


بركردان از: ب. كيوان

مسائل صنعتى شان كشورهای در حال وشد




 _اقتصادى هر بوط میثوو. هنعیى

 كه اقتصاد ملى به دبـ آودردها جدين عملى وفنى مجهز كردد. در در عين حال، هنعتـي شن بان با مهو



ييوند نزديك دارد.
 بقيه در صفحه

## سر شت طبقاتى دولت در

 مر حله رشلدغير سر مايهدارى
 در وهله اورل زحتـكثان باثد، و,


 سرمايهدادى مهسلط ياكستردماست،
 سوتيا ليستى داثته باثد.

اجتماعي - اقتصادع،

 بسيار متنوعاند، تمجبآروريست
 .
 يجيجيهوددست وبا كير می انجامد.
 جنبهفى_-اقتصادى ايندوونداغلب جنبه اجتماعى , 1 در ريرده فرار






 قبل ازهرجيزلازم است بهمو اذات
 وسايلو تجهيز اتو كار برد اسلوبهاى تكنو لؤريك جديد نوليا ساخت اقتصادى آن متتوع كردد.

 الما مباحثات دربارة هاميت روند
 دادد. بنا بهـوا بق ناريخى هنیتى تدنجه درجامه سرمايهداداد وجه

 تنغا يسِاز آن بود كه ثانه ها ها ديكى اقتصاد دينهاده شد. ازاين
 no no
 نـا برايندايجترينظطئكنونى،

 مى نمايـا







## مجحلس مؤسسان

 وقانون اساسى

ما ما اير ان بس انسا لها مبارزه، درقيام ,




 قاط.




 خو نين شاهان به خاكُ سيّده شد . با اين همه، موت

 خَطيرى دربرابرمراستكه بهايْن بـا آنصورن بايد حلنود. وهرجه سريعتر:بتى، با نكرشي انقلابيى، بها


 كردنوازدورييى بادثواريهاروى كمداندن. واكنون

 صوتوت رسمى-اعلامكردمانده: ياذدهم خرداد ودر اين

 بقيه در صفحه


 كيرى-و يبيا ليستى) ابر كزيدانانس،


 دولت اساسا ابزار قـدرت دياسى


 (مثالا, آ-تن در دوره شثكوفائى) اردكان ديكتا تورى بردهداداران بـي برد كان بود . دولت فئودالى (در
 غرب) اركاندانديكتا تورى اشراف فئودال بردعايا (سرفها) :ــونا
 شيــروزى انقالب بــودزوايى در


 فئودالى ثد، سازمان ساناسي سالطه طبقه بودزوا مىياشن دولنسووبيا ليستى نيزنسازمان حا
 دور دلهاي ها ما قبل خود درتاريخ .
 مردبر اقليت التثماركدران استـ.
 كه در هو مرحله تاريخي دولت




# اشتباههاى » يكسانبينى＂ 9 

ترجمهُ ：پرويز شهريارى

مىیثوند، ولى درحالت هيدروكا，بورهاي با دو اتم（يا حتى اتمس
 بنابراين، علت اين را كه آثان میتواند بانصودت دوايز ومر（دى－ متيل و مغيدرواتيل）باشدا، بايد

درجاى ديكىى جستجوكرد علاتاختلافافايندوروايزورمر، （كه البته، درواقن،وجوجودنداريدن） هر بوط به اختاخلاف طارفيت دداتم C است، ظرفيت اه اتمكـ بن كه دردتركيب با اتمهاى H داخــل مى مثون، يكى است است وظرفيت اتم هاى جهارم با با Tنها متفاوت است با بنـيان ومثلا با CHy، تمكيب
 م تحت تاثيرجين فرضهاي


 ايننظريه بريكي بودن هرجهار

ظطفيت در اتمّ．ا．استوار بود． حالا ديكىتهـامى نظريـهـ ساختهان تركيبآلى، از درّ درون
 غيرقا بل حلى در برابرثيـيدا انان قرارك كفتهبود．

 كىدموبود ويكى اذدوستان نزديك ماركسو انتعلس بوه، براي بانيغ دادن بهاين برسش مشغول شد．او ضمن يك رشته آنمـايش هـا هـا درخثان دوى بادافينما ، ببطور كاملنادرستى اين اعتقاد راروثن （ CY Hy ）（ ）（ میتواند به هــورت دو ايزده مختلن－دیمتيلروهيرورواتيّل
 مىزفت دى متيل يا ميهدروراتيل باشا، درواق ：همان آتان بود، وبهعل إيكه اين اتان ، با يك

 حالـت آن را دیمتيل و در حالت
 شو رلها ور ،نتنها يكى بودن
 ثابت كيد ، و از اين راه تصود


 دجـار جخين انديثه هاى انثتباه آميزى بشو ند ．اين باقى مانده

 وبر اساس آن，اين فكى بارجود آمنهة بودك اك اك اذبنيان ديكىى （اتَّل）آغاز كنيّ ، ضهن احياى

