

4.

 استت. وكى باصبر , حوصله دراين كار توفيق يافت. الزاين بيعد ديكى ار كاما ,ارد حرفّة روزناهه نكارى شـا شده بود. نكوين آثار شككبير , ديكنت را به انكاليسى، لوتسين 1 ابه جينى، ويكتور-
 كرد. ولى آناتولففانس , لئون تون تولستوى

ازمهـه بيشبّ بورد علاقةّ او بودند. سادكّى سبك اين نويسندكان اورا

 ريزبينىما درحركت اشبياء، بهقلم مىـ آرزند؛ نوشتن جندان هم نبايد مشكل داومانتيه، اوليـن داستانش رانش را در دو


 ابهاو صن فراناك برداختا مبلنى كد آن دوران قابل توجه بود. اين جراء، ا,
 آهد. ابي موفقيت اورليه، مثوق او در نوشتن داستانهاى ديكي شد. علاوه بر بيان زندكى كاركاركان باريسى، افكار ;اكوين هموارْمتوجه زندكمىدر مستعمرات ,وبخصوص:درويتنامبود. زيرا اونميتوانست فراموش كند كه به مبيهنش توهين شده است , هموطنانش تهت متماند. , , قالهاى تحت عنوان دروند استعمارور
 اسناد ضد الستعهارى كتبى واكه درا در كتابخائئ ملى باريس خوانياندي بود، مورد نكويى، با توانى غولآسا، به نوشتن يك كمدى دستزد: اخيزران ارودهاها. مضون اين اثي جنين بود: شخصى كد نوق هنرى دارد، اشياء قديمى خيزرانى
 تزئينّى بششكل ازدوها درست كند. خيزران اند ازاينكه بصووت اوردها درا درآهده أست احساس غزور می كند. درحاليكه درواقيع، شيين كع ومعوج وبدرن استفادماى بيش ا, اين كهدى , ار بهمناسبت ديدار

 جانب دولت فرانسا مدنوع انوا اعلام شد، توسط يك كا كروه آماتور حومه باريس بهاجرا درآمكر , مورد ستايش, منتدين فرانسه قرار كرفتا نكوين، دزطى اقامت خود دري در باريسئ درفقر بسى میبرد , ازراه
 ,لاكزدن عتيقهجات مهرداراخت. اين كار با آنكه براي او يسيار ساده بود، بهعلث فصلى بودن، تنـا جنا هاند هاه درصال اورا

 ميكرد. اين ابرى طبيتى بود، زيرا كما براى اولين بار دراكتاريخ، يك ويتنانى


 جرات ميكرد، جنـايات اسنتّهاركـانـان فرانسوى , ا1 اففشاء كَند. تكوين نفرت اين كر, 1 ا برانكيخت. أنبا اورا تحت
 ميكردند. اربابها برضه او تحريك شده



## 




 ها هماروز

كه مايلِباشانل خريدارى كتنتد.


 الزا, ثشنده بود .


## , وهمهلى كالمل خودرا باخلق ويتنام اباز

 داشت. اونكوين را تشويق كرد تـا اين طريق هلت فرانسه را درجريان بــ عدالتيهايي كي در ويتنام. وجود داشتيا بكذارد.اين مافاقات آغاز كى شكلكيرى

 تكوين، دراين زمان، هنوز به خوبى ببزان فرانسه آشنايمى يداهنت. بنابراين از >وانتروناكه تقاضاكيد كابه او كمك كن. جوانتروناك، مقالات اورابازنويسى بيكر, , لى تدجيع بيدادكه خودناثناس بعاند. ازينز, مقالات با امضطاى تكّوين جاب میज معينا ترونك كاهمى اوقات الانترادر بازنويسى عنايد ككوين رعايت نميكرد. بنابراين نكوين تصميركرفت نا خـورد حرفئ دوزناهه نكارى را با باموزد. نكّوين




اين سردبير نيز ماندن لونكه بسيار بهربان بود او ازازنكوين خواست تـا اخبارى براى يوزنا
 ترونك الميدرار باشد ، اعترانكرد كى قادر به نوشتّ به فرانـئ سليس تيست.



 ,وتوانست شش خط بنويس. اخبار ويتنام
 اورا فلج ميكدد. او هـواره از نوشته-

 تزد خود نكاه ميداشت. خوشتحاليش، بها

 با نسخئ اصلى مقابله كود. اشتباهامثش ا, اتصحيع نمود وبهمين ترتيب با صبر , وحوصله بدكارش إمامه داد. سردبير كه متوجه بيشرفت او شده بوده بـ او كفت: دكمى مـالاتان , 1 بلندتر كين،
 اكنون نكوين هـت مشت خط مينوشت. نوثتهماي ار باندتديع ياكستون , حتى


