذ ارى هاى كلان د ر خارج و و بد ستآورد ن

 دنياى سرمايه دارى را برعهده هدارد يكى از نتايج انقلابِعلىى وفنى انزايشرحشتنا اك مصرف
 براى د ستيابِى به منابع هيد روكربورها شد ها است • اين نكتِ لاز




 ها نا بابود نیى شود • انقلابعلىى و فنى با افزاياشنابرابرى


 بهر حال كوششهانى آنان د ر ريشه كن كردن ن اين تضان انـان ها وتغيير خصلت اقتصاد سرمايه دار ارى كه بحران هاى آى آن







 نتايج اجتماعى انتلابعلمى ونيى قطب بندى اجتماعى و طبقاتى جامعه

 مد رن است تسريحكرد اساست • برولترى كردن قشرهاكـوتوسط و وابستگى آنان به انحصارات افزايشهى يابد • بخشیبزركى

 ماى خود د ر كشورهاى نوبا ماماموريت داد دان اند كه در بر بخش

 اين " "نئو كلونياليسم فنى "د ر راه آزادى كامل موا نعتازه -

 الطللى ايجابـى كند كه قبل از هـر جيز استراتزى امبريا اليسم

 جهان ، جنبشكا ركّى و جنبشمای رهائى بخشملى از اين خواست عاد لانه بطور جدى يشتيبانى می كنى

## تضادهاى بينامبرياليستها


اقتصادى كشورهاى يختلف و د ر آخرين تحليل يكى از ماي محرك







 تحكيم بلوك سازمان بيعان آتلانتيك شطالى بعطل مى آيــيـد.











 مى يابد : بى وقفن با سياست دولتهاي بورثورائى وارد تضاد مى شود . وغالبا "تقانين تنظيم اقتصادى را.ـكه اين دولتهـا برقرار كرد هاند ، نقضمى كند و موقعيت هاى بحرانى غيــــر-
 در قلمرو بولى و مالى بوجود مى آرورد . نوق انحصا رات جند مليتى صرفنظر از ساير كشورمهاخطر
 صنعتى سرمايه دارى هحسوبي می شوند • آنها هصحنين نيرو
 سالهاى اخير بسيارى از مؤسسات معدنى خار إيا
 انحصارات بِين الطللى هنوز د ر كشورهاى مذ كور بسيار نيرور-

 وضع ايران بيشاز انقلابد ر اين مورد نونهن وار است است آنها







 در عصر انقلابعلمى وفنى شكانع عظيىى بين سطحر رشـد




امبرياليسم با تام قوا مى كرشد حاشيهُ صنعتىيشيـيـن













 جرخهاى تانكها شخم خورد ه بود در برابير جشمان مردم -
 , نشان هاى آن از نظر ها محو كرديد

 نا شناخته ، نفون دائم شولوخف برزند گیخلاق ميهنشرتحول ادبياتآن

 باشد • يساز هرجنين ملا قاتى شولورانف به ويشنسكايا بـاز مى گردد • دراينجااو نويسندا



 معه ازجانب مرد م شوروى وخار جا از كشور ميرسد •تقريبـا




 آنانبا بيرهاى ده در ربارءء لبا سهاي قد يمى سحلى ، ششنهاى

 ميكند وجمآواز مائى ميخوانند ، رامنمائىميخوا هند







 شلاق خود د رخانهء شولوخت راميكوبد
 بيرون بيائيد ؟ ياك رسيد مالياتي ارم ارم .
 اورامطالعه ميكند علاوه بر ديكرمسئوليتها . او نمايند هئشوراى عالىاتحاد


 - مى دهد ، مجبورا ست به خودفشار بياورد تاكلكاتى راتى را نقط كلمات - كذذ هنشراد رهنكام نوشتن اشغالكردن ها است، درخاطرنگّد ارد
 ازهعين مردم ــكه باعتيا او مى كُشايند ككشمى كنند تاكلمات منا سب رابيابد •ايـــن
 وقت و تيرومى گيرير امانيرور نيز مى بخشد هركسكه اندكى ديربه ديربه ويشنسكايا بيايد بيد رنكّ