 كه باروثن وورتسو ازذر آتركيب دو بنيان متيل بهدست می آورديم．
 آخرين يُنامكاه خودرا درُنيهى
 منجربه اين شهكه جلو يك رشته
 كرفته ثود． بقيه در شماره بعد




 دار ند، كرورمى اذاتمهاكه با باسختى


 ，كرو اتمها را بنيانهانیایT يا بِطورساهوبنيانها كويند．مثلا． ；－نـانهاى متيل（ （CHठ） اينها بهمورتآلزادروجوجودنداردند لى لى ابا باهم وبا با ديكى مادهما

بساهت تركيب مینونوند．
 مختلفيبراى تهيه هيدرو كيبور－



 ديكى تى كيبهایآلى، بيـدنداشد

 آورددند كه خاويتهاي ايتغـنـاوتى




 （CHr Na درعهل مهتا بل（CH）
 （CHr Cl


 وهيدرو كوبور（ يادي متيل r（CHr）را ابهوجود می آوردن، داه ديكىى هم بـداى


 كل كا




 با باين ترتيب،با دورون هختلف، به دو اينورمرمتغاوت از هيدرو كم （2） ميرووراتيل CHo－H， ولى با（فاضله برششى بيش

 مختلف را تشخيص دادئإيزدمرها
 انمهاى باخودثان تـ
 دو نوع مختلفنيوونـ در نظر كر فت
 $\mathrm{CH}_{r}-\mathrm{CH}_{r}-\mathrm{CH}_{r}-\mathrm{CH}_{r}$ $\xrightarrow{\text { CHr }}$
$\mathrm{CHr}-\mathrm{CH}$.

در اين زمينه، شناخت نور
همب، تاريخجه جالبى دادرد، نوردا
 ديكى رنيروماه ，رجوهوهماي، طبيعت بـه حساب مىآوردنــد．


 ميجدهم）درجهو لـى كه براياءنصر هاى ثيميــا ئى تنظيم كرده بود1 هردر هساله هـ موط حدارت









 وجود نداشت． درإنجا هـهم، علت همـانـان است ودانثـندندان اسير هدور كانه




 كه آستكى بين اين بايديدها الما از



 ابتدا فاراده（وحتىقبلاز او ارستد）وستس ديكى فيزيكـ

 بودن آنها كردنداكه در نتيجه،
 منناطـسى بهوجودآمد．با وجود إِنَّ وورهنوز درخارج از حوزه


 يبينه الكتروهناطيسي است در تـتيجه．تظريد الكثترو ونـناطيسى
 بين رشتهماى مختآلف بديدهماى فيز يكى（ودرداسا Tنهــا، شكلـ

 انتباه درو كانه بينىي هم درداين رتّ

## 动动动

نو نوهاى زيادى از اشتباه
 دانت شيهى بيها كرد．در وافی،

 ج相
 هال متياوت با ديكرى هــود





 بـرازجنين اثتباهما و سهو كارى－
 ايزومرها جرا وجكونه تثكيل

# نامةٔبلينسكى به گو گول 

ترجمةٌ ：ناصر مؤذن

از بين میدود، ولمـمذهب جنين
 بسيار ساده است．ذهنى بسيارساده ；درست انــايش دادد．و و شـايـا

 مانهب دد ميان مردم ما، حتى دد ميان خود كثيشانان، ريثه نكرفتها است．．．اكثق كثيشان ما همواره



 آميز ميان تودة هردروروبوكورْ اربابان و اشاف سخنتمىويم،

 تدارد．．．اين كار ثما را بـستنشان خواهد داد．$ا$ آن آن جايركه به بمن مربوط است، ستايث شما إزذيبايى الهى حكومتاستبدادادى رابعههة وجانانتان شى كذارم．．．．بهثيوهاى



جيجزدبكى كه بهيادمى آورم

 اين كه تواد صرفأ جين بافاينهالى نيست، بلكه برایهمدعووام جيزى استمطلفًا هضص．دربارة اينديكى


 ديوا نكى محض مىدود． كer
دربادردروريهي نوثتهايدبد تبيبرشده است، و از اين مــوضوع دلكيـي



 تزاد ازآ آنا خوثش بيايد ـ ها حالا

 إك نويسنده و بيشتربه عنوانيك آنـان، در انظـار هردم دست ，

 خصلتمردم روسدر جنانمو فبيت

 تالان جهت بروز و ظوهور ند، ولى برا اثـرستمى سنكين فرو كثاندا

 عle ادبيات، اكرسا نـورووحشيانـا
 ，حركت بيش روندهُ اجتمـاعيا است．．．．．مونقيت ادبى دد ميان ما براحتى كسب میثود، حتى براى


 باشد，با نوجه مها نى يا باداثداداده

 خويشتن دادر خدمتاصوليكليسا،

 كند．ورثكين مثال برجستهايددر اين هـورد است．كاكفى بــودكه او




بود ونه ازتا لتا ليثيثطان، دركتاب اخيرتان جيزى

 دينىان هستنل ، وجـون برادر نـنيتواند برده：برادر خود باثدا،

 بكذارنه آنآنان ازكارخويشتـا
 شيا دراينعبادت كتابخودا ，





 آدم زيستند，و درك شما ازنيستم ، كـ كـه هورن آرما آنى آن رادراين
 وبيكناه هردوبإيدمثل هممباذات شوند．درواقع هم اين اين شيوماى