## بقيه از صنهـه <br> خاطراتى ازعموهو


 الكل , ترياك. أين زامهدرداختيار نمايندكان مان مالل متفق


كذاشته شد



 كهجين درطولجناكُدراختيار آنبا كذاشتها

 زابن داشتند
دربرخورد بااين وأقيْشانى تلخ، تكو ين فهميد كه الظهارات آزاديخواهاهنانهاى كه حرطول جناك از جانب سياستشداران ابراز ميشل، حيزى جز سختانى شيرينبه منظور ريشخند خلقنا نبود. آنها براى وست ياقنت بـ آزادى،،نتها ميتوانستند بهنيروى خود هتكى باشند
درخواستشا , ناهههاى نكوين وديكى مايندكان خلقباى تحت ستم بها جائسى
 تيجئ درخواستشا،خودآغاز مرحلأجديدنى را درجنش آزاديبخث خلقـنـانويديميداد. دراين زمان نكويندرآهـهكيداشت ,باصرفججوئى بسيار زندكى ميكرد. با با با با اينخال براى .ياب اين درخواست ثاهي ناكزيز شد تايول بيشترى از از معاش خود كنار بكّارد.ار آين ثامه را با بصورت هائى كه به هنظور شناساسائدن سسانئلو يتنام بهد فرانسويها بركزار بيكرد ، بخش

نتكوين هدجنين تراكتهايى بين تمام
 بازججويىهايى كه دربى يخشاينتراكتيا درسربازخانهما بيدارى , آكامى ويتّاميانى شد كدها آن زمان نسبت به سياست بـيا بعاقاقه بودند.
 يرشور , آهاده براى فداكردن مهكهيز خود در راه وطن. الما اواز سياست بسيار
 جَهجور جيزى است. يا اعتصاب و ياحزب
























 هما نطور 5 دעمورد انتقلاب بيروزما






## نكاهى به افغانستان آزادو دمكراتيك





 .

 زبان تاجياك) است


 كرفته است







 ,












 -

























 به اين مالكان بـود. تقريبا




 آنها را السكان دهد.






 آورد. درצ

داه رشه سرما يمداد

 آموخته است كه بُراى رثد مناسب در جهت بيشرفت اجتمأى حصول دوثـــرط


 امهريالديسىت





 درقلر, كثاورزى و مواد اوايله . تضهين




 انجصادات خادجي و وحلى را الز عرهـ مديريت اقتصاد ملى برون رون راند وبراى متابله با الجحارارات ياد ثنه اهـ اهر وماتى



 زندكى تودهما رابالابلرد. پر ايجادباذازار




 همة اين وظايف بنابر خصلت


 است. انجام اين وطايفـبا منافعاكثريت






 دمو كراتيك ملى نام دارد د.



 بشش تعيين كنداهُ تحول تاريخى بشريت



 ,وظايف طارح شده در برا برخلقهان اين اين









 خاصدردناكا اين كثوروها دردورانا استثمار




 بقيه در صفحها








 وام خارجي دولتهاى نويا در - 91 ا 19 به 101
 بود ) و برداختهاي السرويسهاء كهبا ,





 خود سرازي میكينا


 زيرا ههمترين بخش ثروتهای ملى در
 طبقهكار كى بسيادى از كشوروها به قيهت





 جون مرخصى با استفاده از حتوقى بيمئ

 قوانين دوى كاغنّ باقى میما ندو اوادادات عوومى وموساتاتآنها رانديلدمهيكيند.
 مودد مصن عمومییموعويت دادد و بطور


 در ثُوت هالى ملى كه خود آن دابوجود

 وضبيت مادى ميليون ها دهقان رو كاد كى كثاورزى به مراتب دثوارت تا ان كار كران است . اصا وسيلك هـحا فل بورثورايى بــــدرت رسيده
 بنغ تودوهاى دهقان نيانجانميان است
 قاطمه در روستاها إيفاءئى كنتّ .دربيشتر
 ، vill




 غيره. . روشنفكران شهرها و روستاها



 بيكارى است ، افقاد بصير ودانا رادانع


 ددر مدار اقتصادوسرما يدادادیى قراددارندا، زنو اهند توانست وظايف اساسياساجتماعى
 حل نماينه . بهمين جهت كام نهادن در

$$
\begin{aligned}
& \text { ازدوستانو هواداراران اتحاد دمكراتيك مردم إيران }
\end{aligned}
$$

سومكند روزهانى دوشنبه و سهشنبه هر هفته بـه دفتر سوكنـ
مراجكه فرمأيد . ـ ممنونيه.

به بوازات رخ نوودن يديدهدر ا Tيختكى مالحطيله میشود كه تنوع يافتن در توليد
 مجهوءهاى از فقاليتهاى بيش از بيش كسترده و جالب صنايع، حهل , ونقل ون




 سرمايدارى انحصاركارانئ جديد استر ازاينرو از امبيّاليسم آغاز قرن بيستم متماين است.
سازش هاى كارتليكاساساس تراستها , كنسيسيوهها بودند، امروز در زمينئ جديدى بوجود ثىآيند. كنسرسيوم هار تراستها بيش از يبش از اين نوعسازشا ما درمسيكذرند. درحقيقت كارتل تكنونى،
 كه انحصارات بزركـ درآن عضويت ميا يابند. اغلب اتناق مى افتد كوانداندصارات بابمادرت نوونبها آنجه كهآن رالدرثيب
 بدرن توسل به سازشهاى كارتليديكته ميكند، يعنى يك انجصار بزرك قيمت فرش را تعين ميكند و سايزين ازآن تبيت ميكنتد. سازشهاى بيش از بيش متعدد بين شر كتماهكبزر ك در زمينهيزوهشعلمى،
 خرج وغيره شكلهماى جديد انحمhارى شدن را تشكيل مىدهند.

