## آمر يكا در شيلى په كر د.

(1aro-YM داد - يعنى دوبرابر مجموع كماك


 يك جكرئ مناسب كا فادر بإبايفاى وظايف يك ديكتّاتور باثده اهاهيت بقيه در هفهـ

كظلامى، مستثار، آموزذثگر واشخامى كه وابمته بهميتّت دييلمائتاك أهريكا
 توصيه ("سيا)" بـرايى "(رام كردن") ارتش، بـ ميز ان برناهن كماكهاتيخود

 نيكسون ك د دشمن حكومت آلندي بود،

## شر كتهاى بيمه را ملمى كنيد!

بعّه معلودوى از ميان آنها مياشه.
 قتصانى بوده و بمنظور رحظظر وتهايى ملى بوجود آمها است. بنـابراين
 سرشار برای بييهكاكان و شر كتهای
 بر امر بيهه (بيمهمركزى) كه، طبق

## شُر:

Fل وتلوله

F जve por
قانون وظيّه حنظ منافعبيمدمَاران ان
 و اصولى نهنتّه است. و اما در عملب: سازمانهاي بيية|اتى
 رمان وقوع خـارت و جبران آن آن راكد نميغنارتد باكه طبق شرايط
 هالى اجرائى منعت بيم،ا هر فخزيد
 زن قبيل السناد خزانه دولتي، الوراق
 وعتبر و قانل داد و ستبا دز بورس اوراق بهاداز و غيره مينماينل و يا على الامول بخاطر خفُ منافع يبيهـ ve veيه در صفحه

## اهل فن د در اين هسئله كه بيمه

 بك نوع تعاون نظير سايرتعاونيهاست جارى در منعت بيمه، بيمهورموزظف

 كاكما بر فن بيمه و و با رعايت دستور
 بر امر بييها در كـورو، بحـوِرت

 اندوختئ، مخصوص، اناوخته، سرمايئ،
 خود يا در حسابهاي بانكى مؤستـا

 با زير شرايط مندرج درقراردان بيمه
 خــارت وارده و ثامين راحتى فكي

 جالمع، بوجود آيد.

 .



ايران و ايرانى

دكتر هوشنگترازى
 انحصارات آمريكا آكئى در اقتهاد شيلى حهار دلار سود میآورد. همجحنانكا
 اqوy
 بِ منعت مس شيلى، در طى يكاندوره

 ب

 بيامانى با حكا
 خود، مانع از خروج سرمايه ياسيود




 لوم، و سالهاهى جـ از آن وارد



 الز هر فرهت ممكن - فضرورت
 مأى ويزه - برايى شـتشوي مغزى منظم انفران ارتشششيلىدريايكاهمهاى


 شخْى ميان افـران ارتش شبلـيى و ارتش آمريكا بود، و وجنان اين تماسها فراوان انجام مى كَزفت لمصورت سنت يكا جماءت كاستى،

درآمها بود. آهوزشن افسران ارتش شيلى در بالات متحها حتى در دوره رياستم



 كيوندهاى خود با ارتش شيليا كآغاز كـردند. اين امر در لفافــنـّ وإبته



 بيجيينه و استوارى از ديرباز ميانثان وجود دارد. همئن اين مردم در هارجوب يك


 tا
 استوار ونادارى برثامايران در سرنوثت تلمرو خاص خود و د در سريوثت سرابر كثودر















 واتقى و درازمدتى بائد، دركارند و نيروعايى طا برمىانكيزند كه ناكيّير راه را


 و طبقات تتمديدة ايران كه خواستار دكر كو نى بنيادى در نظا ماجتمايى و سياسى كثور





 بازكناثت و ارتثن مارا بهمورت زائئ دستكاه جنكى آنان مرآورد.












 ككور ايران يك واقبيت التوار جنرافيايى - سيسايى در جهان امروز است و






جايكير شود.