 مكثود همان كسى است كـه حقبا اوست ．．．وجينين كتا بِ بدينصنص توثته ندهاست تابيان نكى كلنجار دثواردرو نیانانباشدا روشنفكيى
 يانـا مريضايد وبا بايدبداى شفا

 حامى ثازيانيا

 دربارة جهـيخن مى كويى؟ به زير

 شما جنين آهوزشىدابِيائكليسا

 تانزيا ثه ونو كى استبكاد بودهاست． ولى جرا باكهسيجرا با بـ مبان
 مستـت
 ，و برابــرى آهـوخت و براين

 كم در كليساساسازماندادادهود، ناجى
 سلـلك مرانب روحانيز ندا نیثه،
 احاكمه، دثمن وريرا ككى براددى
 بكوييد كاينها رانيدانيدا ．．． جـ واقيت داردك．كه ثــا．
نويسندهُمباذرس، و
 كثيثان يليم روسيسرودو أنداهـ







 خورى، آذافورومايكى و بيشرمى نيستندامثيخواميه بكوييدكاين







 ©
 مكتب وانـي كای ای ادب روسيه يسيار قاطع وديب با بوده است، ،
 نامدار كتاب ，دردآن اذ موضــع هوفى مآبانه


## آرش آبتين

ندارم.كاوجـ_ان، دوسـت دادرد كاوهار افر اموثن كندوبنا آجرهارا


 خوشثان ميا آيد. ونانو اعاسوبيسي
 براى تفريح، كبو ترباذى ميكنيند. مشتزن نها،اكى الدماغياغبجها يشان


 الالك ندی خندمهردممرا آدمثوقوروثايد بهحق--لمدردماءمىدانمد. درسا لهاي اول اول ازدواجم، ذلم
 ازوهان وقت هتوجه شدكه اينكار اذز توانمنخارج است ـ ـني، وقتى

 آدامشي عميهـق ي يافته بابتان حتى




 بو لبها شُنمى بِنْو وآند ابا لبخندى جواب میدمم . لحن صحبتهای ما
 كابارها و سروصناى استوديوهاى

 لالهستم. ثايد همباشيمجون دمهانم



 اصالا ثاكُ می كنم كم خنديله باثم.

 جدى هی مثناختند.




## 

سورَنا
صاحب امتياز
دكتر احمد رضوانى
مدير مسئول وسردبير:
محموود اعتمادزاده بهآذين
زير نظر شورای نويسندكان
محل هوقت اداره : تقد ان، خيا خابان


يكاكمير اتوْ دومى،يا يكاكِيس بهج
 .

 اجتمأى وسنينمختلف مى كذرم. خنديدنكارى اسبت كه يادو كفتهام|

 آفريقايى، سفيّ،سرغو زردوآماده



خندان واتحويل میدعمب.
منبه ياكهــوجودضـرودى









هرطور كه لازمباندا، ميخندم.


 .

 هـيتصسند كهمبادا تماثاهيانمتوجه








 نه بايديك لحظهنزودتر سرداده شود
 وقتانجاميزيد. درّن لحظه هـن






 هميثه درخا نياكتلكر افقانتظارم


 سنيعالـيسىنـشستهام وبادلكيرى
 شايدلازم نباثدبكويمكم در , وززهاى تُطيل يا وفتها يى كه كار


يكد ومادرهم زياد آنها راب براى اذدواع درا انتظاز نكناشتتنه.

 بودند، بضیىما سواد براسب، دبكران با قا قاطر وحتى سوادبر شتر.















 ,
 كهمى توانن بكويند (هن يك بكا


 درمورد شثلشان بهسادیى توضيت
 أذاين ثنلهـا توضيت خود را بـه همراه دارد ـ الما من مجهبورم درد درجواب اينطود سوا لها بُكويـــم











 بلدنيست. مدت زيادى يراءفرار

 استعهاد مندر زمينها اجر ا وبيان

 است. من حقيقت را دوستدادم.


 آوردن مردم تقليי هي كنم. میتو توانم درستمثل


 كتاب ثما هـواى حقيقى مسيجهيت

 در طبيعت من نيست كهحرفم.
 كى كَارم خودتان ويا زمانثا بت تنيّ كه من دد نتيجه كي خطـا هستم. در ايـن صـونورت
 دربــار: (كتاباخير) تـان كنتهام


 ازمن وثماست. اين مسشله هروبا




 أست كه بيدليل در بارة همه و تكا تك تاك آدمها اظظهار داشتهايــ، د، بسيار بسيار در اشتباهين. آيا آرزوكركدمايدهبازوس

كoتصى در خود همداثشئند؟ مكر
 از خشم برضن شما بر كشياه بو بودند؛


 باورشكستكى هحضنو ناخوشاينـيا قرين بـوده است. و اينجاساست كه مردم حق دارند، زيـرا مردم به نويسنانها با بمثا بئ تنها ييشوايان وهدافقانو نجاتدهند كانخانويشدر
 جوْيى ملى مىنكى اند. از اينروو.
 كتاب بد را بـبخشن، هو كز كتاب

 سا لم و جو انی- هر جنا درهو جلك جنينى - در جا جامعئه ها نهونته است.
 جامعئ ما آيندوأى خواهو اهن داشت.