## ماهيت وشكلهاى

آلـان فرمائروايى دارند. هريك از آنها
 توليدبرمجهوع ايجزفاربنينداسترىيبيش ازجناك بيشى كمفتهاند. آنـا درمجموع بيشاز نيـى از فرآوردهمای شيميايـى جمبورى فدرال آلمان را توليد ميكندن. دوكنسرسيوع زيمنس, آ.ا.تـ_تلفونكن رد تكنيك فشار قوى مواضع كليدى را دردست دارند. فولكس واكنى، دامبلر بنزو اويل برصنعت اتومبيل سازى فرمان هرإند. اينسه شركت تقريبا • ودرصه اتومبيل ها ارا توليد ميكنتد دراين شصت س سالى كه از انتشار اثى لنينامبريايليسه، آخرين مرحلة سرمايها دارى كذشته، تسلط انحصطارات ازجيث شكر ها الس اسلوب هاى كارشان سخت

 انحصارات، در آغاز قرن بطور اساسمىر صنايع سنكين مواضي محكسى داشتند. الما آروز برتیام شئون اقتصادى: صنايع
 تجارت , ارتباطات دور فرمائروايیداردن. سرمائ انحصارى بيش از بيش در در در كثاروزى نغوذ تيكندا
لنين در آغازقرن يادآرر شدهبود : مؤسسهساى هركبكه اكنوندر آبيختكى فاليتهاى مختلف آن را عظير ساختـه است، اسخصوصادرصنايع سنكين كسترش ميابند. در حال حاضّ آنيابه عنوان يديدهاى نمونه در همأ شاخهماى توليد بِشم میخورند

## مبارزه براى ييشرفت ...

اكثريت اينكشو رها هبا نيروى فزاينده أز حقّوف تـياسى و اقتصادى خود دفـاعاع







 زحمتكث اين كشورهما با وضع دشوادى روبروست. 90 دروه جمعيت جهـان سرمايهدارى كثورهای در راه رثه بـ بـر
 عملكردهأى تجارت خارجي، • 4 درهص ذخيرهای ارز طالى جهان سرمايهدادی



 فاصلئ بين كشورهـاي هيشرفتأ



 بار بايين تر از ميز ان كثورهماي هنغتى سمايهادادي بود. اين رقم دركثورهماي



 1r-190. •ر را
 V V آسيا يی وآفيقيايى بوده است
 رمنابعما لى لازم برای رثد اقتصاد ادیثان

 نتوكلونينا ليـتـى خود بطورد وسيع استفاده

 آسيا وآريّريةا امروزه نثقى و تأثيرفيزإندهُ كثور

 آشيا، آفريقا وآمريكاى لاتين دد امــر





 درحتيقت، بثشنفت اجتماعسى، اذ ميان
 افتصادى، ايدئو لوزيك، سياسى فرهنيكى مهتوى اساسیى اين هبادزه را تشكـيلـ




## 


 امهيريا ليسم, و مبادزه برای بيشرفـت اقتصادى واجتماعى هنوز مضمون آساسى
 , آفيقارا تشكيل مهياهند. در عينهال درتشدادی ازكثورهـا، مبارزه در داه

 دارى تنير ثكلى میيا به . نيزوهـاي

 هناسبات استثمار كرانئ سرما يهادارى کـه بهمانیى در برابر راه بيشرفت اجتماعي
 تنيير تناسب نيروهـاى طبقاتى در سطع جهانى بـه ن نف دمكاراسي وسونيا اليسم،



راست میشوند ديكى بـ مؤسـيه خود الكيت ندارند، بلكه از شركا شسانداران آنبشمارمسيروند. بطور كلى
 كنسرسيومكمبتنتى سيستمبشاركت است بابيجييمترين شكل كرومبندى انحمطاركانه كنته مشود. مؤسسهمهاى عضو كنسرسيوم مععولا بستقـل تاكتى یشوند . اما در حقيقت، كابع شركتى يتند كه فرمانروايیدارد و بعلتداشتن
 اركتتر ميكندن. درشرايط كنونى سنديكاهار تراستـ هاى بِك بخثي درششكل كاب خودتقريبا هندندت وجود دارند. در كارتل ها مثا مثل
 بلكه شركتهالى بئركا به عضويت آنبا درمىا ينه. رايعترين , نمونه وارتّرين شكل انحصارِاتبه كنسرسيومها تعلقدارد
 اكنون جند شثال ميآرريم كم نغون انتصارات جديد را در اقتصاد كثور ماى درايالات متحده چچهارانحصار غولييكى
 شاخة صنعت را در دست دارند. اينذسبت
 YE Y קرصد درنوسان است.اكنوندرصنايع اتومبيٍ 1 سازى ايالات متحده از جهند شوكتّام مسبرند؛ در صورتيكهدر بايان
 شركت بود. ذكراين نكته بجاست كه سششكركت طراز اور جونجنرال مونورزي،
 arر^ - $19 r w$ رليد اتومبيلهسا ,

 اويل اوف نيوجرسى ، موييل اويـل تكز اس , كالفاويل، در حال حاضر اين تجبارانحصار 00 درصدارقام كل عملكيد
 ,استخراجى ايالات متحده كى تقريبا


 . هجبوع دنياى سرمايداراوىتسلط مارئد. بين دمانحصضار خيلى بهه جهان سرمايهـ
 نامثميرند
زاين از حيث درجئ بيشرفت انجصارى



 اגدرصصد حين، Yابدرصدبرق، االحررصد فولاد و غيره دا
 يوكوزيو در باشين سازى ، هيتاجـى سيزاكوشو در لوازي برقى، ياواتاتاسيتسو در توليد آمن،توكيو شيبورادنكــي در صنعت الكتروتكنيك، نيسانزيدوشا در

نيّقرن بيش لنين انحصارى شدن بسياريشيرنته توليد را درآللان بيشبيينى نموده بود. اكنون تقريبا دريست انحيار

 نداينسرسيوم، بزرك(تيسن، كروب، مانسمان، هوخـتي، هانيل , غيره) درصد توليد فولاد آلمان باخترى را در دست دارند. كنسرميوا هاى توليدزغالد







 بزماثر ار انمانم.

