, الز از رسيدن بـ خواستهاي خودبازمىداريد

 در جامهه ساده و و متجانس ابتدائى و و جـ در
 رهائىاز مزَاحمت يك نمود ، بايد با نـناخت 'ان نمود ، راه كنترل آن را با بافت و بـ كار
 ,ودكركون كردننمودها كم توان بود ، ازفـهم
 ردانسته بـ اتكا موفقيتهاي ناجيزى كي در
 بدنستمىآود د برآنثد كاز زاثير نمودنهاى بقيه در مفحه

درباره موسيقى انفلالـى خروش،ندكّايد انقلابفرمهايهنرى خام خردرامى يابد.


 هنر بدوى و اميل در تجمعات بر خرينرين توفنده؛ مردم ديدميمينود ،و ازاينريستراست كه ـالترين و صادقترين بين نوع هنر انقلابى
 آن به بهترين شــك آل كوياى عظمت انتقلاب و

تتوع جئـكير محتوى آنست. در تظاهرات ، نمايشها و راهيبيائيهاى
 متغيرى ازآوازها ، سرودهاو سرايثهاى رياى رذمى برثكوهى بوديم كه ازلحاظ وسعت و تئوع ملوديها و ونواها كم تظير يود . اينحركتهاي جمعىك اغلب با تركيبايهاى موثر وحاسى دوصدايمى و جند مداي ائى ارائه

 اين تكامل هنرى را به شكل برجستاي در در هصخوانيهاي ير شور هموطنان آذريا ريايجانى ديذهايمك رقمهاي ريتميك و هيثيج حفاسى شكلنهابيى דنست.كرئوكرافى سنجيده، ،حركات تهديدكنده مشتها ، خيزشهاي محكم بانيا باها وصلابت تسليمنابذيربدناز خحوصياتاين رقص بدوى بود . ازازنجاكه مبارزانو انتقلابيون شُخصا "در آنرينش اين نوع هنر شركت مستقيم دارندئ,
 مادقترين و صصبيىترين نوع هنر انقلابيى
 كنجينه بىانتهائى است كه ميتواند بلند
 بهرهوربكازاينميراثارارزندهيدونيرنيرخورداري از فرهنكانقلابى واقعى ، ثا تثميق اين هنر كه تحريف و تخريب انست . هنر عوام در در بسترتاريخ موردتجاوز وتعرض اقثارديكرقرارار بي بيه در منصه

 منعى تهران (كا در بال بيش سه بلس
 كردند) درورارد بسيار ماندي كله "عشق"


نداريم آزادى در عمل زدندى ، يا به سنى
 بودناست" "براى"جيزي .مثلا " من ميخوامر

 انسان كه با.مزاران نورد بيراوين خود بستى متقابل دارد ، هبراره در بي آزادى تلاش كرده است _آزادى از قيدهائى كه اري اري


مرتضىتيوان
! اي اي كنج هدر كشت اند اندوختنى اي اياد تو جون داغ تو دو دلـورختني الى زندىى و مرى تو آمرختىى
. . . . . ســـايـ

يادكار
اي عطر ريخته. عطر كريخته.
دل عطردان خالي بر انتظار تست
عم يادكار تست
سياوثكـرائى

## نامهاىازكيوانبهسايه

دوستعزيزم ببدترينوضعىتوهينشدهام. اين خلاصهء كنك هزاران در حرف تلخى است

 بقيه در مeحه بران

فريدونجنيوى

## انقلابوتغييرنامها

كيسيوناحتقالى و نيزّ بيامى بجوانان برنور





 دبيرستانىهم بتوانتد آنرا دريابيند، ، الا الكر

 نخستين املى كه در اين جابيانيانى نامها
 زبانفارسى ،يعنى زبانى استكه رماكورد تكم

دراين زمانموجى در درياى انتلاب ايران بوجودآمدهاست كه تقريبا" در تقام انملابات ات دات جهان نظيرنداشته است وآن موج تعويض نام برخىازخيابانهاوميدانهاوحتى شهرها است ات
 بايستى بعدها در كيسيسيونهاى ذيملاحي بوجودخواهدآمديكايك نامهاى جديد برديا كردد , و حتىالمقدور نامهائى انتخاب شود
 باشند، ، الما الزآنجا كه مكين است همين تغير
 انقلابانجامكرفت برروى راي همان كميسيون مم تاثير بكذارد ، اين نامدرا كه بيُوهشى در فرهن ايرانزمين است يعنوان بيامى 4 آن
 كارىی يريم و در تريغ آن میكوئيم .آزادي نبودن هانع است برای اجراي كارى با كيى


 ماليتهاي واتىى و ضن فاليتها طر مى شود .ما به آزادى كلى و مطلق كارى


شَماره ا ـ دورهدوم

# كارمزدى وزيانكارمزدى 

وقتهايا ستراحت خودنيز ميكا هد .واين باعث
 كار سخت و زياد قرار كيرد بطوريكاريكه درصنف
 كمنورى جشم مثاهده ميشّود , اين بيماريها در روزمزدى كتتر است مر ا-

 جوندرنظام سرمايمدارى سياستكارارفرماين است كه فتط حداقل زندئى را برای كارير فراهم آورد ـ بدين ترتيب كاركا بران شتابيزده با انجام كار بيشتر و صدمه زدن بـن بـ سلامت خود حقوق بيشترى دريافت مينمايند ، ولى در واقع حداقل زندىى يرای آنها تضين

ميشود و بس.
ك






 قانون كار و زير با كذاثتن قانون كار است است


 مجبورنددرهرشرايطى كاركنيند و مزد بيشترى دريافت دارند و نسبت بـ دوستان وضعيتنسيتا " بهترى قرار كيرند ـ بنا بنابراين نوعىيىتناوتىنسبتيمسـائلكاركريخريواهند


 جبرانانذيرى وارد ميسازد . 9 - الثكالات فنى و بيكارى كاركران
 و يا نيودنمواد لازمها و يا در در مواتع قطع عري
 بدون آن كه مقصرباشد . درمورتيكهكاركرانران ردزمزد در اينجنين مواتع دستمزد خود را را

 حـادت و حتى دشمنى بين كاركرانمانميشود. Yوبيكارىاكثريت كاركران

 و جون كارفرد ما محصول مورد نياز انياز خود را را
 و درنتيجه كاركرانبيكار ميثوند ولى كاريكا كارفرما
 باوعدهووعيديراىشروع الرموجياتسركردردانى
 رابرای درزمبادا وسود دهیددر دست تواناى

جكرنى بيدايش كارمزدى ـ.
 كه در آن وسايل توليد در درست يك يا يا جند




 طوليبدابشنظظام سرمايمدارىرورششايایمختلفى

 ودر عينحالبرسودتريناين اينروشهاكاكارمزديى
. كارمزدكروشياست كهدر آندرازایمقددار كالاى توليد شده توسط كار كارير بار بـاو او مزد











هر كدامرا نوشت و توصيع ميدهيم
 كاركانكارمزد و هعجنين بين اين كاركران ورين ورين

 است . ومتحد شدنما امرىكاملا "طبيعىاست است
 غير طيیى است و بايد آن مانع را دا در هم








 . اين مسالهرا بدو دستـ تقسيم بندي كنيم الف.دركار ردزمزديدر رنظام

 براتب شديدتر است. علت اين اين است كـي كارير كارمزد با شتاب زدكى و و تلاش زياد كه اي
 كس فقط منافع لحظلاى خودش را را مى بيندو الآنجا كه همبستى ميانثان نيست حار اضر ميشوند در هر شرايطى كار كنند .
 ازجطل بيكارى هعيشعياريكران شاغل
 ب . كاركر ميخوا هد مزد بيشترى دريامت كند و در نتيجه بيثتر كار مىكند، حتى از

## 




 ,












 خوامد رغت.