 تغيير اعتقاد ثما دراين كتاب
 ريان كنذاشتن اين تنيير اعتقاد با


 هيزى عـوض نمىشود. و اين را



 اين كه هسيع , ان از دستدادماندانه.. آنفروتنى كه شماموعظه مى كنيد، شن افتمندازه نيست و درووهلئ اول ششا نٔ غرور مفرط و در وهلثٔ دوم كس, شأن عظيم انسا نى استاس.عقيده
 تواضع خود رابرتى از همهأآدمها نهادن، ثهوْ غرور بـا ابِا بلهى است. و به طرز اجتناب نا يذنيرى بها دو
 شود. بهعاوه دركتـاب خود اين اين
 بد بينیمفرطىدر باره: درستىا انسان سخنبكو ِييد. آنهم نتنتها دربارة
 خودتان. واين رستى و فساداست.





 داد، اور دا بطرف اطاقى كه خا خا وادهاث در آنبا منتظرثن بـودند رامنـائى كرد وناكهان جشهمايش را با باذكدرد



 ميتـوانست هــا



 دوست دارى s)
 فيامونى كنم. _ أكى اينطور است، هالا وقت آنبته الدوراعكنيه

بقيه از صفخهه

## داستانی از بهشت

آتزل وقتى كه غذا خودد ، تقاضا كرد كه ميخواهد استراحت





آتنزل بلافاهله بخواب عهميق و رويائى فرو رفت.






 غذا داده ميشود.
آنتّ سؤال ميكند: صآيا روز شهههـيا هنوز شب است؟ه - در بهشت ڤب و روز وجود ندادد.
 بايد با آ آزل هـحبت و روفتار كرد. آتزل دوباده همان غذا ينى ماهي ، كوشت، هيوهها و آب
 وقتيكه غنايش را. تهابمكد ودستش را داخلا لكنمخضوصص

ينستخدم جواب دادء ددر زهشت زمان وجود ندارد.ه


 مايلم آنهارا مه(قاتكن.مr





 . T T ا T - او بيش از •ه هال ديكى زنده خواه اهد بود

 سؤ الكرد - حالا T اكسا جكار ميكند :
 تا آخر عمن برايى كسى نميتو انكريستا
 ملاقات خواهو كرد. آنها با هم اذدوراع خو اهندك كرد. ايــن قا نون زندان ان است















بون جندان همبد نيست.
 خوانه، كار 5دد، تجارت كرد. اينجا همه هيز آسان است. دبا با اين حرفها خدمتكار او زا تسلى داد .
 طول خواهد كثيد : - برای مهيث



















 تا بالاى جشم راست مى وسيد. شبيه هلال وعين داس. وزن هر هروقت

 بودنه وبيرون كوتولك

 د

 سعى. هعلومبود
















 دو سالى میششا.




 ك



























 زن بجه , ا بغل كر






 حتى مادر ييرن وا ارو بار نزد رئيسى ستاد ارتش فرستاد. اماسودى


 اما مامور سوم شوخى بردار نبود. هيكل غول دور داشت وخيلى سربالا


 ,




 هم ييا لهالى همناخانى ، ستوان يكم كاروسى و ستوان دو قر بانى ، صمدخانى اهل احساسات ميانتهى نبود. بيستوهوهتسال از












 فروميكير ند. جهارهزارممردم خاش، از بلوعة وكرمانى نى وسيستانى نى











 هِيكردند













 .





قناعت مينمودند
صمدخانى روبه جنوب، درجاده بینام ونشان كه كا. جيناين














## مأموريت'

درر لثكى خواسته بودند از او دلجو ئى كنند. زيرا، در هيان
 سر كار ستوان يـكم سوار عبا سقلى صمه خانى ان ان ترفيع هحرو!


 سرد وقهر آلود يش هيز جناب سرهناك ايستاد. سرهناك بالبخندى كه دد قيافئ سوخته وجرو كيانهاثى غريب مينهود ، از او بذيرائى


 بود و دسته دسته زيردستا نش را بـا خونـردى و و نو كل صوفيانه

 بيتا بى هينهودنل بارضايت خاطر دست هيا نداخت

 از من جلو زدند سرهثك سرى تكان داد و خخده: فيلسونا تـهاى در بيخ كلو -




 "


 ود برداشت وبهدست او داد -










 .


 - بله ، قَبان . اكى اجانم بغرما أيد ، دويست تا باكمال

افتخار تقدنيم ميكانمب
لبخنل رضايت درجهر: آفتاب سوختئ سر هناك شنكفت

 - اختيار داريد، قر بان . الطاعت ميشود ا

 درخزجيثن جهار هنزار وششُصل تومان اعتبار خريد شتر .