 .





كوشيدلندكه مرا ازحزبمر جداكنند ولى كارشان نكر فت،


 مرك
از غير تبه زنهايى كه دوست داشتهام ديوانه كثتهامث.



مى نوشيدهام، بي آنذه ميخواره شوم.


 كريهَ بيدليلى نيزّ دروغ كتنهام.

تطار وهوا ايبيا واتومبيل سوار شدمامه،
 بهايرا رتندام، -






 اجبارى بهداشتشت نـيست.

 دريرواز هوايمهاها درارتناع كم


.




آن راكس جه ميا

شـــات مىسوخت. سختى وزبرى آجــرى، تقىيباً يوست سرانكشثتانم دابرده بودوبا اينكه بيشازيكماه بودكه آجرمىادادم، هنوزيوست نازك سرانكشتا نم خود را آبا شرايط تازه زطبيق نـداده بودند. دلم میخواست لااقل يك دقيةه بنشيدم.كمرث
ديكرقدرت خــمورداستشدن رانداشت ور باهايم تقريباً مى لرزيد.
يكبار كه باج
آجردا درآبكودال فروبردم وبه همين

شنيدمكه استاد غلامحسين، زيرلبكنتا

- عجب روز كارى است، اين بها

بايد روزی جندهز اد بارخ ورد وراست شود 5ا دو ريال' كا بكيرد، و آنوقت آن كردن كلeتها... الشاكبر..
مندقيعه به دقيقه بـه آسمان 'نكاه مى كردم. جرا امروزا اينقَرطوطولانيشده، جرا غروب نمى شود، دأرد طاقتم ازدست

يكباره طوفــانى بـثــاشد. فريـاد مردا نهاي با لحنىدوستا نهو نيشتيارباربلدشد: _ اهه، هرويز كبره هم كهاينجاساستا
سرم دابلندكردم. كى بلائى اكبردا شناختم. اومشهور ترينكــوزوزمر شهرما بود ومن با برادر كوجكتوثم، يكىدور تعطيل
 كاركرده بوديم،كه خودداستانى جداكاكا نها

استادغلامحسين، بادستهاجكى وسط حرفك,بالائى اكبردوينا
 اينجا جكاردارىى؟ ولى اوزير بارنروت - نه بكنارممن اول احوال اينبجها

 ولى هردوشان مثل :سشههای من هـتيند.

 نكرده بودكه قر بان بيلنزرا بلندكرد و ور فويادزنان بهطرف استاد غلامحسين Tمد.


 كذاشتى كه ما كشكى راكه بادستاوسا بيده
 رابكشهد. اومارا نجس كرده، تمامعبادت ما
وبددنبال او، بنجّكار كرديكرهم به راه افقادند. منازاذترس مى لـزيدما خداريـا مرا حنظ كن! خدايا استاد فالامحسين راحفظ
 شدهبود، خودشرا بهطرفققر بان انداخت وبیل, ازا ازاو كرفت وبايك نهـب همها Tنها رابه عقبراند

 بود كه دراين تيس كارمى كردند، ولىديكيكى
 ,

استاد غالمخسين ازدوريديوادبا ئين






 ما باهـه بريم سركار. -ننبا نا باورى برسیدمی

كر كنم
كا




 البته جلومودمب..
لr

## به ناظم حكمت

هـ ناظم حكمت مثل يك بوسة مثل يك غنجها سرخ مثل يك يريخم خونين ظفر دل اوْوختهام را بهتو مى بخشم :ناظم حكمت

ونه تنها دل من، همهاجا خانه تست : تست ، لزهر كودك و زن دلهرمرد ، دلهر كه شناخت

بشرى نغهة اميد تورا كهدرآن هرشب و روز
 زندگى! زندگى!

نهبدينگونه تباه
نه بدينگونه بيليد
 بهديارى 5ه فرومىشكنتند شبحجاغى جوتوَّيتى افروز وز سهیر وطنش ميرانند اخترى چون تو بيامآورووز

ليك، ناظم حكمت ! آفتابى خون تونو بهكجا خواهل رفت كه وتو ميدانى، ناظم حكمت ! روى كاغذ زكسىي وطنش را نتوانـد آرى، ای حكمت! خورشيد بزرك!
 وزكران تابهركران، توش جهان جان يردهُ نغهأ جانيرور تست.