 و از آن بابدارى كند. اين حقى است كى مردم ايران بانثار خون خود بـدست آورده , وبخوددادماند, قانون الامى آيندا ايران بايش اين حق را با بيانى روشن و قاطع




## كا وكل


 سرخی روى سحر نبود كه از شرق


اوج جنون بود و موج وحشت و خون بود ريزّش باران مر گك، برسر مردم．



> سينئ ديوار بودو آثتش ركّبار پنجر هها باز شل ز سينه هر از از خون قهر تو بود آنچه از دريچه درون ههر تو بود آنیه زد ز پنشجره بيرون！

پاستخ لبخند را بِّكَونهُ فرزند

 هاسخ كل را كسى كالوله ندادهست
فريدونمشيرى
1 1 شهر يور


هo


－ －باز

 دقعه كنتي خودت قفلش كن！ －




 كتم الغ مبشون．
 كتاب نوثنهـ،
 مزخرف بود． －آخيّ تؤوكه الز ينّير خيزي سرت سرت



خوردم، خيلي ييشتر از تو！ ： حرف میزنى؟


 －لازم ينيت بكمن دستور بدى！ －


 آ آمهاى حسابى استا －


 توى خانّه من بـبمهومانهـايم توهين

كند．زود برو بيرون ازازينجا －


 رخ sاده باشها： －
 ثـأتسى أورديم كه شما هنيرسازنشّديد،


 بايد تييّن كنيم كw
 جنيّ است كد اهمهيت داره．




 －
 ويّير سويـى بهاين عات سوراخدارد


أقاى فالاكلك الند همير عامل：：








 هـتنل، بألاخرْ جماءت فيام ميكند، طوفان شروع مى موه：


 مكر دائرة المعارف توى اين خاي خانه
 میآورند توماسمان، يك جا جنك قـديمىا．．．．

 －بكذار بيني．．．．برو كنار．．．

معنزت مى خوامبا．．．خوب：

## 

كورت توخوّ آلسكى
طنز نويس آلمانى
：び

آ حال
 － － بي بتهمارو بخوابون．．．مكه دست الز سّ آدم ور موى




 －ماركوت از بشش برنميـان،

 ． تريف

 سوراخ نينير جّهجورى بارجودمياد؟
 جهجهورى باجوجود مياد．وتتى كـ بنير را مايه میزنتد بابخوشرشزطوبت


 －حالا خالا خودت بكو بيينمّ سوراخ ينير （ 0ارم، بفرمائيدن ：
 كه آن با المطلا اما كا كازئينمى كوينّن．
 －


．


 بيكارى مى


 به كازئين ثارْهـ
－
 ناشيى میشود كي، يعنى أز اونجا مياد


منيسط مشوي． با ثنيّن اين حرف باينا و آدلف


 －قاهقا．قـنـا، عx



 عامل شركت．．．．وارد میثوندن：
 ．．．．． دأثتيم صحبت ميكرديزم．．．خيلي هم بامزه شنه بود．．．باور نهى كنيّ．．．． －تمامومونوعهار أكذاثتيدر فتتيتوتوى

 برامون بكو كه سوراخ جطورى ميره هوى زينّيْنموند：
－بـيار خوب، سوراخ بنير از

حيخا

 －خوب، اينكديتركر كرينناره،
 －

 －

 b اكـي
 － بنير سوران دارهو －




 درست میىندي، حالا تو هم وقتى
 ك，كو0．


 （1） － موقع درنت كرين لينر بـوجود
 －
اونتو، اين سوراخها؛
－بيجه ايني قندر با إين سوراخهات
منو سوران نكن، برو بَكير بخكواب！

سوراخها هاهجورى توى ينير．．．．



شبى كه قرار استمهمانيباين، شام （1）

 بجهها نان و كالباس هى موزند．
 بِدر خانواده همي هنوز نيامهـه است． －مامان، سونى ميكيمىتونسيكار
 － مسايى دوتا بجه باهم：
为