 زند








 ,


 .

|كیآزادی!
بنكى!
آزادی!
اين فرش كه درياى تو كستردست
از خون است.
ابن حالڤَ كل، خون است.
كر، خون است.

اب آزادی!
از ره خون می آنى ،
101
میا آئى ومن در دل میلرزم: اين چیيست كه در دست تو پنهاناست؟
 ای آزادی! آيا
با زنجير
مى آ

## Iray تهران ، ديماه

بقيه از صفحه f

## بركت

, يا میخواست زور كي، به خندهاش وادارد ، و يا هر كار ديكىى




 اندول وسخت تكانش داد. وخودش آهل بيرون، كه هوا آ دمكــرده




















 كبودش را با بها ايى خفه باذكرد: (.بركتاخدان، زنه .وافتاد.

ماهمىا انكار توى خون تازه جان.كَ فته بودند .

## آبان شهr

1ـ حصيرى از اليافُ خرما درنواحى جنوب
 r r 4-
 . 9 .


11 11 - مرانميكيرند، خيا لـ جمع باشد. .


از روشنى، ازخوبى
ازدانائى، ازعشق
ازايمان، ازاميد
مى كفتيم.

آن مرغ كه درابرسفنمى كرد،
آن بذر كه درخاك، جمن مىشد، ،
آن نور كه در آنيه مى وقصيد،
درخلوت دل، با ما نجوا داشت با هر نفسى مزده ديدارتو مى آورد.

درمدرسه، در بازار
درمسجِل، درميدان
درزندان، درزنجير
ما نام تورا زمز مهه ميكرديمـم
آزادى!

- آزادی!
آزادی!

آن شبها، آن شبها، آن شبها آن شبهاي ظلمت وحشتزا آن آن آن آن شبهاییكاى
آن شبهای بيداد
آن شبهای ايمان
آن شبهاى فرياد
آن شبهاى طاقت وبيدارى
در كو حه تورا جستهم
بربام ترا خوانديم :
آزادی!
آزادى!
Tزادی! روزی كه نو بازآ اين خون شكوفان را حون دسته كل سرخی درياى تو خواهم ريخت

وين حلفهُ بازوروا
در كردن مغرورت
خواهم آويخت.
مى كفتم :
روزی كه تو باز آئى
من قلب جوانم

> بر خواهم داشت.
> 1. وين بيرق خو ينين وين بربام بِلند تو
> خواهم افراشت.

## זزاذى

ای شادی!
آزادی!
ای شادى آزادی!
روزى كه توباز آنى
با اين دل غمثرورد
من با تو جه خواهم كرده؛
غههامان سنكين است
دلهامان خونين است
از سرتا يامان خـون مى بارد.

> ما سرتا پا خا خونين
> ما سرتا يا درديم.

$$
\begin{aligned}
& \text { در داه تو آماج بالا كرديم. }
\end{aligned}
$$

وقتى كهز بان ازلب مىترسيد وقتى كه فقلم از اناغذ شاك داشت
حتى، حتى حافظ||زوحشت درخوابسخن كِفتن، مى آشفت

ما نام تورا دردJ
چحون نقَشى برياقوت
مى كنديم.

وقتى كه در آن كو كهُ تاريكى

$$
\begin{aligned}
& \text { شب ازیى شب میرفت } \\
& \text { 1) وهول، سكوّتشب }
\end{aligned}
$$

برينجرهٌ بسته فرومىريخت
ما باكك تودا با فوران خون


وقتى كه فريب ديو
در رختساليمانى،
انگشتر! يكججا با انكشتان مىبرد،

درقول وغزل قافيه مى بستيم.

$$
\begin{aligned}
& \text { از كر، ازمى، ازصبح، } \\
& \text { ازآبنه، ازيرواز، الِ، } \\
& \text { ازسيمرغ، ازخورشيد } \\
& \text { مى كتّتم. }
\end{aligned}
$$


يكى ازما درياها ارا درنور ديد و دنياى جديسى كشفكرد: بس ازاو
ديعىان رفتّند وبا تالاثن وعثل فر اوان
شهر هاى بزد بیى بناكردند. اها ازاين راه
نانى ارزازانترنشنـ.



درياى مانينها كارْمى كنتا.
اها ازاين راه
نا نى ارزانانتى نشد.
بسيارى ازما
دردردث ههر ونها
ورازهاى درون زند
قوانين جامبا وبها
وتركيب هوا وماهي اهى اعماق اقيا نوس تحقيق كردند وبه كشف رازها الى شنكغتى رسيدند. لها ازاين راه نانى ارزانانتى نشا





 ك 5 برخاسته ازوضني كه درو آن زورورقلدرى هنون ضروريت است است.