جغدشبا تبزدئ ميهنما، میفششانند به خاكو هر كجا هـت هـت حراغى تابان وتَّ و غنحهُ باغمارا ، بلهِستم مىريزند بيشياى خوتيان وبكام خفاشى، يرده مى آويزند ريش هراخترياك كها بجان میسوزد وين شبستان فرور يخته مىافرووزد. ، ليك، جانداروى شير يناميد همحو خون خورشيد میتّ مرورت
وتّل تَمشده سرمى مششد از خاك شكيب، غنجه میآرد بیرنك فور فيب وبهما ميدهل أين غنجه نويد ازگّل آبى صبح
خفته در بستر سرخ خورشيد
نغهة خويش رهاكن، حكمت! تافروييجد درتوش جنان و سرودخودرا آيون ازكران تابهاكران ! جغدها، خفاشان
 مىهر اسند زبيغام ستر

بسرائيه، بخوانيم، رفيق!
نغهة خون شون شفق
نغهة خنلـة صبح
رِردؤ نغهة ماست
تّوش فرداى جزدك و نوابِّث سرود دل ها ماست لب آ ليندهُ پاك ...



 تعليم ذقاشى بهم زمندان خود
 עرباعياته. دردحكليه پدشمنانه. جــرك



نيهئ ديكر در جين
!ا الـاتشى است كه ابـوىدود زدروان
اس
شا يعانى درمورد عغو عهومى.اعتصهاب
غناي ناظم و يشتيبانى وسيعدوشنفككان ان

 برعليه خود يى می برد و مجبور بهاتـرك


 نما يشناهئ هشهورش هو هآيا ايوانايوا نوويج
 میدود. اقاهت در ورشو و مجموعه شعـر
 Irrv
 ملاققات با آراكون، اولينششناسا نندا او بهفرانسوى زبا نان. تى كدنستانان، بـاكو


 توليا كووا. ياريس.شعرى برای ايا كارين. سفر بهكوبا وشعرطويلدرير تازازازهاواوانانه.


 رمان ورما نتيكه ,كارناهئ ريوجونوخروش ناظم در
 از فا تحان قرن بيستم است.سالاحى هميشيشه




 ناظم مشتمل بى V جلد ميشو ند. وجندين
 اين جمله هميشه ورد زبان نانظم بودا دمن تنها براى دهقا نان بیسوادآنا تولى

هى مرايه،

و فقر و فـا كارىشان آشنا میشود. در سال
 دا نشكاه ملل شــرق ضمن آشنـايسى بـا بـا



 ادادكك و بوخارين شركت مى كنس. اولين ازدواجش حاصل همين سا لهاست



 بيشن هى كيرد. در آنبا نين با آموخت زبان روسى، فغا ليتهاى ادبى خوخودرا دنبال

 Tارش دربا كو بهجاب میدسل و بزودی محجوب هردم آذربا يجان میى كردد . در در
 از V $V$ ماه Tزاد ميشود. آخرينحرؤهُ او قبل ازدوردان طويل زندان ، دو بالاز فيلم بود. هى گويند كهدراين كارجندانصانمادق نبودو بخصوص هنكاميكهكدرفيلمى تبلمينات فاشيستى مىديد ، بهدلخواه خود جماتلات راتغيير مىداد. دريك فيلم ايتا ليا يايكى كها ازتاريخ دم برای تبليغاتفاشيستىاستفاه اديا
 آوددن فرهنكك ادوبايى به افويقا سخن
 واد: دسر بازها،شما برایهمهيدنخوناسرا






 "خون خاهوش استه، زهـايشثامهأ دآدم


 فرا انسه، شهرت او عا لـوكير هيشود. سال
 سال زندان. سال بع،،ديسازهركا
 زندان جا نكيرى، سجّس زندان بـروس.
 بعجان ناظم.


 میبود. ولىدد اينجا ناكزير لز زبـانـان
 هماكستاكى بشُى . ازماياكوفسكى كمك

و هردى بود

## تا نها يت انسان

درجان او يكى یُدن عقوبت همه دردها
 سا لو نيك در خا نوادها انى از اقثـار بالالى
 زودى به استامبول نقــل هكـانـان كــرد. ناظم دوران جوانى خودرا ادر ايـنـ شهر

 دوران جوانى ، دورانیانیجون وخرونى
 تركيه و ايتا ليا . ادبيات تركيه نيز در اين زمان در فليانبود. ثعرتركيه از قرن دهم تمت تأثير شعر عرب و فارسى بود و شعرا افلب به زبانرملىء خود بىتوجه بودند. درهمان حال خلق نيز شعرخودرداداشت. دراوائل قرن سهزدهم ، بآ آنكه ادبيات تر كيه با
 شبك فرانسوى شد ـ ـنعرا ازطرفى هنوز در كسستن بندها ازشعر ددريوانه دودل بودند واز طرفديكر هنوز بازبان خلق بيكا نه . با تأسدس جمهورى تــر كيه در در rer
 ياريس براى شعرا به ادمنان هي آورد، ناظم حكهت با تلفيقي مبكغ ابربى وشرقى وايجاد رابطةُ درونى با زبان و فرهنـك

خلق اساس شعر وا دكى كون می مند.
 الـالى حرفئشاعرى دريش می كيردورانى

 دبيرستان نهروى دريايّى ميشود. اوليـ
 هيدسد. ناظم دد هبارزات هخخفى سا لها معدخود ، اذنزديك با دهقا نان T انا تولى

اديلمانه، هشت خا نوار كا لش كه هر يك r| 1 واسبدانيز كه متعالق بهدوستا ئيانكيلانى بود با قرادوادها يى دد هر تع نكهـارارى مى كردند.افراد هيعيكاياز اينخا نوارها درآن موقع سال نمىدانستند دورهم جمع


