بها : 10 ريال

ياليتناكنامعكممفنفوز فوزاً عظيما
















نوثتهاى كه عكس هعنحهُ اون آنرا

 خو انند كان ـو كثن، آن ابر ابر ایما فر ستاده
.

 نا آزمود كى دادد، عبادات روان ومؤثر

نويسند.كيست؛
كان ميكنيم اين ونوثته، متبلق به
 |فقاده وجهبسا اكه همين نونثته، دليلج



 , ايمان خود جان باختهاند

## بسمه تعالى

## نكَاهى بهنمايش »عباس آقاهِ

## آموزش سياسی غلطط

دشمنى با طبقه كاركر است


 اندر كار ان اين نمايش علاوه بـ با اجرايى اين نمايش در دانشكبهمها ،آنرا برايى




 5امى المنددر راه بيو ندد ادن روثنشفكر ان









 كفت وكوى بُك ساعت ونيهه با هعباى ,





[^0]





















## بقيهدرصفهحه

## از:كوينين -ترجمة : ب . كيوان

## فكر،موضوع منطقديالكتيك

 انتزاءات ا-ت. فكى براى انــان شيوه: شناخت وافقيت عينى است. از اين رو،






 اشهاءر و روندهاى جهان مان ادی در شبور
 بازتاب , اصول مادى و ديالكتيك

بقيه در صفخحه
 ذهنىترّرين أست

 آن را در منطق مفاهيم بيان كرد." 1- فكــر بهعنوان بـازتاب

## ذهنى و عينى




 , روندها، روابط و توا انينهدايتمكيثود،


## آريريعاو انتقلاب ايران <br> و لزوم شناخت دوست و دشمن





 خانت























## رقيه درصفهحه

## -

## برخى بررسى ها در بارهٔ جهان بينى وايدئولوزى دموكر ات هاى انقلابـى <br> (بخش اول)

ريّدمات روش شناسانه










 **



 **



بقيه در صفخهي







 ورزوايى دهقا نى درروسـيه هـيسيردازد.





دششه بـ تجزيهو تحلميل دست زدا
نكته اول . دركاكمادى تاريخازاين




 ثمبادی توليد كند. ازاينرو, ابزارهاها

## ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما

بقيه أز صفتحه 























 میآيد？ ，

آيا ميتوأيد خيمههاى سوزان اسيرانكر بـلا را مجسم كنيد؟







آيا اين ووز عاشورا نيست؟ وايــن زمين كر بلانيست؟ كجـا هسا هسيد

















سوم اين كه فكا ذهنى است، زيرا









 عيندر منطقدر نظرمىی كيريف، بايدقضاياى
 انـان）انادرشرايطهعينى نيزدر نظّركيريم ازاينرو، ، فكر جی－يزىج－زتصوير








عينى هميثه، با فاليت ذهن انـان بيوند
 كنتكوكري
 فا ليت انسان اجتما عمى ودرمئهوم مبينى








 آن（طبيء）ومستڤل و هطلق كردن آن دوم اين كه ذهنيوت فكى عبادن از ازاين واقيتيت استكه فكرشى درا بدين وعوان با تهام ويز كهابش نمى آفريند،