 خواستها يايمان را رها كانيم انتظار رسيدن كمك نداشته باشيم. ندادن كمكا زوبر مْى خو اهد،
 تا زورجا كماست میتوان كمانك نكرد

 فنلبكماك وزور كويى مجموعهايسايت، هجموعه را بايد دكر كونكردا

## ترجمه: بهرام حبيبى












 دو لتى بر كفل داشتند.











 ميزد. البته، دلشازاين نیى يوخت





 آن كلام شاهوارادمى افتاد :











 اهرجه خوشتر بكنراندانـ.






























 فرمان او كم دشت را ازطنين وساي خود ميلز زاند، همكى مر كوب






 ,












 آن هoه rو ل قضا خوبهم دست ميآورد، اسكنأىهانى ريزودرشت دست بـه رست








 لقهه نانى را درقلح ماست كم در كنارش نهاده بود فروميبرد و بـه دهن ميكناشت. ساعت نه ونيه. بود. قر ارنديكساءت ديكرهمبازیى








 قيا فهاث خسته ودمنغود، 'حْشها
















 كيرد. بلهد.... يكدوروزى بـازنهـهان سر كارثاهمير هيشند و ثالافى




 شيايطى است كه ايـنـن كشورها دا در مرجاله كنونى تكا
 در هرحله انتقالى به ديكتا توريى

 منو لستان آنيا اطي كرده است.
 اين مرحله از انتعلاب كه در آن علاو• برز از اقثاز فيز زحهتكث هم جنء
 بنر نجى دارد: ايـن ديكر دورلت نوع بورزوائى نيـتيات اهـا هـا هنوز
 , اقعيتى كه دربر نامهبرختىاحزاج

 ثا نزانيا دولت كار كان ان ودهعا نان

 حر كت بسوى حاكا كميت سوسيا ليستى











 شبيهاست، المادرعينحال ايندورون


## اين واقيت كه قـرت دولت







 تفاو تى بنيادى بـا حا كميت خلقى




 ا
 :ككل ثيكيرد. دروابطه با دولقى ك بايد كنا جنين دولتى برانطباق


[^0]كوتاهكددن دست بورؤواذى از فدوت و
 كه نيروهای هترقى دردو لتها يـي

 هاى ميهن يرست درصغوف بـك
 مي كوشند, كليه نيروهـاي ملـي



 زرفا بخشيدن بهانحولاتاجتماعياعى در جهت هنافَ خلق همكارى كنيا
 هی توا اند در دوره هبارزه براى استقالال ملي دريك كروه بنـدنى مؤنلف كرد آينيا. وجود ايني كرو




 اكى جهقندرت دورلتور זشورها بى كه سما كيرى سوسيا اليستى



 قـــرت نقش ندارنــد.ازآنجـا
 اكثريت عظيم جمعيت هـر كشور
 مواد قا نون الساسى دربارمیانحاد نيروى نقشَ قطعى درافمال قدره دورلت


 اعلاهميهأى خاطر نثشان مى كند 5



 دولت بـايد از ميان كار كران ور و


آنها باشن.
نقشى كـه هـ هـريك الزطبقات
زحمتكث در اعمال قَّرت دور لت
 از رهبران انة انلابي ـ دمو كراتيك


 درعين حـال، در:-دخیى از


 اءششرفتهكترين طبته جارمعه، وجود دارد. اين نتُطهنظرهم در كفتههاي الى



 الـت مثلا ، ماده $V$ قانون انون اساسى


 تبديل خــواهاهل تـه ، يبوسته رشد ميكند هِ بيان جنين اصولــي در قوا نين اساسىاين كشورهاهامنعكثش
 اجتماعى در كشور
 دهو كرانيك در اين كشورما مبين






 جمهوردى دموكرانياك خلق يمن
 19 Vr
 خلق ابرازاءاءمالقدندتكرومبندى


 تودهایايكاركي، دهعان ونيروماى
 فئودالى، تيهوفئو دالي،كمبي ادرد و
 در تـوصيفي تـركيب اين كروهبندى درقا نوناساسى برخى



 s.
 تصريع تي كنس كه ه ا زحمتكثـانـان
 دموكراتيكا خلـق يمن اءهـال می كنين. دمقا انان وخرده بوردزوانيانيا لوده. - سيانئ مستحكــم انتالاب ملى


## 

 , اره دند تدوين شدها نان (قا نون
 , قانون انـاسى جههورى متحداه
 جامْ ودوقيق سرشت طبثا تمدورات را تعرين نكاردهاند. اينقو انين اساس در برداد ناهيكا
 مى: مكد قدرت ازآن خلقاستا الذبرخ لِاط مشابه اصولمدون

 1990 أتا نز انيا خلق براي شركت در اداره امور

 اجتمائى دولت بنهو دقيقتـرى
 , 199V ، از

 دورلت درراه رشانيزسرمايهدادى

 متضاد تشكيل ميثود. واكمجـهـ منافغاين بخشهامابرثا لودهمبارزه.