 ． － －آخه من میَخوام بنونم مِرانى

بي


 －
 קحر｜اين سوران ندارْه ولى أن بكى ．


 （ سوراخهای ينير．．．آى، هرا سقلمه

 －الـ －هيجهى، باز اين آقإسرت يررو回 بقيه از مفحه با

## همروطن، دشمن





 زمين فرو میرفت．ييوستّه و نامربوا حرز



 خ ا－







 ＝ ك








 شُرح دردم با تو گوميـ مثنوى

غتنتى بشنو كه در كت آت امدلم
 با دل خونين لب خندان بيار



 هن مهمى كندم، نه تيشه، كوه را را عشق، شيرين مىكند اندوه
 ار




باز إنجا مى نها روى نياز


اين توئى، إي كم كرفته بيش را بيشوكم بتخار و بستان خويش را را تو نى مائى و در تو مو میدميم هم تو دز ما دم كه ما ما ناى تويميم
 زانكه انگُت ساليمانى تو راست آفرين آفتريشش: آفرين از هت توت تو



 نقش بستى نامهُ ارْزا
 جان برون آورنى از زندان تنكى

باه میآرد بيام آن بهاين وه ازين بياك و بيام نازنين
 ريشهما را دست در دست هم است تو نهكمتر از درختى سربرآر آر
 دست من با با دست تو دستان شود كار ما زين دست، كارستان شود


 بكنز از دزيا و راه خويش كير شيوء: دزيانلان دز بيش كير


 الز دم كرم تو دالزد جشثم جود
 در تمناى لب و د دندالن تست در هوايت مى مياردد سر بهباد ايى سر عثاق برباد تو بان!
 حان مهجورِش نسيه باغ تست
 تا نسيه روح بخثت كیى وزد




تا ز خودخواهى بتونئى: مرغ من!


 باغها را كرجهـ ديوار و در است از هو اشان ان راه با بكديگر است


هـ ال سايه



 آن شُيلدنها و ديلنهات كوا






آرى ایجان جون بجوشّل هوش تو
بشنود جشم و بيبين كوش تو
دست عيسى از جه آمه دلنواز؟

تو نبينى باه را الا بابر گر

كرَ بيينى باد را بيتندها


بیخبر ماندلى ز آواز در درخت




مرغ غرا بروّاز آزادى خوش است است

باغها در در سينهداري باريا بانفا

مرئ مىآيد درآغوشت مدام

باز بانگى از نيستان ميرس

بشنويل اين شرح هجران، بشنويل















تر كـ :ا كا كا گو





زق زونّه ردجوْيان بانهر بوم و و برى




رعد

آنزخش ازكوه میآهم فرون

آن يكى بانگا هيولانیى شنيل



 از ثـان دور است تير اين كمان

آسمان آسود و كريا رام شد







زنده باين تا زجان دل دل بركند

 اشتباه هاى »يكسانبينى" و » دوكانهيينى < در تاريخ همان مقياس ح, كت مكانيكى بون بود. در حالى كا د دز واقع، حتي براي حـركت مكانيكي هـم؛ مو هقياس مختلف وجود دارد. به كار برين

 مورن نظر، وجود دارد: اكر حركّن مكانيكى، ثكل خودشى را حغط كند

 توب بهمناكام ثاليك) ، مقياس دكارتمى


 مارد، بايد از مقياس ديگّرى برائى


\&
هورت دقيقتر (الز جهت عدنى) ، در
 هطالهأ كالى انرزثى - بقاى آن وا
 اين ترتيب، مر باريخي فيزيك، اثتياه "(يكسانيينى" و ككي هانستن مو موضوع مختلف بامصورت بكاكمونوع، برطرف شد و مانع برُ گا از جلو زاه تكامل شناخت طبيعت بئوسيائٌ انــان، برداثتنه ثـد. نيونئُ مـابه ديگرى از همين نوع اشتباه، در همين زمانان، در شيميمديلده
 دارد. در دانشهایى طبيعیى (ين زمان،