 خودرا الزدست ميدهد جنين براكـي




 ＂












 لازم براى حصول طبيت وافقـى عين است، هرقدر اين موضوع عجيب باثد،




 اهميت نهاد باز تاب واقيتيت عينمدرفنكي تهريع نده است．اما دراين بردسيهابه










 الـا ، يو ند داشنته باثند إين دوتصديق دربارهفكى（فا ليت


 ）


 انـانـان ان انو ان خو اها

يطور اعم，وفكر بطور اخص كنتكو يميثود، ．






 ．






## دررو ئدفكى، ذهن عهال（ثيء راتنيري





 ذمن را الزءين（انسان وطبيعت دا）جها
 ，أزاينروفكرتصويرى ذهنيازجهانغينى

است كه ذهن（دربابثده）نام دادد．فكر

## فكر موضوع منطق ديالك تيك

，
بقَيه از صفشا








 ．

 شا

 شماخ







 بنا با باحكا ．
 ！


 ，



 ，心边病 آيْ وياُّ
 ．



 ．1．





辑




 رانزّات زي

 ，


















 كه در ها




 اك اك ك جهز


 خ二小



路 2ارارن بهايـا




 شو
 ئى


 ع） الم Wh． 1



 L الم
 E天 ！


 $\Rightarrow$＝
 ت据 كي，

 اعتبار آتها الشإيا ，


ulseatull il بولزوا ها ثيريا لِسم ديا



 شكل




 رويارويى آن با aفه－وז ير اتيك هنجـر
 آفريد كا آانئ ثنا





 ائن وانم，



تيوه نماينى دورمكردان در كارسلكانونور























 برس اين درمطلب است زمانكجاست $\xlongequal{\text { ز }}$




 كار 5، 5 ان بااوضاع واحوالرورزو برداشت نادرست از مسائل ، خوردرا ششازمهدهدهـ．











 خرده بورزوا تكا ار ميكيند ، أُ زُبان


 د در حه stí جنا





 زبان سلطا نانور عج

























Fق جيه ازصفخه
آموزش سياسى．．．
尼据 Uا

 Tا T آن


 ．
 ．
－Tij wor F－2
 S ：
年 ． ，家 ． 50 ．

 كا كا كا كا Nos．
 （لider

，

تhin

 0 S ．
源
 Lissos ot lexito
 Ser
 بئر


 ． Natur 10：
 ．




## ادادمهدارد










 اين ائو لوزيكى بوسح



Vبقيه در صفحه










 خود بيش كث ，بیث



 ． （ك．



 تخيلى بايكسيكى می آميز ند，البته ، اين


 أى جه بطور كتلـى بنياد تئوريك











 كينه ، ، يا حزب كار كَ كنكورجند حزب دبـكى بافت

حزب كاز

 تادرت میدانيم

，




## 





 محيطى آنها وننوذ نظريات و باورهاى

 واقتصادى اينكّو وهها ，ونقشى است كه ．






 الستغاده صي كنتى



 ． ．

 ＂أيّا


？مالعبدالناصر ، باصراحت تمامنقتشهاماي

 3，



「



 شده






 اجتماعى كردنذهين ，برابر بازي ج



 بترين


 ，







 1，新


 ，وِ－
 2， با









 ندادد ．علت ههم ديكى اين اهم را بايد

بازتاب مـنـافع و نقطه نــظرماي توليد

 النينتاكي



有





 －




 ，تضادهاى آينده آنيا بيشنبيبى كرد，
 تظرداشت．






 نيزدرا انديشها ايشان هـونوجو دبود．لنـين




 هom










 خهلت خرده بورزوايى دهما نان هـهـون





 شناخت را بـه جاي ناشنا








| Jugement（s） Existentiel |
| :---: |
|  |  |

F




بقيه از صفحه

 با شئ منبطق باشدي وروث كمهاي آندا جنا نكا مهي مستقل الزفكروجود دار ند، نشان

 عينى

 خودشئا اند، زيرا فكردرقلمرو هـتوى




# عقايد پیكاسو درباره هنر 



 اهر ادهميكر 3 با










 زij















 ．

大亏 تمى خو اهم ، بجز حسى اه از زابلو بيرون ويزد












 باشْد، كارشنا

 ．





















 ا9ro 19












 ما ونسل جوانتح از هـا ها


 اين يادداثنتها در
 Cahiersdart

 در 1944 در هجهوعه





 ， در دست قاضضى وجزيزى خطر نا كتى ازقلم




















تحمل كنتد .