 ميتثد و ستظلهربوده خود را موظف به تلان

 آن م مىداند . . در درست در جارجوب همين انحاداست كه "سوكند" براي بالا بردنسطع
 ـاختينايثان با دستآوردهاي دانش و ادي ادب رمنرمعامرودستيالمتنثانيه ميراثكانيانمايها روهف ايوان و جهان , بيشثريــن كوشش را بينول خواهد داشت. "سوكند" نيرودجوانكثور را اكه شايستى






 در جارجوب مسكارى ناكزيرثان بانيا يكديعر وبا



 نيست و نـى خواهد باثد ، در مر شـا شاره يكيا دو مقالد را بـ بحت و و تحليل جوانب مختلف زندكىاجتماعىوسياسىايراناناختمام خواهي
 بـ زبانسادهياخوانتدكانعزيز درمانخانواهد كذاشت.
 آزاديخواهان ايران و و تاييد سازمانهاي مبارز راه دموكراسى واستقلال ايران ، با بتوانيماز الي
 كرفتايم برا'يسم. . با اين مس، ، هرجا كه به ناخــواست خــود مرتكب اشتباهـى شديم،




| سيمين | ,ورواسهاكرينشنكران مبالى نيست.بايد |  |  | د |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | كا | كrester |  |
|  | هر جب بيثتر رهر |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | , طابلا توليد . |
|  |  |  |  |  |
|  | اسيرىئده است. كارهاى خطيرتري در يبش |  |  | طبقاتددير د.دتختوناين تومبنارداوردند. |
| زَ باغ بِّريد آن د | 6 |  |  | 5 |
|  |  |  | ندارند ، احقا | انساني ايه آرادى بود. انسان در جريان <br>  |
|  |  |  |  |  <br>  |
| با روىى روى يا زنیى زنى يكرنـ نسازد با رثع دركا | و سازمانيابيى .فاليت روثنفكرانها اكر زطانى وتضصنانتقاد واعتراض و تريبيععاطاطفى يوديا | هـكانى را تحقق بخشيده الست. درعمرطا بـ بركت ـورياليسم ، نظام جديدى كه رجه |  حقوق اكتريت به اتقناي سازطانينـدىيا |  <br>  |
|  | (2) |  |  | ) |
|  |  | دركن اكثريتبولد استادر ريخ بر بيناورى |  |  |
|  | يدآرردن شرايط ءنىو،وهنى | ازد سياره ها برقرار شداساست . در اين نوع از | جاسعاي كه سالهاى سال دو حزبـ |  |
|  | (1) |  |  | * |
| T |  |  |  |  |
|  | - |  | عكا |  |
|  |  | . |  |  |
| اءى داد خدا را را بيداد | (20. |  | عظلم خوي |  |
|  |  | (1) |  |  |
|  | 4 | - |  | Tآراد |
| ازين |  |  |  |  |
|  | (ك) | آزادى واتى |  |  |
|  |  |  |  |  |
| خررثيد بر آري كاقزين ز | رائى. |  |  |  |
| تاريكى وحت اندره شبانّ | آكرينده درست زيستّن, |  |  |  |
|  | , |  |  |  |
|  |  |  |  | اناخرسنـوبو |
| كيزردم ديده تارى شده |  | , |  |  |
|  | بربند | - |  |  |
| هرك | ور |  |  | توجيه خراستهائ اكتّبيت . |
|  | بيدار |  |  |  |
|  | ) |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
| كانتاده بحيلت دام إ بي دي |  |  | . |  |
|  |  | - |  |  |
| جولانكه ديو است اين راه ميانم |  . |  |  |  |
|  |  |  |  | بنز |
|  | ودو |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | برانها با | ر |
|  |  | \% |  | ) |
|  |  |  | هند كرد. اطلزآزادى |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | تككّل |
|  |  |  | (1) |  |
|  | - |  | (1) |  |
|  |  |  | نتّبر |  |
|  |  |  | ديا |  |
|  |  |  | تر | - |
|  |  |  | 10 | طبيبى خرد واداثتند. |
|  |  |  | جهانيد. |  |
|  |  |  | خرو |  |
| - جرا وإتادين، تور باين برى ابابت |  |  |  |  |
| نداثتها.... |  |  |  |  |
| حبدر جيزى بكن |  | ، |  |  |
| زإنارمها كارد. |  |  |  | بسا |
| - هى . . | كرشالى دادن به ويتنام دا دارد |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | لاد |
|  |  |  |  |  |
| نشا |  | فسادو خـرنترا تصوبي كرد . بايديباوزيبم | كركن است , آزاد زيستن خوابى. |  |
| كرنت . دام شل شل و رفت توى دريا | بيام مىادم كا |  |  |  |
| ماهيهيكا |  |  |  |  |
| مىرسيدندر راه فراريكى جستتد ، ناكهان آراد |  |  |  |  |
| شدئن ،راه بـ دريايردند ، كريختند ودريك |  |  |  | خراهيم |
| آنتور خالىثد. |  |  | خواستهاءآن درابر اكتريت تحبيل مىكند. | b |
|  |  | باررد نخوراهد ثد |  |  |
|  |  |  |  | , |
| مبادها را با خود بيرد. |  |  | ज | لازم با |

كارمزدى
 كهاركران كارمزدبامشكالات بيجيده و مبائل








 نيز ثباشند عملا＂نميتوايند در در فماليتههائي


 كذاثت و به اميبوامى نشـيت ．تا كا كى بايد
 ，حق خويش، را خواستي و كرفتن روددروى هم ايستاد و وب جان يكا يكيكر افتاد و هزارادان
 خواهد بود مكر اينك بخرود آئيم و همانطور

بيجاره نيستم من و د در فكر جاريارمام


 اين شناخت بايد اكاه بود و وتنها راها اكاهيى








 ．


 از ，



 رامر با דالمى،،اراده ．و مبادذه متحدانه














 ما موارد，كلى ذير بابث رعايت كردي 1－حداتلدستمزد ريزانه بابث برمبيناى
 كردد ，بستموىي

 －


 بك

 كردد
 و جنين مييسندم ．زيرا فهم اين بـيا را را الز
 بردهء عثق اهانت＂زيادى عقل＂را روا دانست ؟من دريايان تظلم نامعامبخود سايه بنا بمى برم زيرا الين حديث آرنيوندي دان دا جز از ثغر اونياموختام و د درس و تلقين منهـع
 عشق را از او شنيدطام و وكال دوستى را دا در رنداي اي سكوت او ديدهام ．．جـ كسى ديد
 من از عقل من جدا كردد؟ با اينسخنيخواب رويمتا بيداري تلخى در بى نداثت باثيم ．تهران