 همهجا نمون كرده بود. اين انديشثه را
 لوكيب، دمـو كـريت، اييكـونور،

 طبيعت ازن التيما - ذرهماى بـيار كو جاك غيرقابل تقــيم - تشكيل
 مىتوان سر آخر بهكماك حر كت التمها توجيه كرد. اين انديث، رـا مـمتوان "(نظريئ اتمى ساده، نامين، ساده، به آن مהهوم كه، بنابر آن، هرجسمى از طبيعت مستقيمأو بد بدون والسطه
 از التمها درست شده الـي در سِكّ هندهم، اين انديثه، كـهـ دوباره در دوزان رونـانس زنـانـه شله بون، به وسيلأٌ كاليله، نيوتونون، بويل، كاسنّى و ديعران، براساس
 اكا
 محبت ميكني (يعنى ماكمو لها) ، ست
 سادئ قنايمى و وستتى در بارئ اتم، بلططور جدى حتظ شده بود.
در سلة هيجندهم، لومونوتوسوف، مر نوثتههايخود روياين انديثن تاكيـي

 (و بهامطالاح امزوزيى) (مهورلكو لهاه) از عنصرها (يعنى از انمها) تثكيل



از تو آمل نامور لaع و قلم
وِين عامامتها بعالم شالم علم
بركرفتى رشكعل انديشه را
سّوختى تاريكى اين ييثّه را
روثنائى مها ز دانائى تست
هم ز ز دانائى توانانائى تستـي
كوهر كنجيئُ شايان توئى يوسفى، با حسن بكايايان توئىـ.

باز شوق يوسمب دامن كر فـن



نرحهؤ مادر






الى دريغا الارء دل! جفت جان! بى جوانى، مانده جاويدان جوان جان!

برّ سر كهواره لا لا خوانيانمتمت
تا بجنبانى جهانا جنبانداندت
مدس يبيان و وفا آموختى
جان مادير! جان مادر سوختى

در بهار عمر، اي سرو جوان
ريختى جهون بركر يز ار ارغوان
ارغوانم! ارغوانم! لالهام!


كورْها در سينئ خود كنداليم



سيام شهيد
آه، إیمادر! ! بیى كورم مكرد نتش خون دارد نثـثان كور مريرد
 ابر آن باران كه برهعرا كريست



نغئُ ناخوانده را دادم به رود ثا بخواند با جوانان اين سرود
 كز درون سنك بير بيرون مهزنم قطرؤ در شيشه مانده تنكى و تار آب روثن شثن، روان در جويبار





زخمىى مر تازيانها: بشت من






 زمين مشقّ، با تير زدندا وقتى جناب سروان از جريان با خبر ثد، همـّه ما






(شٌما مادرقحبهما)، شما، شما خــوك




 تير باران كنمّ و ازتان بان باقالى بلو با ماهمى بسازهم. و براي اينكّ بشثهـا

 باد كان بازداشت خواهم كرمدهـ)






 يكّناه بود، الما با إين وجود او را مهصلوب كردنب,هيجكس در هيجكجا

 نظام بـما هي كَتنته: (مولمهالتن اوند



 را وارد سلول كردند. يكى ازآنها هال بوسنيا بود. او در حاليكه قدم
 دهالش را باز میكرد و می كفت: او او إ إين فكر
 در بآختمان مركزى پيس گم شود.

عتاب دو بر، عالاهت ديتكاه امنيتى


+". نوعى ورق بازی كه در ميان مردم
جا















 . 40


 .
 . .



 را تونيّ













 از مراسم دفنش از شهر تو ومحبوبيت



范








 معهزا او را با باطر دو جنايتمبجازات

 ترمبار فرونى نا زده بود. او قـم
 را كارم كنه، الما إينها انـان يكبار هـ كه درجنكّكادكاهمها

 جشمهاي اثاك آلوه، كه دز آبارتمان خود دتيكير شلده بود، زيرا دورون




 مونمارنر، واقع در خيابان ردتيزووا






 میشتيا


 |lol








 خود برونه، خجون اتريش در هال

















 (10
 بازّداشت شده.، و و جينان ترسييه بود









("خوانداليد؟"