 كه الز جائى برداشتهام در جای ديكىىی ظاهص میتود

يك تابلو اد طريق عكـى مى تواندانبسهار جالب باشه ．أ اينطريق شايب انسان
















يهش رفتّند．

باهاى باريكثنر اتوىآبخخك استخفرفر，



 بيرون آهبه بود．





 ，
 ميكردكه ازآب بيايث بـيرون．هخمود


حسن خودرا ابكنار آندورساندومبود．




















 حس ，اد دردست كمفت． －






 ，
باغ، حسن زيرسائه درختها نتسته بود． T


 رهوا زدتوى كوشا

 －خيلى نامرده．بدجورىزيت، باى






 ＂

 باغ بر اه افتادادند．
تا تاستان

 ت





 ． $\rightarrow$
الما درهمان لجطّه تام اذ ساختمان
刿

 يري （در）



 －



 خيلىمانمو نته．

 هom
 is，


$$
\begin{aligned}
& \text { - كجاميرئ }
\end{aligned}
$$


خ




－ 137－
 $54=\times 4 \times 4$. －
 ，هؤ


 ＞－ － －
خيالمعيكنه نواناق خوابيدمنذهى． تو

－
 － ？

 － －خب جيكار كنيس تُديّ


 دو اك －
cluil

 ，



 با جا زُرِّ الِي برسيدا
 sis
 كِّتْ ث4،
－


共 ，

 －
 ．

بكيريم

 －据 ك
 －


## خو بیى

－اون تامه داره سی با دختره ور
49 با

行
－
\％ivan or or （ا）
 45ا．
 ， －
 s．－








 انتار．خوبن نوود بآ آنهادر بيفتَ، نا نشان

 ك，كت ，با كنسي وا واكراه براه افتادند
 ثيخوريمـونون
جند وَدمى يتن درختهار فقتد وجون
 است،．هكثى كردتدو ازهـهما نجا دورباره


－



## بوس44

كفتمش: شـر بن.ترين آواز حيست؟
جشم غمعينش إبروريم خيره ماندا
 رززه افتادش بهكيسوى بلند، زيولب غمناكُ خواند

**
خندة تلخحى بلبآورد وكفت: ٪آرزونی دلكشاست، الما دريغ : :ختشتورم ره براين اميد بست! 1) وان طلائى زورق خورشي صخر همای ساحىل مانرب شكست!

من بخود لرزيدم ازدردى كهـ تلخ دردل من با دل او میى كريست. كمفتمش: "بنتر، دراين درياى كور چششم هراختر، ،جراغ زورقيست!

سر بسوى آسمان برداشت، مفت:

 اى اع دريغا شبروان! كزنيمه راه
ميكشد افسون شب درخوابشان

- فانوس ماه

"اما در شبى اينتونه كنكا


كوش كن، ايیلك صداى بایدوست!" كمت:
هاء افسوس! دراين دام مرك
باز صيد تازهاى ایرا ميبر ند.
اين صداییایاوست!..."
كريهان افقاد درمن بیىامان.


 جوشخون در موزاشهاش آششفشا نه كفت:
.ل
 من زجا برخاستهم، بوسيلمش.
تهر ان، Irrf










 Y axion 2)














## از - مايكل كواين - نويسنده بذلهكوى امريكانىى  <br> ترجمه : ع عزيز

*ى

 بزدن آن مي كينـا
 بالو

.

دراينجا إنتشتشيفات خاتمهمى يذيرد
 ,

 A=

 -



 خود


 , راديو دراختيار داريم. . بكو ئين اينزروز نامهما ومجلات و راديو
 خورسينتل باسخ ميدهد : ــالبته :




,



 میتو نـ














 ir




 "یىيرد وكارشزاراست.







 درك


 اكثريت داشته و هوض-وع بنهـع ايشان


 إِـ
 وعقا يد هردم حضوز دانته باشم تا بتوانم
 روز بید دكتر خورسينغلاهـانان
 هـ) هداهد كند.


 مزار نغر بـودو اكى سترعورت آنهارا ا . لاخت وعريان بودند.



 . *






ابنها

*



 دست راسي خودرا بهوا بلألنك كردهوفوياد
 اTورد! X lot

 *
 , را, .uilo, 5
"

 **


 هـتمَ


 ;









 ;
 . ا, .



s
 \$آداب عجيب مسردم لياٍٍ - لياتٍ .





 كان



 دكترخورسينعل ميثرست , - اين

 هختلف الطالاعبيدامى كنيب؛







 شيبو دها --



 , الافا




## بقيه از صفحهن F

## عقايل يِیاسيو









 ودستماينادادرالك را ابصودثيثا بات در آورد.

 ماتـ
 اماامن تنها درجزئيات است هم




 بردازى، زاجهايا يه يضحاكاست. يكتخصص










 وجود داءتخد اها حالا ديكر نـدارند.