 درداه سوصيا ليسه منافع اينبيخت ها الي يكديكى جها میثوود.دراين دابطه، يويش تكامل انتلابـى در

 كروهبنداى نيروماوطبقاتيمهراه بوده وخواهدبودود سرشتاجتماعى قدرت دراين كثورها بوسملهويويايى




 زمان دا دربرمىيكيردتمامى اين يديلنها اجتناب ناينائيرند و در


 ادامه خواهد داهتا و دردمراحل
 تنها بك واه براى زرفا بثشيدن


افزايش ستم امنريا لستى يا سالطه
 را بخطر مسيإندازد، امكان دارد ـكباد ديكر تنيير مـوضع دهد



## دربادمایازازكشورها يكه راه

## 

 برخى از بخشهاى غيرزحهتكثم
 فـد فؤودالى وضد امبريا ليستى ، اكيجه بطور نايركيري يشتيباني

 (درحا ليكه) تاحهودكى در مبارزم عليه المبريا ليسم شركت بیى كند








 اذاذكال اين ستين است بنابراين ، تمامى طبقاتىك



 خلق بمعناي اعال

 زحمتكش خرده بورؤواذى يكى
 تشكيل ميدهند , و بخْت مثينى
 در ههايت به مخالفان زرف شهن

 ظاهرا تناقفى بجشم میخود 1 اما جنين الست ينطق علمى واقي
 نيروهاى طبقانياست وبهسببآن زحتكثان مجبودهمشوند برخي

 وضّى نيّ دولتيكه راه رشد غير سرما يه دارى دا در بيش كر كـته الست بيش اذ ههب ديكتـاتــورى زحمتكثان است , كـه دهـا كان ان بَّش بزدكـى ان انـيا تشكيل
 مختأكويـان منــافع مشترك اين بخشما هـ هتند. اينبدان معنىاست كه وجه
 نيستا • هردولتى دولت طبقـاتى اتى است. تفاوتنها دراينستكهدو لتى كه سـتك كيرى سوبيا ليستى دارد سازمان حاكيت سياسى ياك طبقه
 دولت هاى بورزوا - زميندار در آسيا وآميكاى الاتين ) . بلكهك ازطرفي، دولت ائتلاف طبقات ,


 انتلا بي خردهوبورزوازى) وحدت
 اين ائتلاف يا اتحـاد در نتيجه انطباق هدف هـاى ملى ، ضه




 متناقض اجتمائى كاز نظّ ممنافع كو ونهوناناند خوانــده الـت. جنين طبقات يا قثرهـاى اجتماعي، . بـراساياي

## سرشت طبقاتى



 آيا ايندولتسازنمان سيامیتمامى زحمتكثان ( دولت تهام خلقى )



 ديكتا تودى اقليت استثمادركان
 دادى، فئودالى و بورزوايى).
 سوسياليستى دارد اذ ايـن قاعده هيتشتى نيست . هنين دولتى يك
 طبقات ايستاده باثن و با بِطرفى
 جامبه را تنظيم نمايما. اين نوع دولت ينّ يك سازمان طبقاتىاتيت كه برامانايمنا بعطبقاتوقششرهاى
 برخـى اذ رهبران احزاب

 اركـان > ديكتاتــودى خلــقنه خوا اندهانـنا، در رهمهوودهاى سال ال ان انلابدردبنكا مهادرجمهورىیخلق كنكو، قدرت دولت دويكتا تورى دموكراسى ملىع توصيف ثلهـ .در خطا بهجهه آلزادى بخشت ملي , دولتبه مردجهمهوردیدموكراتياك خلق يدن (•r



 دمو كماتيك خلق يهـن هي كويـد





 ز

## اذ اينرو، دولتى كه سمات

كيى سوسيا لستى دارد اركان

 2 بن با حاكيت بوروزواذى .كا دبكتا تودى| افليتاستيا تفاوت دارد
,لى، لمأهوه خلق را بنتوان
 تاريخى خاص بايل مشخصكنيم
 متفاوت، كتوروهاى هختلف وحتى

 نداثته بـاثـاثد. بطـورد كلى خلق
 است، اما میتواند سا يريخشهاى

 تاريخ دارند، در بركيرد. بدين

 متحد كسترده بوجودآورد. دراين

 استثماركى به جزيىازازخلقتبديل


 ساحل عاع ، اندو نزى ، مراكث

 فيودال سازش كرد وبه منا فحخلق خيانت نيود. بورزواوزي ملى درد

## بقيه از صفحهي

ششوار و حتى نـاهمكنـن است

 فنى - اقتصادى توليد و قابليت رقا مت در باذار خارجى نسى انواند ملاك قطكى براي رشد صنعیى صنتى شدن باثشا. مسلما اينامر
 معينى میآفيريند. الما با با تكيه بر
 توان براين مشكلات فا يقآمهـ. در دنّستين م مر

 در زمينهوتوليه نيرو فلز كَاذى، توليدكودهاى Aصنوعى ، باختي انواع مأثين ها است، غانبا نـا نهي تــــوان از يارى اقتصادى و فـى خارجى جشم يوثيد ـ ا اما دامنهي ، نوع وثكلهاى اينيادعهمتوان برحـباينيا آنكشورمتنوعباثند