 در رآن زمانِ او روى جلد جا جها ارم " "دن آرام" كار ميكرد از او سوال شد كه عاقبت سرنوشت " "ريكورى ملخوف" خواهد بود . او تبسم كرد وگفت : "نى لـدزد الان راجع
 برسيدم: " آيا اشخاصعمد of د استان شها از روى نور

او سوال مرا كاملا" ساد ه لوحانه بند اشت و كفت


 ترين خصيصهماى آد مهاى گوناگُون را گرد مى آورد •آفرينثر تيب ها و شخصيت ها ، با همهئفرديت وعدم شبا هـا هتشان به





سال 19 الى داشتم ، آين بحث اداداهم بيدا كرد
 مسير قهرما نانشرا گام به گام تعقيب می كرد و د ر جستجوى









 سوى مى يرسيد : "او به سرخها مى بيوند د ، نيست ؟
 دن گسترده هود مى نگريست . مى كفت

 من تنها مى توانم بكُيم كه بايان د ن آرامبر داوريهاى مرافعه آميز مبراه مى آورد





 تواند افتهاى اثرجديد خود را تصوير كند • نمىتوانحدير زد يا بيشبينى كرد كه جه مسير هاى ديكرى را تهرمانـانـان
 شولوخِغ به ناحيهمائى كه جنكُ در ر آنها جريان دا شا شتـهـ بود ، سغر كرد • با كسانى كه در نبرد استالينگراد شركــت





 ديداركرد • شولوخف مى خواست جاهوائى را را كه براى مـرد م شوروى آنجنان گرامى بود و نيز د ر شرف نايديد شـدندن در در

## "نويسنده،شهروند،انسان"،

نوستهדناتولى كالينن

خاطراتِ د رخشانى دارم از نخستين ديد ارمر با مإنائيل
 (1) •بايان مى رسانـا در "ويشنسكايا "، "بيشاز ما(قات با شولوخف، حضوراو


 بيدا كرد - هعهء آنجه مى بايد بيدا كرد -و دركتابــش



 اكيبنيا را مالاقاتكردم • زن باكيزماي كه در هتل كالخرزكار مى كرد ، با قاطعيت كفت "




 اصلى زمين نو آباد را بخاطر داريد كه ميان دندانهايـشا



 مبتلا شده بود • موقعى كه بيمارى شد تيا يافت، شما میبايد

 در مى زدند واز ماد ريا همسر وى مى يرسيدند "خب، امروز حال ميخائيل جطور است ؟ ؟" بيعارى شولوخف در رمنطقهُ دن ن ، در ركيتهء حزبى ناحيه , در تئاتر جوانان كلخوز ؛ بحثها بر انگيخت شولوخفيكه هنوز كاملاٍ بنهبود نيافته بود ، د ر حاليكه. بر بستر خود نشسته و به بشتى تكيه داد اده بود ، جيتكى در ر. دست داشت • او حريصانه اخبار مسكر را از د هان مـــــنـن




 كرد بيد رنك نويسنده هـ آن را مورد سرزنشقرارداداد -نويسنذ
 مى كند ، منشقهرمان داستان - ياك رهبر برجستئ بار بارتيزانى - را مى توانستأندكى متفاوت تر از آنكه در د دا استانثر
 اندكى بدور برده است • امكان داز ازد كه اين بر:ابثر آكاهى

غير كافى نسبت به كارمايهء داستان بود بارده با شد شولوخف ابراز عقيد هكرد
 تى شوند " • او توضيح داد كه هرنزيبينـد هاى از محيط خـود
 داشتّه باشد • شولوخت راجعبه نويسند كانى كه از هر جـيـز كيّ مى دانند ، با لحن طعنـه آميزي كنت


 راستى خود مانيم ، بن جه مى دانم؟ راجع به جه جيز مى توانم بنويسم ؟


 از رمان " دن آرام" و جلد نخست " ز زمين نو آباد " را نوشته بود • اعضاى خانواد دا شبه من كفتند كه شولوخغ معـــورلا "


## وصفحال

 إرسرود نشئيرمكن نیى بورد ．
 اشكى كه نیىتواند مروريزد

 درد دوغ راد رخود بايدفرور خورد
 ازين رو ،آنجه ازهمه جاذب ان تراست زندگى من است كه دربافت تارويود ش