## بقيه از صفحهها <br> عقايد ييكاسو

هنـومند ازسر ناجادي كارميكيك. إيكا كي







 تابلوى نواز :دكانــمْن در امل جهبوهه

الـا
جطور هيتوانيّ ازبينتندايا انتظار
 زندكىكندكه من ميك...ردم؟ تصويرى از
 ميتواندبكويد كه من ازيجه فاصاطلهاي آنرا






 كانشته جطود ميتوا ند ازآنها آن جيزى
 در نظر داثتهام الخذكنيأ بآستثاي تنى جند از نفاهانانكهدر كاركثّودن افقهايى تازهاى بـروى نتاشى

 تحقيقات ما راكر فقته , با صر احتردور


 بروى ما با باز است , همهجهيز در انتظار

 قباكار خود راكــرده اـت؟؟ كبلومترهـا تابملو קدر فالاند فلان شيوهه وجود دادد؛ اما مردجوأي واكه بهرون خودكار كند كم هيتوان بافت.







 عششق میورزم. و هـر كارى كه در رابطك


 هثنيى بَاثي، و در ايْن هورد خاص عنان


 خود ددمیآور نداكثشا
 از ممالك عقبها نانه نسبت بالهمنر عفايد





 دربند افــا نها و دروغ كى فتـاد شلهامايع، بايدديكتا تورى مطللى باثهد....ديكتا تورى

 تاريخ و انبوهى از جيزهاىديكرمتوتف

 برعليهآن داثته بـاثهيما ديكتـانورى
 مثعارف ميشود.... و شاي نشودا

## Dinard <br> Pourville

Figuative


 , به رثتهأ تخصصى خودمان بيردازيم او كمى فكى كدد و اداده داده





















 از جهول استغاده كنب؛ بروفـوركه باعلاقه كون میى كرد باستخ داده

 از T T ا ا




 او به هيعت جندكله نونت وكفتا

 درست استأ







> - اودو باهم مشنول نوشتن شد:
$\mathrm{Tm}, \mathrm{Dy}, \mathrm{Rb}, \mathrm{Cl}, \mathrm{Fe}, \mathrm{As}, \mathrm{Os}, \mathrm{Bi}, \mathrm{Zn}, \mathrm{Ag}$





آهان، شيل اينكه درست شهـ

## My blessing

(رنايت من). كمان ميكنمك جواب من درست باثه، يروفـود. بروفـور ندرينك خيلى جا جیى كفت:




.

 اين را اعتدان كن. -



 جینوثته ثده است ورضايت من را با به دستآوره.
 My blessing



共


هر دانشمند باصلاحيتى بايد توانا نى استدلال منطقى راداشاشته باشدو.ولى، اين دا همر نمىتوان فرامـوشو كرد كه هنوز بسيارى از دانشمنـدان در موضوع معرفت شهودى قرار دارند.

## مسأله پروفسور ندرينك








 16T 16








> هل با-ت داد،



 ردجهام را بكيك،


> جه نيس رأ دوريأنه

 كا لم هرز



 عالاخر


 -




— الين با
-
هل أيروهاين ددهد رفت.









:











> يروفـور يادآردى كود.

- عاقلانه فكى بی كمنى









 باين ماجرا جلب كـد دمه




## ياد آر زشمعمرده ياد آر







در اين ماجرا بوديم كه اعلام شد دوستحساس , بمــارز ما












 . 1







 نكذاشتشن ( ${ }^{\text {F }}$


 .

هادى كريم زاده

ساس روشنكرى عاين فزض انكار كر ايانه







 Con - 11


## هفقتهنامه

Nنسو
صاحب امتباز : دكثر احما رضوانـي مدير مسنول وسرديور: محمود اعتمادزاده بهآذين زير نظر شوراى نويسندكان
 عبارت بـودند از انـــروه . تـوركان

 بورزوازى دمـازاز كنين
r99 49 4. 9 - $V$

- 1
 صف
 ديكوى جون + كثرت نفوذ ايدنو ايوزيكا


 ساخته وبرداخته در كشور خود . نـيرو انیى



 ال




 شمارش ما ماثينها رارها كارد.