 داشتند. آنان باوجود اين همه ثلانى از خوددنوعندالى كو شت عاجنيو دند وحتى
 فورش توليل هى كردند يـك غــنـانـاى سير بخورند, علائم فقى و دردما ندكّى ازشئون
 مثلانوجوانان خان نوادهمها عهومأناز تحصيل
 نوزادان و خردسالان درهمان سنيناوليه
 , هحروميت اذ دكتـر و دوا فـوتكـرده بودنا...كا لشها، با وجود شرايط سختى

 نيستند... هخصوصا از ارائه فنون جديل
 بالابردنسطع توليداتشان مونا يقهمىشود. در واقع، اين مردم زحمتكنى، دركوه ور ور ج:كل و در هعرض انواع نـا كواریهها،




 درخت جنكلى اجـازه بكيرند . و اين
 ارضى وصاحبمنصبان رنكار ناك دولتى
 باستفاده از ه فا نون گسترش كشا كشاورزى
 مراتع و جنـكلهاه هاست و با استا استفاده از انـواع بند و بستها بـا بـها آسانى قططات
 ايجاد مؤسسات توليّ زراعى مبتـى بــي مناسباى سرمايهدادى و جها بها براى ايجاد
 اين وططات، درختان جنـكلى وا، هر جا
 .بخو اهنل بهدصرف برسا نـند.

 از خلال يك سخنى اني كه درسال براساس تحقيقات مبتنى بر شواهو اهي هينى ايراد شده است دريافت، (... واقعيتاين استك كا كا لثها نمى توا نند با فنون كهنه

 كا لشى احتىاذتأمين •برمترين احتياجات



بقيه از صنفه

## ...

توليد كنند كان خــرده هاى سنتى دجار خسارت شد و طبها ديريثت اين بخش اذ


 وضعيت زندكى اين كروه از دامناراران خردهباكه در نها ايت سر كمثتكى بهتحليل
 استكــه در موقعوت مشا به أنـان قرار

2ارند
كا
 علت نـيب تندكوه و وجوددرهها وبوششا


 بارجوددثوارى هاي كارشان درتو ليسنتى
 هراجع دو لتى برای احشامشان اجازهميا


 حيو انات وحشى ج:كللكه بـران جان





 كشورها، يك سنت بسيار ريشهداراراستا دين
 هنافع مالكان، وبويره، مالكان كورحك

میباش




 وسايل توليد ويانههالم مالكيتخصوصى
 اين كروه از دموكارات هالى انقابابى إثـدار بمالكيت خصوصى توجه بسيار
 غير استثباركى، بيان شد و در مورا برخى از ديكى كشورها هنوز به ايـنـ صورت فرمولبندى نشدهاست. اين كرورا از دموكرات هاى انقلابى عقيده داردر مـالكيت خصوصى تنـبا وقتـى سرشت


 دركل اين كركوه از دموكات اتهالى
 كوجاءٌ رايك عنصر مثبت مهه در نظم اجتماعى جديد , يكىاز اجزاء تركيكّ كننده واركانيك آن میانكارندان. درنزد
 كوجاك به مفهوr ثبروند آرمانى آنیا

تزديك|ست
عليرغم تمام اختالذاتات , تفارت در
 بخش خصوصى، تمام آنبا با اين اين اتر موافقند كه اين بخش بايد تحتنظارت موثر دولت باشد ثا دستيابي به هدن و تسريع كَايش عمدهتكامل كشور تضين

اينقلمر, ازذياتفرم اقتصادیددموكان




بِادداشتهها

 جآهورى متحد تانزانيا دراتحاد شوروى،،

 ₹- مجله (بردسى ماركسيستى:جهانه، YA
 دحهان سومه نظرياتفانون نمونهاواراست.
 بويزء، „دوزخيان زمين، نكاه كنيد


 lave - إي
 . Yo صم



برناهه خزب كارك كا كنكا

 بايد در ايندوره تشويق شود بخش، بايد تحت نظارت حزب روپ بوسيله بخش دولتى كنترل شود.ء (1- (1) دمr s. نيز نضّ ششابسى دارند. يشتيبنى ازاقتصاد مختلط ريشه در شرايط خاص هاى تازه به المتقالال رسيده دارد، يعنى , ضعف منابع مالى، و عدم تجر به فنى سازمانى ونياز اين كشورها به أسنفاده از تمام شيوههاى مـكن برايى دستيابى بهيك رشد اقتصادى چشــكير. اين مشى، كه دست آم برخى از از دموكراتهماى انقالابى از آن هوإدارى.


 موضع دموكرات هاى انتالابى دربارمى شكل حل الختلافات طبقاتى، , وجهنظر. آنيا بهمالكان كوجك بطور اعم، : ومالكان

 اقتصاد بختلطدوفاعمى كنتن براينضرورت
 كند تاكيد ميورزند. بعقيده آنيا، اين

 سرعت رشّد اين بخش كه باين بيشـً ا؛ بخش خصوصى باششل، تامين شود .