خروشنه،كاديه
 كه عناصرير مايموبوياي آندرابهخدمت مغاهيم



 مطربان بازاري بـ شدت در در كار رتق و و فتق
 تجارتىنوار بركينى سرعت نواريارهايكوكوث

 باشد ؟كانى كه كمترين درى و شثناختى از ماهوتانتقلابو حتانيت تاريخى جي كلى ميتوانتد بر سر آن بزيند؟ بدينـان انيان
 موريقى عامياند، بـ ــتخ و تحريف ميراث
 خوننين انتلاب در دستهماي خيانتكارامثشار
 Tواهاى خروثان انتلابي در زيان الكان الكن آنها



 از هنربا نوع بالنديتري الزآن ، وهنى عظيم

بـ مبراثهاي فرمنى انتقلاب است． هنر عغيم • داكد و ميراي هقبمانداندترين

 رامنتقل كتد ．هتراين الشثار سرثار اريتـــيم


 دررساترينتعريغ عبارتصت از ：：تجسم عاطفى

 اكاكمانموموثر درانقلاب مردماست ．نيريتوان

 تسليمو رخا داشتمباثد ．در غيراين صورت
 تينيل سينود．انظلاب ، هويزه اين جنيث

 كجانيست كه از دعجباغيى و برتلاطم انتلاب تهى باثد بوقتى كم انقلابيهن جا بانباز ها در در

 ＂مىكشم＂مىكشمرهر ك بوادرمكثت＂ديكر


 رجالكان

 عنمر ترازيك ، خشم و كين كوبنده ، شكوها و





عاطفه شعر ديكران لمزيدطام منـم كوهر دل

 رونىاست كه خود در بعوز احساساتات دارد．
 برخیدل بودن را با ظلمكردن،هعشق ديكرى را بازيجه قرار دادن و وبا احسابات ديكا ديكران


 ضير خود بهترين وانكا بامترين داور خويشي

 ديكرى را عكرداب عشق نیى رئشم واز دور

 در هـه حال فضبلت دوست داشي داشتن و عشت



 هر معئوقتازهئى راجانشين مغشوتها بيشين
 حال با جند تّن عشثق ورذيد و بيش هر هر كس
 استاينتوهينيبشق واتمىاست واين ايندرت همان جيزي است كه بايد واتعا＂منع كرد．
 سزنش و توبيخ و شكايت وانتقاد استواراكر
 نيسنديدودوستانرالازآن منعكرد ايا يميتوان كفت＂زياديعغلدادد＂؟Tابا جنين قفـاوتى درآخرين تحليلاين مغنىرا ندارد كهويكار قضيلت هر عشق واقیى را مسخره كنيم و هر عشرتطلبى سندره دا هنر عاثقى ششاريم بكان من كه جنين است و ر جز اين نيست
 باثدجرا كاين دلدست بريود تمنا واراده


 آ آردكه هر كس وه موجودى در آن سياهتى




 مى طلبم ．．هرجه باشدسخنيرسترار بارين آفرين بيوندها وجاذبيا ححرآساى فضيلت منرى مخنيآفرين










 حوهر عقلدكوهر هنرميدانمو اين بيم فضيالمتى


 در خلوتدل خويش شازكند و ط طربنامه فيص
 ，لـيقه من عشتى كا بزبان آي مسنويت㷠


 عشق محجوب و بردمنتين دل سر بر بـير را

 ستينيا
 استا


شياهتى برای اين طلم مدهش او تصوير كنم بايد بكيم بايه بلمد سمونى بنجّم بتّهون را شكــت و خرد كرد．غنجه نوثونكت شـر خودش را يربر كرد．ـششم جادوئى رودن را را كور كرد．．رندى لطافتاساياي حافظ را لجن مال كرد ．．توهين سايه را با هيع مغياسى
 شرح آننىتوانوانداد ـ من درينيانزيانزدهـالى
 خواند6ام ．شايد بتوانم بيشا تو اعترافكيم كهمزه هر عشقى رامبيدانم زيرا همعكونا عثق
 منبـان كردنبندهزار دانيّ بلعجبى يردلم

آويختاند
 بحدعطش زايلنشدنى صدما مسا مستغى ازيكس， وناكامى بحدبيزركترينرياضتكثنانوخواجكان واخته شدكاناز سوىديكر وجود داشتـ است وهم اكنون نيزوجود دارد ـ من درير دعشق خود
 نياز و ايثار داشئثام و باندازه موج درياها مضطربو ملتهببودوام ما ．．مندر عشتق خود


 عشق زنديـيا كردهام من بباكيكلياميامعشق

 وعثرت كردهام ．．و من در هر دو اور الهمركز از احساسات خالى نيودطام ．．．．الما سايه بحنينمردى اهانتكرد ．ساية هركزيزداندانست
 از حـاسيت الين شعر او لرزيدطام Tنجا كـ

كتته است：
جا با باز خواهيم رادرداند

ـايه هركز ندانست من جكونيا زير آوار ختـمقدس دلخواهاو له ثدمام هنكاميكدر تخر وى خواندم ： إي جلاد نيكت باد ـايعمركز ندانستكه منجون شسع ازنون ديدن تبسّ دختر و بسري كه در بيادمرو ثلوع استانبول از كنار هم كذاشتشاند و ويك





 ديدهاست لذتهزاران سالرنديكى خوشبخت
 بتريرت احساسات اهامائت كرد واو را بابشـ

 ，التىيخشم زيرا هركز دششنى سهـناكتر از



 مسين كانثمثاوتآميز اوت كـ كـ تصور مبكند عغل من زيادتر از احساساتم اتم است يا يا بتمبير





 تصر نكرده است كه ميتوان 4 يك حرف
范㡽




有

 كسى زا لكزاندطام اما هزاران بار سرابا از

اهانت ديذامام الطا هيحيك جون اين اهانانت اخير مرا ثلرزانده است ديرا اسيرا هيجيك باين اندازهظالمانمنيودها است رذلترين اسمبرجودات بعن توهين كردطاند．د دزدها ، آدمكثشا ، جانىها ، سفلهها ،＇قوادها ـ اما اين توهيا توهين

 بارها بـن اهانت كرد ．در هـر هدان يك توري تواد لجوجانه بمن＇تومين كرد ．در بر بروجرد بي بي
 كهبدلخوامش رمتار رنكردم مبرابيغيرت خورانياندي． دربيجارباسبانىيبنتومينكرد ．در اصغيانيان
 خواند．در تبعيد و زندان بـين توهينها كردند ．．هـهُ اينها را تحمل كردم اما اما اين توهينآخرى براسوزاند ．．．من اكنون بشدت انـي
 تاكنون از جـتهايم آب ميآيد．سرم درد
 ديد كنتجي كريب شديدى ．احساس مىكنم كه تب دارم ． عصر مايه از من جدا شد و دنبال كارى رفت ．باهمصحبتم ميكرديم ．دنبالها حرفهاى كذشتهود ．لابدميدانى كه من سايه راخيلى دوست ميدارم ．ثايد تابحال فرصت نشا بـر بوددر اين بارها تو حرفى يزنم ．سايمبراى من تثها يك دوصت ．يك رفيت و ويك شا با عر نيستازهمهاينهانزديكتر ،اوصورت دلخواي آرزوهاى من است．من با شرمسارى فراواوان