 جرسيد 4 جكاردوارد.
خرس با ادب تصام
 هی خواس


 خرس هم باثـدا
خرس برسيها
ببخشيل، متوجه نشدمي
_ كتتم بــــه كهر كر جماءت اطاق

فs

 خرس بانم؟ ردنك ازروى كارهنی يريد. دستبرد تلفن را برداتن ولـى ديكّى احتواجى . خرس بر گشت و بيرون رفت وحتى









خرس دراين حال خميازها

 توى درختها افتـاده بـود وبرف روريش



ياد بردمام. .oT. راستى جهبود! پا يان




 خواستهاى اقتصادى آنهاسرفزوددمى آورد
 بورزوا، درهما بله بايك واقهيت خود را الـا

 در بايِان بكوئيم خوأستهائى كه در
 تلقى هايه ميكيرد كه ازهني روز آكارحود














 قوانين اقتصادى جـا


تعبير شود
细


 ** 4 رودر رو
 , نظـارتهسى كنند. ايـن شيومهبارذه


 كاركردان و ادامه هــان مشانى مبارزه

 نمىشويمكه اين شيوه معا بله كار ارفنمـا 11 باكاركى نافرمان در كارخا

 دستكاه سر كوب حفاظـــت وساواكا درآن ان





 , به اتثاق كار كي انمكه يشت در دفثرجمع





 اين تحوه معابله، T آنهم باءـو ارض
 صیتواند ثيوه مبارزه जlani
















 ميخوانـد كا با باين هصرع آغـان ميشود:














شیار ميلهنتد

原



 وانــت اين طبقه را برايى هبارزهنهائى

ماده نبرد كنيم
طرح غلط مسائل در همينجا يا يا يان





 خط ديروز و امروز ، تضادهـا اماى فرعي


 مي
 آنحه كارمران ميدانتد اند ~ه
 ايختلف بويثّه r ا سال آخر در كارخا نها ايران ناسيونال مىشود . آنحّه دد شرع هصائب اين دورانمى آيد ، اولا بكسره



ريدا





 .
 , باى كار كمان بازڭو شود و در اجرايى
 اجراى آنى أبهميان كاركيان ان بردماست. 1) الما كامام كاركى است



 دارد .بهتر نبود اينزند




اداده میشد




جوانب حيان سياسى مهلكت وريان جهان
 إنز كارى است كمروشنفكران بان بايد بكنين


كـترشآشوبفكى آش بشو ند



 لحظهاى استراحت مى كنيند. هـهنداس و

 "یى آيند

 همه در نلنمخونى ور اقعى سرما يه داران در يرده اين ثكل كــرايـي مـورى مسـور هیثود . واقعيت اين است كـهـ درعصر آهبرياليسم كزوفرما يـانـان و نمايند كان


 بارسكسردن كارفزمـا و نشان دادن او


# خرسى كهمى خواستخرسبماند 

ترجمه：بهرام حبيبى
 इए







 كا يك كلم كيع و بيجاره جلو ميز فومان ايستا ايستا．

 خرسز يرجشثونى و＂ديد








 ．




 تا إستان نوهة
 ，




 ：
4．
خواب وخيا لـهاى خودت فرور وفتهاىىا


 باز بوى برف میى آي ومن جقندرخسته الْ

 ：$;$ تودارى تمام كارمایى ．．


居



 وبه راه افتاد． يكرورزو يكُشبتمام و بازهم يكر ورز




 رد عنصر كثيف 1









 بيدا ثـها ـ رئئس كفت ：


，آ ا T حرق مرا بفَهـه

 خز خرس ك



 حق بارست دستور دادخرس ，ا بابها
 دراز وخـتـته كنداه

 دادند وكفتند ：






## خرسما ولى ولى ويادزد



．




 كرفقهاندان
 ，ا，برانداز كردند，，بالاخره كتنت ظاهرشن مثل خرس هـهت ，و ولى خرس




جوانترين خرس كفت ：

 بالـوى يوست يوشيدا
 خرى از تريددر اندوه بزد كميفوروفت




 ，5， كِيداتْ كا



 زمستان احتياهج دارد بيرونغار بادجنكان امیيوونت．بادان


 هـ ．wa T T T ا





 4 जlo ها ستكين

隹 جندبار دهن درم ك，
 ，بر بنائى روزج艮 ，

خرس，وحـت
 ：场 فل خ



 0
رئيسى كار كزينى فريادزد


 رئئسكار كزينى خرى را به الطاق ．
 كارخا نه تعريفاحكرده يودند و او ار از اين

 12ر







## آ

 كشو ما
 فا


 ，促

䒠











仿 خ ， ov

 الما
 2位
 ．$\quad$＝أ انتالا ب ب






路 هـ

桯



园 ا

泥










屋













[^0]:    بقيه صفخه