 كه من د رخود مییرورم سازنده است•• そr／イハr
ارد وكاه زندانيان تـارارانال









 هنر و ساير شكل هاى ايدئولوروى روابط معينى برقراراساست








． د ر آثار كلاسيك فلسفه علمى ．هنر هميشه از نظر ارزوثر، هنرى مورد توجه بوده ه و ارزيابي ايِئئولوريكاك و زيبائى شنا






 ارزششناسانه ، د رآميزش دو عنصر＂آئينه＂و＂انقالاب روسيه

متجلى مى گرد د


 اجتماعى طبقات معينى نقشد اشته و د د رجريان مبار دزه طبقا


 حقيقت نهفته است با آنكه فلسفهء علمى بر ريشههاى تاريخیى و طبقاتى هنـر تاكيد مى ورزد ، هيحچاه ها آنرا از قلمرو آن د سته از ا ارزشهـاي







 اجتماعى و تار ريخى اهميتى بسزا دار دارد






به منظور تعريف ما هيت اجتماعى هنر نه تنههابايد موضوع

 معين نمود ، د ر اين رابطه بايد به شا شناخت آر آن د د سته ازنياز











 اين شيوه به هيج وجه تنهها مختصقرينه سازى هنرى نيس اريس ،



 ارزشهنرى تمايزمى نهيم




 از نظر تئوريك مطالعه و بررسي كنيم بايد توجه داشت كه در آثا برخى از از هوراد اران ار ارزش



 شيوءء بررسى ارزششنا



 جدول شماره 1
 توليد ناخالصملى سرانهء كشورهاى سرمايه دارى و كشورهاء

د رراه رشد（ به \％）

| 190． $19 \times 2$ | 198． $19 \%$ | 18．－ 199. | צ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | اكو |  |
| $r$ rer | if 9 | P， |  |
| $0, \gamma$ | $\Delta$ ，r | F， Y |  |
|  |  | جععيت |  |
| $\begin{aligned} & r, q \\ & r, q \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1,1 \\ & r, 0 \end{aligned}$ | 1，r | كشورهاى سرماي يد ارى |
|  |  | r，r |  |
|  |  | توليد ناخاليالصمط |  |
| $r$ ros | r，＾ | r，${ }^{\text {r }}$ | كشورهاى سرمايهد ارى |
| r， | $r,{ }^{\text {r }}$ | $r$ ，${ }^{\text {r }}$ | كشورهاياي． |
| $r$ r， | $r$ ，$\hat{r}$ | r，${ }^{\text {d }}$ | كشورهاى |
| $r$ ， | $r$ r ${ }^{r}$ | ¢， | كثورهاى آفريفـيا |
| r，${ }^{*}$ | $r$ r $r$ | r， |  |
| 9, | $4{ }_{4}$ | r，$\lambda$ | ，كشورهاى خاورِ نزديك， |

كشورهاى آمريكاي شمالى（ ايالات متحده آهريكا ．كاناد）
 آفريقاي جنوبى واسرائيل ．
＊＊＊سالنامهء آمار سازمان ملل و بولتن ماهانئ آمار براءى سال
ادادهه دارد


 است، د دصورتيكه اين افزايشبراى كشورهاى سرمايه دارى نقط ار r بار بوده است است
 مختلفكشورهاى نوبا نود ار نكردديد ، اما تنها برا براى مجوع







 اين تحولات بيانگر آنست كه د ر شرايط فراي فروبا شى سيست

 ضمن متايسهء سطح رشد اقتصادى ، ضرورت دارد كه هو بويائى

 كشورهاى سرمايه دارى و كشورها ي د دراه رشد در رابطه بـا افزايرشتعداد جمعيت نسبى شان ان است





 كاملا＂مشخصى را ترسيم مى كند • اين امر نه تنها د ركرايـش



## سرمايهدارى

بقيه：
 دارى بيشازششمفتمكلتوليد كالا هاوخدمات جهان غيرسوريور
中

 د دبريك بهنغتمراكز عهد هأسرمايمد ارىبود


> سرما يمد ارىد ريك دورهٔطولانىاست •

د دهمهاىاخير نمايشكرتغييرات جششكيرد رساختارياروبيويائى توليد اجتاعى دوكروها زكشورها