"و كمانيّ كه راجع بلهههيزي
"خير، علاقهاى بآن نسارم."
رإما بإيد داثته باثيهنه،

## "


كا 5

## ترجهئ ناهر مؤوند <br> سرباز دلير شوايك، وارد جنتك بزر رك میشیود

## 


 خورش للناري مان و كنت:






 Lا







## نسوباز دلير شوايك، در

 مو كز پِليس
 " ع بازيجو دز اطاتق „يذيرائى"، بـا



 وقتى كَ ثوايك را را در يكى از







 a.p بالؤولت ناليد




 رينّ




("براى فرديناند"، الارِلت اينكه كار حضرت والا را مر سارايهووباختتدي"
 مـى خواهن كارى بكار آنها داشته
 خواهند شد. او تنها بهاتهام شروع بدزدى همراه با جيلس از اهالى هاليتـه بـازداراثت شوايك، همراه ديعر توطئدكران، كه لااقل دمبار جكونگى آمدنثـان را بآبآنجا نقل كردمبودند، دور ميز

و بلدين ترُنيب،شو ايك تُحتالحنغا
 بير ون زد. وقتى آمدنل توى خيان انـان
 مىدرخشيل. سوالل كرى: "مىثود توى بيادمرو راهبروم؟" (منظور تان جيست؟" انكر كرىم جون بازداثت هـتـتم

 كنتُنتي، شوايك كت: (اخب، توى ميخانها بلما جهاخوش كنشت. بدجاليتـه زياد مها آيّيده،



# مناحات 

ای آفريدكار
با باى ثـرّ سوري تو میآيم إين زمان

مرآن زمان كه كـردنئ حرف باز بود

ديوار آرزوى دراز مرا بيّاه.
ایى آفريدكار
بكّار تا دوباره بكارم
در سرزمين شمر
باند اميدر را
بَكندار تا ز ز كوره برآرم
00
ای آَريدكار
در مآلهاى يشش كه در روبروى ما
دريا نـتـنه بون
من با سرود خويش
زورق براي مردم جوياى آفناب ايناث طناب دار يبافم من؟ آى دريغا

إ آك

وقتى كه مريرود





ایى آنزيدكار


ما در درون جشم

 اينيار

> داند كه بودمايم.





ای آنزيدكار

بيوند قلبهاي باكيديه نام دم


 الز بست من مكير

 اكـنار آثريدكار
ش. آينه



 .




 هر هـ







 آنها تيجه كرفت كه: باي ميقياس
 نتّنها برأى حالت انتّالى حـركت . ثكل بدن

 .












 خون را تزها در جارجوبو يك مكانانيان

 ,

















 بقيه در مغهه هـ











 ثارئ جنديد و يك نينياى جيدي است.



خود دور كردند




 S
 (و بخاز) ( -









 را ك,

## 

 (1)

 .






 روز روى آن ثـتـ، آنوقت ديكر |rex







 كي




 ك









 كا

ب. كرووف

## اشتباه هاى »يكسانبينى" و »دوگانهبينى《 در تاريخ دانش

ترجمهُ: يرويز شهريارى





 (5mor
 كاب برئ

 كه نمئود براباس شباهت يكّى از خاميتهاي مواد (مثلا فرار بودن،


 بَاين عات محكو





 "



















 بالبم






 Nom

 .




 ? خوربيغونيا مورد تبول تراد كزفه بود.








 معندوديت اين شرطها ،كه در واقي وجود



 سانهة است و ب براحتى هل مكنوّون.






 وإق كـرامكنده است و و سرانجّامى








 براكهح يانـا طولا لأيدني







 ساهِ









 وجود نارد إين اتر كَ عثقيد: ",
 كند، درماليكه بيان نظرية (نـبيت)
 ألبرت اينتين اتي
با










 نَاريكرى) جز مـاهما و آنمايث وجود
اكرى در بيان مندليف تاملكنيب.
 إمى




 ( (



## بكى بلهجاى دوتا

 جيزى آدم شّب میخوابد ور روز جثيزينّا