 اقتصادى و اجتماعى. أز لحاظ اقتصادیى ، بخش عمومى، بمثابه بيش شرطضرورى


 كسترده دوذا
 سعث كيرى سوسياليستى رشد , میانـانعت



موادار اصل اقتصاد مختلط مى إباشند
 بويزه، مالكيت خصوصى بر ابزارهــاى
 اين تفاوت بيش از مهـ ريشه درشرايط عينى دارد. ازآنجاكَ در درآفريقا حاره قشربندى اجتماعى هنوز ضعيف است وبا زندكى اجتماعى تا حدرد قابل توجهى

 توليد , بخش خصوصى بصورت مسانـ
 تعجبى ندارد كه دمو كرات های انقانلابی آفريقانى حاره بخش خصوصىرايك رشر،


 همخنينبا يد يادآورشويم كهآنيا مالكيت الكيت خصوعىى بزز مينرانيز ردمى كنتند وهوادار مليكردن اراضي مىيباشند، صرفنظل از از اينكه ازاين ياآن الصطلاح بران آى بيان
 كثور هها انجام دأدهإند. وضع در كشورهاى عربی، كه درآنبا

از كليه نمايندكىهایى شهر ستانها و دوستانى كها دريخشش
 بهيشرفت كار ، جهت تسويه حساب هر چهه زودتر اقدام

متشكريمم

# جهانبينى و ايدئولوزى دموكرات هاى انقلابى <br> (بخش سوم) 


 اغلب تزديكتاتورى برورلتارياراردمیى كنيند. دربرخى از كشورها ، مثل كينه ، اين تز را دردت میاندانتد منتها در شرايط محلى كثور خود و باتوجه به سرشت مرحله كنونى تكامل آنرا قابل كاربرد
 دبكتاتورى برولتاريا را ردمى كنتند بدين
 برولتاريا 1 ا نميخذيرند. درارزيابِى اين موضع، بايد بخاطل داشت كه،دموكراتات هاي انتلابى تصورات خود را: دربارمىى ديكتاتورى برولتاريا بطور عمدهاز منابي. بورثروايى اخذ كردماند. در تيجها انها تنها برجنبكى اججارو قي درديكتاتورى يرولتاريا كاكيد میروزند , آز أبصورت
 الجتماعى هـراه است، تصور بی كنتد.
 انقابق اينتكه آنبا بیكوشنه رزيم
 بيانكى منافع جامعى بمثابه يك كل، يا يا
 نيروهاى زحتكشث، الست، ونه بعنوان
 صا
 آنهانيز نقش تييين كنده تودهمای خلق : أ درساختمان واداره دولت سوسياليستى , مینويسد: دكذاد از منئودايليسوسسمايهـ دارى مبتى بر استثمار به سوسياليسم تنها از طريق فاليت سياسى زحتكششان
 برای ربودن قدرت از نيرورساى إتجاعى

 هوارى بومدين دريك سخخنإي در

 البته اهمبت اين اصول بستىى بهاين

 كيزّ مبتى كردرند. بالاتنرم اتقصادى دموكراتهاى انتّابى اكنون بجاست كينكامى نيّزيبهلاتفـي







 است. بسيارث از از هباد انتصاد سياسىى
 سوسياليستى به اينطريق يابها آن طريق هم درتداين اصول بالاتنئ , مهدرانجام وظايف باواسطه اتتصادى مورد اـ تغاده \%

 آنجه مورد نظل است بيوند دبخشعوبوىى

 بيجتته كينهای، خاطرثشان ديسازد كا

 شبود: بخش اجتشاكى كد مالكيت دولتىو


(9)
 نونيوار (تيبيكار) اكنريت دبوكراتـ هاى انتلاب است. بيخى از دلايل اين اهس را میتوان
جنين خا(صه كرد

ريشه ها الما بيوند هانى اجتهاعـى
دموكرات هاى انثالبي، بديبينى , حتى

 , سياسى , ايدئولوزيكى جرولتارياياي انترناسيونا ليستى؛ -اين واقِيتر ,ا بايد در نظل كاشت كم دهمانان اكثريت جعيت را در كشور هاى سابقا هستغره , نيهه رستعره تشكيل میدهند. , در جنين شرايطى منوهى بدرن شاك از اههيت زيادى براى ثبات ارْرذيم سياسى , آينده جنبث هـاى انتالب در اين كشور برخوردار است. - دمقانان در بسيارى از اين كثورهما

در درومى مبارزمبرایاستقارلار نتشمهـى ايفا كدمانداند . سكوتوره دربارمى نتڤى 5, 50, مترقيانه كينه مى كويد ددراين رابطبايد
 نيروى عمدهاكاكوبوند كه بوفقيتهاكاحزب
 - انديشه هاى كوناكون در بارهريشه
 يُيروهاى اجتماعى كوناكون , بنالمبات شتقابل آنبا. مثلا، درميان دموكراتهاى انتابى اين تصور دوات دارد كد فتـر سرتشه , برلاوه اين نظل اغلب مردراه باين ادها استكه طبقه كاركى در كثورهمایسابقا

برولتاريا دربسيارى از كثورهاي سابِا





## ـوجهنظر بدبينانه نسبت به شسربمثابه

هـك استمطارى است، دراين كشورها روستارا مركزخصايل وسنت هاي ملى بیى أنكارند. بدون شاك ،تيورى هايّ كم براهميت ,يثّه دهمانان درتكاملاجتماعى سستسرات , میكند، و كيز لنوم برخورد دقيق بآنبا
 شـك از آنبا شروع منشودك خصايص , ويزه يك مرحله همين را كلى , تغيير تابذير بكيريم , تاكيد ويزه برنثش دهمانان را با با دستكم كرفتن ئثش ساير طبقات ,كرورهماى اجتماعى بيوند دهيمر. نظر دموكرات هاى الققلابى درباره

## سياست و دولت

 دربارمى دولت وسياسترا بايد درهر كوني دولت سرمايدادارى بويثه، بارلمانتاريسم بورروازی جست. آنيا خط ششى ايجاد يك دولت خلقى از طريق انتكاء بـ تودهمها

 انتّابى اجتشاعى , اتتصادى بكار رود
 سياسى خود العالم ك5ردماند كي دياكنورلت سوسياليستى دبوكاركاتيك مىتواند اتتصاد سؤسياليستى را بنحو وونفيتاT بيزيناكند.