 نيروهاى توليد ى درمراكزوحا شيؤصنعتى سابق استعـــارى

 تأثيرى دارد ：آيا د ر شرايط تاريخى كنونى آن را كاهـ اهـ مى دهد با با موجب توسعهء آن مى شود ؟ براى ياسخ كُتن به اين سؤالى كه براى د درا بـ بسيـارى

 اساسى دارد ، مقايسئ ديناميسمهاى هحصولا






حزب كونيست اتحاد شوروى و ديكر احزاب براد ر با رها


 درتطاماينسالها ، مرد مشوروىنقش فعالى درايـا رجنبشبينالطللى
 وبها بتكا راتحاد شوروىحمايت ازمبا رزءءاين خلقهان رد ستوربحث








 ردكردند •كيتهومركزى
 كونيست اتحـاد شوروكـياد يكراحزاب كونيست نميتواند مطرح



 كشورها كروببرشدر است، بلكه ضامنا استوا رمونقيت د رمبارزه عليه








 يرولترعتبعيت ميكند






 ملى بود

 است ( د راينكنكره ، خزبكا كاركرانويتنام ،حزب كونيست ويتريتنام نامكذاریشد )





گسترشدا ادن هرجه بيشتراين بيوند ها ها راهمد ربريميكيرد .




 ياك نظامواحد

















 جهورىى دمكراتيك ويتنام امكان داد اد تا خود را بسرعت از ازشر

 عليه ويتنام براه اند اختند وبعد ها ها دامنهء آنرا تا لائـوسر


 بق با شرايط زمان جنك تنظيم كردند • وظيفهاي كه اينا

 شديد وضع اقتصـادی .



 د شصن خارجى فراتـر رنته ارتجاع عداخلى را را هم آمار آم ضربات

 كاكان حفظ كنند بطور قطع مى توان كنت كه بيرززى تاريخى خلق ويتنـــــام

 سوسياليستى خود دفاعاعى كردند ، بلكه تا اندازازای رهين

 ويتنام جنوبى بود
 تشتراء كليه نيروهاى مترقى جهان بايد بسيج شوند وجنبـش




 ( تازمانى كه حقيقتا "عليه اميريا ليسم مبارزه مى كنتد ) بطـور

 محدود سياسى واجتماعى و محلى آنها . بلكه از روى نیشى كه با توجه به نيروهاى امبياليسم بين الطللى بازى بى كنند. قضاوت كـرد در خلال سالهاى تجاوز امهيرياليسم ، بيكار هعبستگـى جهانى با ميهن يرستان مند وجين به رهبرى كشورهــايـاى
 جهانى شد ويكى ازعوامل سيا ست خارجى اري بود كه به حصول

 براد رانه وما هيت انترناسيوناليستى خود را بوضو






 ويتنام يارى رسانده و وارى مى رساند واز از جنَبشآزاد يبخش ريتنام جنوبى ، لائوسو كامبوج كه سهم عظيمي د ر استقــرار صـلح واستقلال خلتها دارد ، قاطعانه و ييكيرانه جانبدارى
 اتحاد شورورى علاوه بر مساعدت همه جانبهئ مادى , خالق
 خود برخورد ار ساختو اعتبار و حيثيت بين الطلى خويشرا
 شوروا به حمايت از ويتنام براد ر د درعزم خود مبنى برمقاو باوت در برابر نقشهماى توسعه طلبانه برترى جويان بكن برخاسته.

بقيه تجوبهناريخى انقابوتِّنام
 وبتنام گُسترشبآفت واين زيانى



 بخشطلى و انقلابى كشور قرا تيرد • • تأسيسحزب كونيست










 جنبشانقالابى ويتنام حول محور تقويت اتحاد ميان طبته كا ركر, د د هقانان دور بيزد - ايجاد , گسترشو تقويت جنـيـن اتحادى مورد توحه خاصلنين بود واو بيوسته تائكيد ميكرد



حزبكونيست هند وجين موفقشد دركشورى كه عقب ماند هو ور
مستعبره بود وحدت كا ركران و دمعانانان را تأاءمين كندورآنرا تحكيم بخشد و همين امر شرط اساسى داخلى بران بان يبروزى