 فتانت و زيركي ، ．يك كوه رندي و و فرزانئىدر ＇نانشهتا كه اكر جنين كاري را شدوع كنم بايد تا تآخر
 ，شعور و احـاس من توام است و و آ آنزمان

 دوست دارم ，اكر بتواتم اين دوستى را تقسيمبذيربدانم و تثبييعيذير بشناسم بايد رعكيم كه يك مدم آن شامل ماير دوستانم است ．ثايد بخودخواهى خودم شبيه باشد من از اين تقسيم و ازين شباهت خجا خالت



 دوستبسيار عزيزم ما در ريزكاري


 ميخواستمدرون كوره ثقاوتى كـ تومين ــيـي

 در روزناميخواندمك كوهي در ايتايلاليازجاي
 دريايق كه جه نيروئى آن كوه را الز جا كنده
 نابيدائىكوه رابحركت ميآورد ．دوستع عزيز من ！جكونه من ميتوانم در برابرحرارارتــيري ，ـذاب سـاك اهاتت سايه معجنان ماكت

بهانم ．．بن از كوه هحكمتر كه تيستم


 تلقى كند ．．ـايه مهيبترين توعينما را


 كلثاداب عمرووسوي كرهي تكردم ．．امادلم

 مبحكاهى را كه ديده؟ آنـا با اشك خـا خود سعدوم مينوند ．．．دل منينيز در سرشكا خريد

يرسيد "جه جيز موجب مىنود كه فكر كهيد دوازدده تا بايد باشد؟" شوايك جواب ياد

 آدم ارزانتّر درمىآيند . سكوتى حكفرما شده بود كه شوايك خودش آن آن دا با آهى شكست "كه اينطور . الان اور با با
 حتى زنده نماند تا اميراتور بشود. وقتى كي
 افتاد بائينوبدون هيج جارورجنجالى خودش را كثت. خواستئد به او كمك كنتند ، بلندش كنیدوروى اسبشينثانتدش اماباتعجبديدند
 ارتقاء بيداكرد . اين ماجرا در يك بي بازديـد



 بودم و مرا بيدت دو هقتّه به زندان انغرانرادي انداختند ـ در آنجا مثل لازاروس دو دو روز كت بسته افتادهبودم . امادرارارتشيايد تظم دار داشته
 شود؟ ستوان ما "هاركووتس" ، هميشّ عادت انـا
 احققها ، والا مثل ميمونها از د درختهـا بانـا بالا
 بيجاره . " و اين حرقها مكر حقيقت ندارد

 سرباز بینظم را در نظر بار بياوريد | اين منظر
 برتشنبدر كفت :"در سارايهو ، آن كار را را مربىها كردند ." شوايك باسخ داد اد "اينجا انتباه مىكتيد ، تركيا بودندي ، آنهم بعلت








 بالىىوتس كنت "يك متتوى مثلِ متنريان
 ما كاسبها سياست دخلى بيا بها تجارت ندارد.


 صربي ياترك ،كاتوليك ، يامسلمان ، آنارثيا بيست


 اها آز اينها كذثته قبول داريد كه اين اين فايعه "رايا اتريش سنكين است. "
 در واقع ظايعهاي هست , هيجكس آن دا النكار



> كرد . مكراينكه هنوز هم حاقتر باشد ."' برتشنيدرسرحالآهد : "منظورتجيست ؟" شوايكباثادى جواب داد :"مغظور مريست؟




 خودتمجسمكن + عموى اعليحضرت اميراتونو ا تير خوردن ! برایجى ، اين يك حقه بازى ايرى

 داشتيم بنام "بئتيلاولولودويك" . توى بازار
 داثتبنام "بوهوسلاو " ب بـركهرجا مىردت

# شوايكـسربازدلير،واردجنگـميشود 



 آنها بتازكى درآنحا حضرتوا


میكوئيد؟"
-
 بالىوتس اين را را هؤ دياند كفت وجبتكنـرا
 هصجوا من كاسبم و و وقتى كسى میآبد ابِنجا ر آبجو
 سارايعور ، سيا ست يا اخيرا" متوفى دوكي بيزرى




 معموذ" اينجا تصويرى از اعليحضرت آويزان
 بالىوتسحوابداد . "بلا ، راستميكوئيد

 توىأطاقنيرنيروانى ،ميدانيد ، همكن بود كـى جسارتكندواشارهايبه كمكك بكندوبيعد زياد
 درست است؟"

 اينسئوال را در باسخكوئى , در بالموتس برانرانكيخت . "در ايني موقع از سال كرطاي هواي بوسنيا و



بكارند. "
-
وتس؟" بالى وتسكفت . "مككننيست بتوانم جنيا جنين
 بسيار بیمعنى هركز علاقه مرا جلب


 تيرها او تنيا با ورود شوايك وششنائى كرفت. يكاليوان آبجو سياه سفارش داد و متذكرشد : "امروز صبح هم توى وين خواهند بود د ." جشمهایيرتشنيدر بارقفاى از اميد كرفتي موجز و مختصر كقت : "در كونوييشتيه ده تا تا

## ريرجم سياه هست.

شوايك بساز ازينكه آيجر خود را سركشيد
كعت :, "بايستى دوازده تا باشد . " برتئنبدر

ديده بود و بيش خودش فـر فكر كرده بود : ايني





 داشته توى ثكمثّ خالى كردده . " _
 يك براونيت ميخريدم . مثل اسباب بازيكيه

 نيستك ايندوكها لاغرباشند باجا










 مى خورد. .لطف بغرمائيد كليد را به سرايدار

 لـياس نَخصى میيبوثيد و براي ادارارها امنيت


 بالىوتس در بددهنى مشهيور خام و عام بود . تكيكلامش "ك" يا "كا "كون" بود ـ المادر
 مي


 درخاليكه بـ صحبت حدى خود اداداه می دا داد


 برتشنيدر بااميداندكى دريدست آرودنينتيجه
 انجام دادداند . بالىوتسيرسيد ."كدام سارارايوو ؟ ؟منظروت †نزيرزمينى شراب درنوسلا:ست ؟ ا آنجاهميشه جنت و دعواست ' مىدانيد كه. البته Tآنجا

رفته بود نا با با ملكه قدمكى يزند ، حالا ديكر كيستكه به كسى اعتماد كند ؟ بعد از آنديكر

 آهد ، میدانيدكه . حرفهايمرابه خاطرداراثته
 خواهد بود و معكن است , كرجه البته خدآآن



 وقتبيث يكافقابيى درميخانـ برايمان



 رمبزش رابدهد. ماحب كافه مجبور شديقة اشي را بحسبد و بليسِ دا خبر كند ـ مردى يكى يه
















 "اوا ، خداوندا . حمبر سر سربازآمد ؟" ثوايك

 بند ثلوارها هم مال خودش الش نيود . آنها رابا






 حبس را تا به آخرنكثيد . فرار كرد به بـ سويس


 قرديناند در بارايهور امتباهى نسيت بشآن
 هـ بيش، بس از اينكه بالاخره يك هيات بيزثكي


 داشتندوبدهيبتبودند و خود براينانشتجره

نامه مى تراشيد ، زنديى را مى كذذارند .
 , در هسين لحظه هم داشت زانوهايش را با با با







 .
 'ان مرد هاق اهـا اهل كليسا .