 براي صنعتىتدنايجاجادشا، نرايط




 يـادى , شثتبانى كشوروهـايا سوبيا ليستى ، تالاش معورزند از بــادى اقتصادى و علهـى و فنى
 دربسيادى هو ادد، دولثهاي نويا میتوا نيند دوى يادى و يشتيبانى متقابل حسابكنيند
ane
استكه درثرايط نوين، نوسازى همئ ثاخه انهاى اقتصاد ملم وايجاد بائئجديد مادك وفنى كثمورا در بر مئيّد. به هواذات آن . منتيّى

 كثورهای در داه رشد در اقتصاد


 اقتصاد جها ني است. معبول نمودن اسلوب هأى هنعتى توليه و با بار


جا نبازى هماى بیدريغ، يروززمندانه به دز استبهادو و
 شهرو روستا، كاد كار مندان بخشتدولتى وخصوصى وروثنفكا ان مهنمبى
 عاطفى وانديشكي كمكوبيش سانما نى بار نجبر انبوده

 هاى محروب إيران رابه خودبكيرد.
 عدالت، درجارجوب ايــرانئى هــقل وبرخوردار از

 قا نون اساسى اير ان تاييّ كمدر وهوهأزآزيهياى فردى
 وزبان وفرهناك واعتقادات منهبى وفلفلسى و سياسى،


 حا كميت ملت درعمل هورت خواهد يذير فت ومرده از طريق اجتماعات داوطلبانئ خويش، يعنى شوراها، الما






 همكادى


 آيندهُ اير ان تَّثيّت شود.

 زحمتكثرايران برایورودفقال ومؤثردرصتينئسياست
 سرومايهداد ان منا فات داددوومى توان احتمالداداد كهخوام دردورة انتخابات مؤسان وخواه درحين جلساتآن درست برسرهمين مسئلكثمككثى يديد آيـها خامها
 تاكنون درعين قدرت زتخواسته استـ بيو ندآثيكاد , نهان خودرا باقشرمـمورد ولى بسيارمتنغف بورزوازیى
 دررزيمها قط استبداد، بورزوازى بذر كورا ابسته تهامى قلارت اتتصادم، وحكومتى را دربند و بِست با دستكاه ميليتاريستىثاه، كهخوديا يكاه طبقاتى آنبود،

 آن، بـاتا ات ثروتهاى ملى وكشودن مهئدرها بهدوى غازتكىان وجنك افورزان امهيّياليست س كما بود.

 رشتهبا لانخور ان آهر يكايى وزا اينى واروبايايتيويوند



 كردد. واينجز بامصادره همئد دادايى، همؤسمايائ نتد ورسايل توليّى كه اين قشدرد اختيار داردا اعيم از كارخانه وزمين وبا واك وسهام وموجودى نقلددرشركت


 بازسازى اقتصادو ييشرفت علمىوصنعتى تكنو لوزيكي



براي مهة قشرها وطبقات دمو كراتياك ايران.

ومردم دابر ایى انتخاب نما يند كا ني شايسته ومؤمنـبه




 آز ادى انديشه و بيانو
 درحدادب وبر كنار ازدرووغو تهمتواهاها نت-.، وهمجنينين آزادى احزاب . سنديكاها ، انجمنهـا .و شوراها

 برا ابردراستقاده اذراديوو تلويزيون به هنظودارد تباط



 بيطرفانه انسوعدولت حمايتثود؛ انجمنماىنظارن برا انتخا بات درهممحل ازشخصيتمهاى بيغرض هـوردر اعتهاد طبقات مختلف مـردم و نما يند كانك, وروها و





 ثمار ن آراء واعلام نتيجئ آن در درحور وبا مبا مراقبت
 ,اديوتلويزيون داخلى وخارجى صورت بكيرد... رعايت دقيق هئ اين اينشايط ازآندرولازماست












 تدوين قا نون الماسى، بـارعايت ضرور تهاي رشد همه


 درموارد قا ون اسالتى آينهة إيران بكنجانياند. دراين

 عامل صلحو ثباتى عادلاناندرممنطةه وجهان خواهن بوبو. , ككام ايرانى استكه جنين جيزى دا از دل وجان نيو اهد؛

 بالا اثارمای كنرا بدانكدديهم قانون اساسيايران بايد بريائئتحليلموقييت اجتماعى سياسى كنو نى و ثناخت زير بناي اقتصـا

 اجتماعى وسياسى ترسمكندا
بويثه قا نون امساسى بايد انكينمهاي انتّلاب
 رابرايهمهأ آن انكيزهمها باذ بكنارد تا بهحل تضادهاى كنو نى اجتماع ما كماك كردن باثند.




سرخدمتكاردستها رابهم زدو ويك در باز شد وخدمتمتكاران






 كه برابش نآآثيا بود وفياد برآودد ،





[^0]:    بقيه از صفحها
    
    
    
    
    
    
     انقالا بى در اتيو ئى بـرای هبارز•
    
    
     19v. قدرت خلق درگينث بسال
    
    
    
     ,
    