 در ارتباط نزد يك با با آن مى تواند به بيرورزى برسد ـ ا انقــانـاب



 مستعبره ووابسته بر ثايه وحد تبا با طبقه كارگر بين الطلــى , نظام سوسياليسم صورت كيرد بعد از انقلاباوت




 د ر كار مسالـت آميز خلق ويتنام ووففه ايِحاد كردند





 كشور در راه بناى سوسياليسم كام نهانادند ـ الما انتلاب بريتنام





 ملى و دمكراتيك ، بسط و تقويت همبستىى خلق ور



 ختن جنوب بكشانتد وتمامى خلق را در رتاشبه منظور نيــلـ



 اين كشورها حتى با برخورد ارى از از بشتيبانى يرولتا

براى الرزيابى وضع انقلابى و به هين اعتبار , تشخيصماهيت ذاتا "ا انترنا اسيوناليتتى هر جنبشحقيقتا " "انقلابى بسيـــار


 وكُترشبيشترمنا سبات توليدى ىوسياليستىد رشمالوبييدايش



 سوسياليستى موثراست واينكه تنها سوسياليسم| ست كمــــرد مرا







 وترقى جامعه ببطوركلى ،بيوند ميد هد

 مسكارى باكشورهاى سوسياليستى اليا

 كردند ،بايد وحدت صبيمانماي د دريان كليهنئنيروهاى انقلابى ,وازمعمهـترد رميان كشورهاى جامعـئسوسياليستى برقـــرار

## *****

..


 انحصارى جهان و ومركز جذ بو وسيعترين تود هماى زحمتکش يدى و فكرى صف آرائى كرد ه است

 اعتلاء مى يابد و براى مؤثر تر نونود ن نعاليت هايشريسايل

 دى سرمايه دارىفرمانروائى دارد "• ( مجمعوه آثار ، جلـد


 مخصوصا " در م مقياسبين اللللى بهآن بيى نظمى و نا ماموزونى
 مطا منتًاجنبشاءتصابى , اشكال ديكر فعأليت زحستكثـان






















مبارزء قهرما نانهء خلق ويتنام و تجربها شد ر حل بسائل
 كشورهاى آسيا ، آفريقا و آمريكاى لاتين را به خود جلبكرها
 داخلى وخارجى برد اختماند كه به مرد مويتنام امكان داد ابا انقلاب اوت را به ثر برسانـند و د شهنان قد رتمند خـوا ابتدا ، استعطا ركران فرانسوى و سبساميريا اليستهاي ايالات
 تجربءء جههورى سوسياليستى ويتنام درعرصها سآختا


 بند - خوزه لاوا , عضو كيتهأ مـركزى حزب كونيست فيليـيـيـن




كشان ويتنام و ا انقلاب ويتنام بسيار رجالب توجه است "







 بخشخلتهاى خاور زمين ، كه انقلاب اكتبر محرك قطعى آن آن
 آن گشت ، به ثبوت رسيد ه است
از همين رو تجربئ ,يتنام براى درك اصول اصول و قوانين عوو


#  

 وكوناكونى با شمال د ارد بطوركلى . برغا مبراث شوم بعد از جنكّك و تجاوز بكــن
 ين بنكاه صنعتى جديّد كثما يشيافته است ، هزاراران كيلو متر جاده ساخته شده ، كليه خطوط حمل و ونقل به طــــــــرز رضايت بخشى توسعه يافته و بسيار رى از انواع اعديد يدتوليدات
 ساختـه شـــده است است د د سالهاى اخير ، نعاليت در رخور توجهى در ز زمينــــئ
 تضين استفاده هنطقى تر از آن و بهره يُيرى كاملتر ازمنابـع

 -جارت سرمايه دارى خصوصى به صنعت و تجا تجارت سوسيــا ليستى و همينطور د در زمينه تعاونى هاى كشاورزى در ريتنام جنوبى حاصل شده است است







 و, و... همانطور كه در ريلنوم كيتهء هركزى حزب كونونيست ويتنــام
 مشابه توجه زيادى بايد كرد