 والا افتّد د؟"
 بايكاتبالجهه. همراهسركار عليه هسسريان آنحا "اتوديِل مىراندنا ." - "خـ ، النيحا را دا الشته باش خانم مولر "



 يعنى در "بوسنا " خانم مولر . اطمينان دار دارم


 آرميدهاست. زياد درد كـيد؟"
 مى دانيدتبانحه اسابانبازی نيست كه . همين


 خا نوادهاشي راباكلولمزد و حمالمى هم كه آهدهـ
 اندازي ميكّد . تير خورد . -



 خانم مولر كه مردكى كه اين كار را را كردن بها اين
 دركردن بـ آدمىمثل حضرتوالا الا كار سادها








كند

- "مى كويتدازاين جوردآدهيازيادهستآفا، " شوايك درحاليكه هالش زانويش را حاتي اتصه
 بخواهيد حضرتوالا و با حتـى اعليحضرت اليا



 بادانشث بولقيت است) ، ه همانطور كه درسرسود


 بادت باكتد, "اليروبت"



احـاس مىكند كـ باي جوانمزدن و بار
 آرد مينود. هداقتى كا در بيان آرد ثـن



 ســوكتّتْ







 هراس دورى و دري .

مـ م.1.4.آذين

## -•••هردرى

مدخلى غمناك بر اثرى رهكشاى همدكونهاميد

اناكفتنى مىكردد . انديثه در لاك نوميدى






مثله كثتـات ات

 بريده...شوق كار در من مرده , بينارارّا





























 تتكنايخودداركين تنيدن واز تاثير افتادن . جه . براي تانير




 ,

 بـ مقياسى كوجك و دم بريده
 كوتطایازميدان درآمدم ."صدف" ، "كتاب




 بتيه در معح

 .









 ,

































 خود ناكهان اذ رفتار بار ميماند ـ ـ وازه كها





 زالان مزدورتكرار مينود ، با تهديد همينگى
 شنود ـاده و ولهم تيهت. كتتنىما عءده

رمت . برادرشامبراتورمكزيكرّامامقابل ديوار
 دردوران بغري عموى او را هم شیتل رساندند .













 كاره بـى حونود.













 .


دنتاله دارد

 مهان ارع دريانى يود.





 اميراتود ، بعوران امبيراتور مكزيك تا
 اعدام كرديد.













1










 هنتكاه , خود هختار بوكـلاوى , مركر








- 9 - زندان برایى

Vكراطاز" . كه بعدها اولين نحـيت وزير جمهورى جكـلواكى ندا














 حودار .



































 N
 |عليحضرت اميرانور كرد. .'


## 









آرام ايستاده هودند. قايق در قلب دام . ریسيينه آرامدريا لت ميخورد . كسى حرف نـىزد . نكاهما مى ختديد .


 آرام می"آمدند، حاشيه " باى دام "ها را را



 رادر ساحلبخشت كردهبود .تور هر جه بيشتر

 تور لبالب بود . از ساحل كه نكاه ميكردى تودهاكاز تنهاسقيد لغزنّنه، ،انبوهى اوكوثت

 راكهمىثنيدند انيروها يشان إراجمع ميكردندا


 از روى تورميكذتّتد • دوباره بدريامى متادند و ميرفتند
قدم صيادان كند ثده بود • زورثان بـ تور نتمربيد. حيدر رو بـآنآها دستش را تكان دادر , قدمها ثابت شيد ـد د دريا ساكت بود . كاميرندهاي با نسيم مىآمد ، دوى تور .ير ميزد و ميرفت توركايستاد . مردهاو نـههاكه كنار ـاحاحل

 تور بزرى كـــتردند . قدرت كثاد كثـاد آهده بود . كنار باحل روى ماسعها إهن ثـده بود و و زير لب ميكفت: ـ ـا احالا دريا هيجوقت اينقدر مهربيون


 .ماهيها رو خالى كنى ....

- كونم يـ ميليون بثه، هـ حيدر كنت :
- يبشترمبايد باثه. . .ثايدمس ماهيهاياي دريارو كرفتيم ـ اكه اينارو يغروثيم كرمون راست ميثه .. ولسى جاقوى بزردى از جيبش بيرون آورد ,



 رابا يكحركت بريد .شكم باز شدلجنديخت بيرن . كوشت رنك صوردتى زندهاي داشت .
 كثيدو ثكافت . جند
 ولىيا نغرتمورتش رادرهمكثيد ،بيزخندى زد وكت :
- 

 تود با بارو كوبيدم فري مرث ... . ناكان

 دريابودنددست ازذار شستند .يعد ،كاميونـا رسيدند . هيثك همينظور بود . انكار باد خير ميرد ، برندهما خبرثان هوكريند .

 زدتدو خيره شدند بـ تونو كه ليالب از مامى بود . هـ ـاكت بودند . جيب لندريعدياز

.

"
T-

## كوسd <br> ماهیها


 يرزود بود ، بيتّتر ازيردزاي ديكر از زيريريام حا خالى میكرد...



 حلقه دام تنكتر میشد و هر جه ردذ بييتر ميثد خط سفيد تور در حاشيه دريا بيستّر بحشث مىآمد و قايق نكهبان تور به ساحل ترديكتر ميشد . محفد جايش را كرفته بود . ا ا سبين توى Tابيود . دام رامدامبا ثمام نيروى جوانيش


 محمديا تدرتى كددر سافهاي نيرومنداشيع
 محعد دستهايش را بشت كردنش بود و با جرخ ملايمى كه رو بـ دريا و و باحل بيزد ، بانيروى تور كي هر دم ستكينتر ميتد ر حـــرهاي كـ هر ثانيـه براي رم رم دادن
 تا قلب دام بـ ـاحل برسد راهي نيود .
 مردها را ميديد كه تورها , الآد دريا بيرين


 آخرشمريث قدرت"دبـ" ميكيرى و بايد جتر
 معقد هـانطور كه در انديثناش دينيال
 ثلاقهائي را كا به تنش می خورد احـاي


 تنهاى زنده را بيثتر حس میكرد . حالا






كرفت . با خودش كنت : حيدراستميكنت . اكه تور بر بياد . . . .
 ذياد شدميودند ، كاه بالا مى خزيدند و توى مورتش ميخوددند .
 .
حيدر رو به دريا بركشت و داد زده : \&.... - .














 مكتيدند .نفس درسيندها سنكينى ميكرد. قدمهاكتد و كندتر ميئد. ثـانهما مى خيمد. كرها تا ميند و به زمبين نزد يكتر مبشد.
 راهى بود كه توردرا از ميان آبيريرنزميكثيد،

 نيبكش (1) رالزئانه ميكرفتند ، قلاششدا از لب تورباز ميكردندينفس تندي ميزدند ودر جا برميكتنتد.