 مادى و معنوى زحتكتشان را سريعا " امزايشداداده . كالا هـا



 بر اين . گُنههائى از مصرف بیى فايده هيا حتى مضر به منافتع
 حال . نيازماى فزاينده هـ خدمات، جون مراقبت ماى يزشكى
 هى زندگى شهرى ، آحل و نقل ها ـ ا استراحت و غيره جنانكه بايد و شايد برآورده نسى شود
 , رفتن سطح سياسى و فرهنگى زحتكتشان ميزان شايستگا
 افزايشیى يابد • نارضائى از خحلت ور شرايط ارار و وبقام آن در جامعه محصول دكركُرنى هاى مذكر اس است










 هاى دموكراتيك بوجود مي آورد

## بينالمللى



 بيثاز بيشخواست مائى حون حق شخل ، نظارت كارگــرئ
 بهدا شتعبومى را شامل'نى شود • ما اكنون با تقسيم تازءء




 علمى，فنى راه حلى را بيشنهاد مى كند كه
 تود مهاى خلق بـا شد وبه بههبود واقعى شرايط زندگـى ，
 －جشم اندازمهاى تازماى براى يشيشرفت اجتماعى ،گسترّ
，تحكيم دمكرا اسى واستقلال ملى دولتها با شد

 صلح وامنيت خلقها را تحكيم نمايد－




 ，تشنج زد ائى است • بايدبسياست استفاد ه از د ستاورد－
 تد اراء جنكّ كه موجوديت بشريت را به مخاطره مى اندازد ．

اكنون بشريت به جنان توان اتتصادى و سياسى رسيده
 انحصا اراتغارتر بين الطللى از كار ميلئون ها ها كا ركر و ونبوغ


 ＂
；；ــــرنويس ；
1－مجموعصنايعى كه به يك توليد مربوط ميشوند

## نويسنده،شهروند، انسان






 بيه و الميد هاى آنان و ونيازهايشان ．نمى تواند تصورى از خلاقيت و حتى نغسزندگى ، د رخود متصور سازد





تحولاتاجتمايعى درجامعئروستائى ايران

## ازآغازظاكنون（r）

> خابند اركزن ، د رمقايسه باكا رتوليد كهـــرد .
 درواقع، كا مرد محوراصلى توليد وموجب اساسى رشد شد





 تعاوناجتماعىوصيانت ازهستى جامعهد ربرابرانواع عمخاطرات

 واءْاىكهد رين حال معنى عشيره ياطايفه هم زآن مستتــاد تى شود（F） سريرستى＂ريس＂واد ارهاء｜مورعومى آن ،طبق＂نظـــــــــام



تصاويرشما رهٔ دوم－

 ＂اقتباسازاثر＂آ．يوب＂＂A survay of Persian Art＂ جلد مفتم ：صفحات








## يادداشت ها









 تحقيق رسيده است




بقيه قسمت دوم ：

نخستين نتايج ناشى از تشكيل جو ابع روستايى ＂



 ابيوسته سهه بيشترى ازحاصل كاربهآن قستى ازتوليد اختصاصمىيافت كه به تصد مستيم

 （individuel＇s













 به شكل هاى انسان ، حيوان ،نباتات وبه علائثى منتــــــــوث


تصاويرشمارءءاولـول
كُهرهائى بانقوشخخطوط مند سى ،مكشوفه از＂نهاوند＂، مربوط به ．．．．．．．． A survay of Persian Art＂$Y \Delta \Delta$ جلد هفتر ， 1

هستندكه ميتران آنها رانشانئاحتمالى معتقدات منسوب بـه ＂توتيسم＂（（r）دانست（ تصا ويرشيا رهود دم）






 تشرحو تنصيلآن مجالوميدان ديكرى دعى








 كاملاّ تغييركرد．زيرابه قولّ＂انكّلس＂： ．．．．
 ثامين كرد مبود ،اكنونموجبىيى شد برایتاماين
تغرق مرد د رخانه •ازاين بس، فعاليت هـانـاى

آنكاه كه نان
بجاى آنكه نان با شد جيزى جزآرد ونطك وآب ,واندكى خيرمايه نخوا هد بود آنگاه كه نان بجاى آنكه تعبيراد بـى ـيآآشبازى اجتماعى ياخواست مرد مرنجبر با ياهما نايك موضوعبا شد آنتاه كه نان
خسته ازنان بودن ن ديكُرنخواهدك مسئلهاى با شد آنگاه كه نان جآيزى جزآرد ونطك وآب واندكي خيريرمايه نخوا هد بود ؛ آنكا كا كه نان غذائى خوا هد بود وبس ، آنگاه كه نان
باعرق شادى ورزد اده خرا هد شد نـه بارنج
آنگاه كه نان
ديُربراي ثروتنـند ان فراوانى وبراى تهيد ستان نكرانى نخرا نـوا هد بود آنگاه كه نان به د ست آدمى وبراى آدمى ورز داده هـا خواهد شد وبراى همه به فراوانى آنگاه كه نان .... آنگا هك نان نان نان خواهد بود وبس، هير نه جزغذا همان نان وبس؛ بايدكه چيزى باك ونيرومند در روزگار سربرزند
 جيزى فراترازروئياواند يشها : هعه خوا هند ديدكه د دروزگار كه حقشرابه نبرجند هو هوشت
كه حقشرابه نان خويشبه د ست آورده است

ازشوراینويسندكانوهنرمندانإيران



 ايران استعفا كــرد




 به عنوان عضو على البد ل ميئت اجرائى شورا معرفى و اعـلام

شرراى نويسند







 سبا سكزا رى خود را از اين كه د د جلسهء انتخا انـابات شورا مـرا هم به عنوان يكى از از ازاى الهلى ميئت اجرائى شورا النتخاب كرد هايد . ابراز دار ارم و اى كا شمى توانستم و د در من آن شور , ونيرو مى بود كه مثل ايام جوانى فعاليت اجتاعيى و شورائى


 قبيل را ندارم، خوا هشمى كنم مرا از از كار در ر ميئت اجرائىـى شورا معذ ور داريد • ولى من باز هم خود را دا دور و بر كنـار الـــا از شما نمى دانمو براى فعاليت شما احترام قائلم و اميدروارم در كارهاتان موفق با شيد • شايد بعد ها حا حال وحورولهكار , همكارى بيدا كنم ، وكرنه باز هم با سباسمعـا ورم داريد . مهدى اخوان ثالث (م ماميد)

تهند يد ماى غيرستقيبخود كه متوجه جهورىى نيكاراكواا ســت، ،




 استقلال به رسميت بشناس اسد


 دمكراتيك تامين كُرد د هيئت رئيسهئ شوراى جهانى صلح إنكا
 كارائيب وآريكاى ملاتين فرانى




## ا باحِلاسصحس











 - صلح بود ابست" مباد رت میورزيم

 عادلانماید رروابط اقتصادى بين الطللى دست يابيم •
 مانع انت وگوى روشن وبازوعمل همبيوند معمئكسانى كه از بد تر شدن إوضاعبين الطلى نكراند بشد بشود


 جهانى تازه فرامیخوانيم




## قطعنامهدربارهة آمريكاى مركزى




 درياى كارائيب رفتا رمىكنـــــــد








تا جه حد اين مجلسخواهد توانست , خالى از تعصب

 متضاد در سطحايران وجهان ، براى زند گا









 ايرانبايد دوستانيبا همان قد رت درا اشته باش شد منمىتوانبنام





 باهمان د شمنانى روبرواست كه ماهستيم ردكرد -باافغانستان انـان









اين راه ريخته خواهد شد
به باساين خونها ،به باسيبروزى نهائى انقلاب، بهيا سز

ايران بايد به همان انداز ازه جدّى با شـــــد
اجلاسيههئترئيسهشورایجهانىصلح


## مراقبباشيم:خطرجنكَ فراخوانبودايست

ملت هاى جهان مورد تهديد قرا ركُرفتهاند :تشنج زد ائى








 همعئكسانى كه ديوانگى مسا بقهئتسليحاتى راافشاء ميكنتد
 الطللىمضطرب اند وخطاب به تود هماى جوان كه حق زيستن د رجهان بهترىرا ر. وخطاب بـ ملت هاود ولتهاى جهان میكيد :

 تراكمديوا نورا رسلاحهاخيلىد يرنيست • هنوزبراكيمنوعوع ساختن
 خيلى ديرنيست •ولى اكنون درست وقت آن است استكيبسياسياست
 بازركانىوتحريكات نظامى ثايان داده شود