قدرت از صبح جشم به دربا دائت و تور
را مىائيد كي نزديكتر ميامد و كيله مردها










 كينتــتد . Tنـا كه نوبتثان بود ، آهدندو

جهارذانو روى شنـيا نثشتد. قدرت كنت :

- خدا قوت بششين بابا • جاى خستىرو

حيدر زانوها يش را بغل رد و وكت . - خدا كث جيزى كير بياد . , - خيلى وقه تو را خاخلى مباد ، از وقتى با مىكيريم و ديكرن میخرين ، تمرا خالى الى



 هحمدمثل ابنكبا خودش حرفيزيزدكتا:

 دردن اين جارديوارى ، تاريكى بيكانىى . و





 جهرلّا دبى وتا اندازياي اجيا اجتاعىى . . ومعين


 وسواس . ترساز عمل. . ها از دل و و سرثتى
 ديكران .ثايدازمهيندرواستكمينتوانوانستام در زندكى نتش رهيرى داشت باشم باريم .
 را در برابر دارم و منتظرم . دست بستّ ور وـي

 میطبد. زندىى رما يم نميكتد. براى جه


 وريرساسرايرانا فتادها است. و در اين ميان ،

 - هست . غنيمتث بدانمر




 المامن ، آنجه از خوشيبينى واميد با خا خرد











ريشخند خاموث خاربوبوتها نيس


 درديدهام رنك میيازد . هنوزجشت ميبيند







 هست؟ نیىدانم . نكىتوانم بدانم . ايطان N خويشتنت آنكورى دليذير - ديري الـت

 هِ جيستم؟ عاطلى در ميان هزارارن عامل















 جـ بابدم كنت؟ دور روبى؟ آيا من دورير


 بودنوبا خردوغاكادار اناندن مندراينجاست،


 بناهكاه تنهايى ترطان من بوده، الينجاير
 خود باثم .درهر لحظهخود را دا دامته باشم.





زنحير با خاكم خوا هند سيرد . خود يودن ..."خود" كيست؟ باياى










 هدف دانت , نيرومـاى رنده ، نيروهاى






 جدايى همجنان برجات- میريبيم . آن




-4 حـان راه دلخراه بكتانم

 , عترحم راكه بيشترينانتان جوان بودنديرد







 دور امتاده در تهران بارس دم بريده هانـانـ.
 تنظس كرد و خود بـ بهانايا بيرون رمت ,



 قريدون تنكابنى بيش آهد. . " يادداشتشاياى

 ثايدهم كمو بيشّ روددروا سبيّى درميان بود .












 , در زد زدانموتت و بندهاى سـ و ج جهار قصر












 زندانكردآهده بودند اليران تازطاكيميديدم










 باحترام ثخهيت باردز نايمـرده و رهـيـري
 داشتاند، ، بنام ايشان انامزد كردد كـ هـمـ نثانه حقشناسى لت باثد و هم ثايستعى
 رعايت زيبائى در نام النخاب شدهاساست.
 " كيوترآهنك "می خواهند ، ابيناما يسيار زيبا
 جب از نظر ظاهر , نونتيك نامر جهاز نــــر
 شِهرهاي ديكر دربند هـتند و نقط ابن شهر
 آخرينمطلباينستكه در كـنور آلمان سبار نامهايخيابانهابابلتيرترى سياسى كروهياى مخالف عوض ثد. , رآخرين بار ثدفاى جيع ثدند و براي آنك جهارْتّينّ بار نيز محبور بتوريف نامهانكردند، تـام ناهيا را الز مبان
 انتخاب كردند كه بهر برد توجه و عنايت هـ؛ د. دتمعاي سياسى يوده باثتد.

فريدون جيدى

1- يشتها كزارش يورداودجلدنخـت مهد. $\Delta A A$

 درست برعكن است، ، ينى نلـ سجدار


 با وازء، "تفطل" "كا از"-وفيست" يونانى
 "هنداجك" ," هندازك" بهلدى بینى



......

AT
ه- فرهنى نامهاي اوستا حلد نخست صفـه



|  | rror |
| :---: | :---: |

Y-ابوعبدالهالحافظ,حاكم نيثا بورئدرتاريخ
 "دامغان" "ذكر مى كند و باينا اعتبار است است
 A- ريثيم كذتّت بيروزي درختان مت ايران را برغار تكران انكليسىنفت كه هورد تائيد هعذا جهانيان ، بخصرص قاضيانانانتليسى دادكاهابينا المللى لاهـ قرار كرفت

 متعلقبايرانبودباهبطانلا خريد و بالكيت

 نفت "نامزدكرديدندكهيكى الزآنها ما هدرسه" راهناكى بيردزينفت در ناحيه 1 تهران

با بحّهاز مفهـ

بداندادهاند ،درحاليككاينمنطمثازايرانشهر كه ثامل دامفان و بسطام و و ثاهرود و سمنان است , يكى از مناطقى است كه از آ قديمترين
 ر جغرافىنويسان عرب وايرايرانى بسان از السلام نام

 بواسطه مجاورت با كوير از يكسو و مجاورت اي انيا كِوهستانهايشمالازازسوىديكر ، الستانى مي يهنا

 يكنواخت حامل كردد. و س سمنان كه در يك سوىاستانواقعاست الذ جتين مزيتى برخوردار

 باعث النتخاب جنين تامى براي اين اين استان





 بمبانابالم تلويزيونو ادبيات آيات كوكوشى آداب


 باشيم كه نام اين ايالت " كوشش " با دا دامغان







 . را برخود دارد.

ملتهب از هرى محاهدى جون " حنيفنثراد" السمحافظ رانيزبرد اشته تبديل به حنيفتواي كردهاندوالبئمعلوم الـتكهجتينيكارى خطاى هحض است
ديكر اينكه هركروه يا دستمايى بنابه ميـلـل

 'دكترشريعتى " " كلــرخى " و" "اطام خمينى"



جديد احــاس مىيشود . امل جهارم هم اطلى است كه بـ منطـق


 زبونىرضاخان بخاطربيسواديش ، نياز بـها و رنكوكرنش و تتطبيم داشت ، و در هر رو روستا

 ساختد و بس از آن نامها و وروزهاي ديكر از از

 شاهيور، وليعهد ، انقلاب شاه و و ملت، ، ايران اني


 و وارستقوريرهيزكارجونا يتالمخمينى ، نيازي
 با عتدمهاى حقارت واحساس خعف و برتري طلبى و جاهطلبى ، در وجود جنين مردى هـر

هست

عوض كرد ، بهتراست كه" شاهرود " نيزعوض
 بترتيبى موض شود كه يغاير با اصول نيا نياثدو ايرادى بدان نتوان كرفت . دومين املى كه حثما" بايد دراين جريان موردتوجه كامل و د دقيق تنيير دهندكان نامنامها






 با يكمد سال بيش آن توحه دارند ، كا ها خود ناسى عاريه بودطاست و به خلاف آنرا ازاملى كه داشته تنيير دادادهاند . نامإيندرياجه ، "خيجست "است كه بزان




 , علت انتخاب جنتين نامى هم در ادواركهين
 داراى درخشندكى است.


 با رنيزبا ن "دريا تيور" كنته است . و قزينينى
 است، شبيبتونيا (اكتينيروى) كه بيقدار ديار زياد به جاهاي ديكر مادر میتوده .





بلنت ارمنى "كبوئيد" بمعنى آبى استا


 اخير بمناسبت اقامت قرقهاى ار خوارج نزديكى آنبوده (ثراه يعنى مخالفان ) جنغرافيافى

 حعدالدمستوفى صرفنظراز نام امهاي خيحست
 و علتآنرابخاطر شهر ههيم كه در شـال اين اين


 حمداله سستوفى ، همواره همين نام ان جيجست
 نامآنرالز"رضائيه" "تغيير مى دهيم ، حيجست ,رالنتخابكنيمزيراكهاكر شهرى مثلا" نيشابورد ،
 توراتيان يكبار در زمان ساناسانيان ويران

 هر دونام تيثابور يا ابرثشهر نام بام برده شـدهـ،
 با تلفط فارسى ريوند ، هنوز به بخشى از آين اين اين شهرستاناطلاق ميكردد ، و اين تنيير نام ام از
 باستانثش فراموش كردد .
در اينزمينه بخصوص بايدتذكر دهم كار نامهانى كه بايستى عوض بشود يكى هم نام







 شدهاندي
منظور من از آوردن اين شواهد و امثالـ

 و برهيزكارترين هانزديكترين بين به خدا استي ،
 اشخاص باعثمى شود كه مبلمانياني ايرانياني را دستاويزى برايعربى كردن ايرانيان انيان بحساب


 هيج مملكت يا ملتى ارتباط نداردر. .
 فارسى را بادرنظر كرفتن قوانين تطور زبـانـان

 كرمانثاه نقط بم صرف اينك" " شاه" " را از نام شهرخود بردارند ، و بحاى آن " شهر " را در


 "تهر" و " فرمانترائى " هر دو يك واءّه بكار

 ث و فتح ر ، خواندمىيشود . اين وازه برطبق


 مـلكت است و هم بمعنى فرمانرواوبادثاه.ه.


 ( $\%$ ( . در معنى نخستين مقوود ازذا آن سرزميـن فنانايذير و بهثـت برين خداوند استي است و در
 است، كaدرقرآن نيز ازآ آ با عبارت سلطان اه اد ـدهـ
بطوريكه ديده مى شود در زبان عربى نيز
سلطنتوسلطه و نيّز ملك ( بمعني بادثاهي )
 درزبان اوستائى با اضاته كردن " بائيتى"

 " خثتر هائينى" " باخته مىثد كه درحقيثت
 نارسي مياند" بانخشتر " خوانده مى يثد. وتبز" "خشترياون "بـعنى شهربانو بادشاه

بي با اين تفاصيل" شهر " صورتى ديكــر از" شاه"است , همانكهثاهروديان انيوانتانـاند

 دليلنمى شود كه وارَّه شاه را را (كبواقع بمعنى
 شيعيانعلى ، آن بزركوار را" شاه مردان" , " ثاه ولايت" لتب دادهاند . و وانيا هحيح

 " ثامهراغ " را دادهاند , و اين لقب زيبا را را جكرنم میتوان عوض كرد؟ , بهمين ترتيب صدها وارئ مركب ديكر درا


ناهراهـ . , ننى توان تغيير داد .




 زردثت است و زبانيست كه يبامير اسلام بير
 العربيهوالفارسىيالدريه . زبانمردمان بهيت
 نتل قول را كردم ثا آنيا كه در اين دوران بسابئقه آكه حنبش اكثريت ملت ، حنبـي مذهبىاست لافاملمبطاين بطلب بىتوجهى نشان ندهند . دانثشندان ايرانى تحقيقات دامنينداريرى
 , حتى برخى از آنان لنات فارسى دخيلد در قرآن رابرشمر دهاند و از همه مهيتر آنك جا جون
 آئينى برايبرستشخخدانداشاشتتد ،كلمئ, "دين"
 صورتىديكر از تلفظ وارثه " دئنا "ى اوستائى

است (1)
ديكركلده "هسجد "استكه از وازه" مزكت"
 حائى براي عبادت خدا نداشثّثاند كه نامى برأى آنداثته باشند وارهو " مزكت" در اد بيبات فارسى درى تا تا قرن تشم هحرى نيز در ايران رائع بوبه

 تعهداركمى شود و بنياد فرهنى ايران, آنرا بجاب عكى رسانــدها است و در دران كتـاب
 Tا Tمده و در بقيه موارد هميشه" موزكت " است .

 ديكرآنكهمهمترين كلمات دينى اسلاميانياندر



 هثال بستده مىكنم .






 و سى وازءه فارسى در هين مسلمانى ايرانيان

باران يايامبر اسلام رواياتى نقل كردهاند


 "ابققتيبه" نويسندهُ عرب كه هعجون ديكر ديكر امويان ايرانيانرا بست میشمرد حله آورده وحنين هى اوكوبد :

 زيرا باين اندازه هم راضى نشد كـي كه اعراب راب را برايرانيان برترى دهــدن ، بلكـه ايرانيان دا

 بكفر و دشهنى با اسلام وصف كرده بيشتـر توصيفنوددو امورذشت ديكرى را بايرانيان



 به اعراب در سورها توبه اثاره كرده ، همانـا

 انزلالله على رسوله.

دركغرونفاق ، وازديكرامم سزاودرترندكهحدود

 بنشين و ب م ن كريه سركن كربـ سركى

ای جيكل ، ایا انيوهإندوهان ديرين؛ ؛ اي جين دل من ، اي خورشكريبآيني!

 در بردرهماي اءك بينهان كردره بالين!
|' اي حنكل أى داد!



|' ای جنكل ،اى شب! ای ای سی ستاره! خورثيدتاريك




اي جنكل، اي غما



خن اذ كلوى مرغ عاشق؟



برواز باشد.
اي جنك، ، اي حيغ!
هسـايُّ شيهاى تلخ نامراديا !
درّ Tستان سبزفرفرودين ، درينا




 تا كى ستم با برد خواهد كرد نا نارد؟

اي جنكل ، اي در خرد تشتس !
بيجيده ا خاورشير بيز"
 زين بيلهى آن نازنين يُروانَّ خراهد كرد يرورذ

 تُ بُر كرده دامن
|
كى مينثيند كُردر شيرينِ ربيان
در ثيربـتانهاى سيزت؟
ای جنكل أى خثر !

 آن بـيكّين بيكر كا با فرياد تندر

| اي جنكل ، ای بير!


 اينبا دطادم داركوبي ير درختربير میكربد' دمادم .

Irه0 تهران ، فررددين


 نكامشكردم . بينر بانتر كنت . حررهاي من را ا امرذ رد
 "نتط هواظب باثيد كـ دير نثده باثد! ابيدوارم زندكى بـ برادتان باثد ، خرشا
 . كان دادم ر خودم را بيرون انداخت
دردنـالناستاد بشت ميز تهريريربللث
 اطاناز اينجوانياك بالمر بد ديوارمككربتد.
 هر كسيايد تكتك تجربيما را خودشيكتند .
 فرانتز!
استاد زنك را اب مدا در Tردرد.
دستكيره جدنى دروازه باغ در دستم . جلر نردمباغ ايستاده بودم م از از ثدت نـنرت
 ابي
 "رایخردش حق داردر كتت : مردى يغيوز ' تهرام حبييى

## دستتها <br> ازويتنامكتا.

بعدازآنكتنكتيائوبييك معاونتخستهوير جين از سغر امريكا يركثت ، جين به ويتنام
 با راينىها ، با فرانسويان و با ا امريكائيان
 وصفازندئى خواهدكرددر معرض هجوم ديكرى قرار كرفته استـ.

 زمين وارسان فرو ميكريند

 روزنامهناران و و نويسنـدكان ، , و احزاب و

 مائوجنك را اجتنابنابيذير ميداند وبـا آتش جنكجهانى سوم دامن ميزندبشريتراماورد تهديد قرار داده است

 جنكا فروذانجينى انكيرندديكر دير خواهد


 عاليقدر , از انقلابيون ارجمند ، از كا ليـ
 نويسندكان و روزنا موانكاران و وحقوقدانانان
 تجاوزجين بويتنامكه سركرم بازـازيى كثور جنكزددخخوداستا عتراض نمايند واز از دولت جينخخواهندك فورا " دستاز تجاوز كثيده
 خارج ارده. جار جعيت هواداران ملح مطئن است كهان
 كوتا كردن دست متران متجاوزان از ويتنام عامل

بسيار مونرى خواهد بود . جعيت ايرانى هواداران ملح

- بايد كرنشكنيد ، بالاخرهخواهيدرد .

 بتدرىشيرين است ، كافى است ، كى ، كوتاء


 هـثم بهم زدن ، مردى مى ئوريد هحبوبو
 بذيرايى میكنّن . ها ؟ ميل داريد؟ سرم را - بـ تحقير تكان دادم
 كنت : اي داد . آخر به فكر زندئى خودتا


 آخر فايده اين ايدها همفكرانتانجيـت ؟جرا اين قدر إـفتوسخت به حقيقت ، با جيزي كه اسمش را حقيقيقت



 الروختّ مىثديد و فرياد مىيكثيديد ، نها من بیتوانم سكرت كنم , واقيا "سكوتكردن
 انسانى است . كـوت كنيد !



 بخصوص و تبل از هر جيز در در يرابر قدرت سر فرود بياوريد! ميدانيد آنوقت مزدتان جه خواهد بود؟ الستاد به عقب تكيه داد و با لذتى عميميق ليخندزدوادادمداد :همين طور كه مى بينيد

 در خانظام رفت و آهد دارند . هركز در در
 ديدنمبيايديك شيشث شراب قرمز اع اعلا هديه
 آنها جمىكذرد

 ندارم .مكر من رلااستخدا مكردماندكهوقيقت

را ـ حقيت تلخ را ـ بـ بآنها بكويم؟ كنتم : معه ما وظيفه داريم حقيقت را بـ . مردم بكرئيم استاد كنت : بنده خير . من از اين كار استعفادادهام . و ازآنوقتابتابحال هم وضم رو به بهيود رفتة است . از آن وقت تابحال هر جي خواستمام داشتقام و بيش ازذ آن هـ داشتام ، جند روز ديكر دخترم زن يك كارخانددار میثود ، بلك. برسيدم. ملاح مىدانيد من هم ازدواع

كنم كنت . ولى نـ با كــى كه دوستش داريد . حتما " دخترمعبوبتان يولدار نيست . دختر ثروتسندى را بعيريد . توى يك ويلا • هرقدر
 حتطا" بايد ويلا باشد ...سيكار ميل داريد؟
 با مهربانى كنت. ـيكار بكار بكيد . آرامتان









مسعار ا, است



 خود را ديكر بر آلمان افكتده بود در سورئد


توخلـكى يكى از درخثانترين جهر باى

 تا روي كار آدن هيتلر را درى كردها است.


 معكي نموده است. اها ابينكاكه از بركت بياردزات مردم ايران




 نيستجزارين كاجِيزينبي " حلاصايروددن از او بياوربم تا اقلا " هحل او در ان اريخ ,

جغرافى بر خوانتدكان معلوم كردد د. در شال جوانى جند سالى تحصيل علم حقوق كرد

 همكارىنزديكداثتا ، انسان دوستى وصلح دوستى او در قالب انديشتماي سيانى حـ
 , جذاب , با طنزى هيجانا كزندهدر قالب نظم و نثر منتّد احوال (مان ان
 , قصه و قطس، ومقاله و شعر است در در ده جلد منتـر شده است. بتر بانتر يكى از نامهاى،

## P多

T Tردم

اين كارما نخواهم كرد ، هركر !


 كنتم + بيكارى عیكردم . - هعين اشثباء بوده. اكر جوانـنرنى





كار بيائيد؟
داد زدم : هركز .
 كرد . خود من را نكاه كنيد . وحود بن ثن ثره كازث, است Tدم بايد بيثرفت كند ، دوـي

جوان! با مدايى بلندتر از آنجه ثايست بود

 آنهارا جكاركنيم ؟ منمجاهدم ب، بققى خوامم، مى هواهم همين كه هستم باثم . اين آن آن
 رانثانم بدهيد ، جطرر میتوانم نتشمهايمرا
 , عقيده دارم كه به علاح مردم هم هست
 صورتم برامروختـ ثده بود لبهايم بازيمانده بود وآرام مى لرديد . استاد تبسم كرد. استاد بزرى بتر بانتر تبسمكردو عدبا صدايعكمكمي اوج ميكرفت : دوستحوان عزيزيم ، خوب بـ حرفهاي من



 حق ميدهم مثل ثـا ادعا كا كنم كه برجمدار
 خوبى و حیيقت , آنجه زيبا است هستم. ولى دوست جوان، سرسختى باعث بريا برخورد ود دركيري ميثود . وانتيت را بايد با حساب آردد, و اكر لازم ثد عاقلانه سر فرود آررد , كرشتشكرد.


هـتخدمكن.آ فايبانترميكربديبرمائيد.
 دربزري اطاقكار استاد بار ــد ـ مستخدم
 انـاد با هيكلى درنت وكى جا جاتِ بشت



 از ازا برحاست - ردرتان بخير جوان • بنشينيد وار اين
 .

, ودراين حال دست مربهاثر، راطورى روى
 خوردياش را بيبيم .
 كهوجودتانراتسخيركردماست . "آسانبذير

 رامتمايى ميخواهيد . بسيار خوب جوان.
 تتكركنان سرى فرود Tوردد م الستاديرسيد .اول بكرئيد حكاره هستيده
 استاد كغت. "هوم " و با تكرانى سرش را تكان داد.
 ولى بهرحال .. من در خدمتـتان هــتم . مر جهجـارت داشتم جمع كردم و ركتم:
 راهى به بوفقيت رسيديد + بـ اين مونقيت؟






بار-يدم . جطور مئود با اينها رسي؟؟
انـاد ليخند عجيبى زدي م - بوقتيت أمى خواهيدبدانيدك من مجطور