بايد بادآور شويم كد باكذشتزمان،

 كاصر كدرمارس 1971، در يك سخترائى كفت: كار كران هـراه با دمهتانان نيروىي

 آن عبارتند الزورشنفكىان، نظاميان بوردورازیملى. (1) حافظا اسددرسخنزائى


 هاى سوريه است. طبته كارك كييشاهـاهك هبارزه برايى وهدت اءراب بشمارمى آيده. اكمجهه رهبران برهه هنوز عتيده هارند


 آتنيا دزنوشتهها ,كتنهـهاى خود به اين تؤوى (بدرن شاك، براساس تجريّاتي خود) رسيدهاندكه لبته كاركى نتث تميين كنتده در تحكيم دستارزدرهاي حزب حاكم ايفا ميكند، جراكه سازمان دادن دهمقانان بخاطل سطع بايين آموزش آنبا،

 ايدئولوزيكىشان، فوقالماده دشواراست. جوليوس نيرده در يك سخترانيراديويى
 توجه امت . ار كفت : منبايد مى يذذيرفته كه تنيير دادنشيوهتنكى.همقانان كار سادoدای نيست. كارخائه بيشرفت
 درآن تمداد زيادى بايكديكى يا بـراى كنع خود يانفي سرمايهدار ويا منافعكل هلت كار میكند..... , , سبس میانزايد متاسفانه هنوز بسيارى از دهتانان راه بيشرفترا در ايزن مياندا كـد كه مركس بتوائد مزءه كوجكى را در تـاك خود داشته باشد. درمورد خزب كاركى كنكو بايدبكوييم
 بورسيله سلف اين خزب، يعنى جنبش أثتالبى خلق نيز برسميت شناخته شده بوه. الما در اسنثاد خزبى تاكيد زيادى براين اصلا میثود. اين واقيتك كمخزب شكل كـرنته , درمنشورش خود راحزب برولترى، بییواند، نمايانكى اينستكه،

 رهبرى آن دارند. در برناهـه خزبدنيرو -


 ايدئو لوزيكى ضيعف است ،شالودمائقالب
 اكى بهـ از لهاظ كیى بسيار زيـادانــد - كروههای ميانى (خرده بوردوازی، جنبشهاى جوانان , واثشجويـان) كـ هنوز دجار نوسان بيباشند.، (ث) نتش رمبرى كننهه طبقه كاركى در
 فرامبناد سازمان سياسى متحد جبهي ملم جمهورى دموكايكايك خلق يمن، وبويثم• دربرئاهـآن، كاكيد شبده اين طرزبرخور دكاما كلا جديد درادزيابى
 كثور ها إز اهميت فوقالماده زيادهى

隹
 سر دربياورد، مطالهن بسيار ميكرد. او بهعضويت جمعيت اهنر وغلومه , و كلوب

 وغيره، بهمراه راهنمهاهاى مجربى ترتيب يبيدادند.
ا, دريك كلوب توريستى ثبتنام كرد.
 عنقاط مختّلف فرانسه , كشورهـانـا هـسـايه ترثيب ميلاد، ار توانست بدين ترتيب از نواحى هختلف فرانسه، ايتاليال، سوئيس، Tالمانوحتىواتيكان، ديدن كند.

 شوخي بـَويد: دبهتر است كا كا آدم در ايام تعطيلات بهكردش برود، زيرا آجيزهاى بسيارى ميتواند ياد بكيرد، ثآنكه وقا وت وبول خودرا صرن ديد زدن شنا كران ورساحل دريا كندا سافرت، تنـا عشق زندكى نكوين بود. او درمخارج خود صرفهجويى ميكيد با بتواند بهسفر ومطالعئ سازمانبها , ارضاع كشورهاى ديكى بيردازد. تكوين بهتدريع باكار سازهانى آينده خود آشنا , با انثقابيون الجزاير، تونس، مراكثى، مادامكاسكار وديكى نقاط تماس برق برار كرد وبد كاك آنها داتحاديها هستعمرات،



 أز خارجيها بود.اكثر اهاهلى مستعهرات أ كار مندان يا كاركا كان تشكيل ميدادند , ازآنان كسانى كه كطور مرتب در در فعاليتهاى اتحاديه شركت ميكردند، از طرف بليس تهديد بهاخراج از فرانسـه

نسيارى از فرانسو يها، بدهنكام اطلاع ; تدابير استعمارى از قبيل باليات بر الككل، ماليات برترياك، اختالاس، مقروات اتيات


 حيوانى استح.، ،

## ككوين و دِمتانثي، بهمنظور شدت

 خشتيدن به تبليغات كستردن دامنـنـ آن بهانتشار روزنامهاى بها بامنام (لويارياه دسيت
 هارتينيكى مقيم فرانسه اكثيرا وكيليل،
 حرفهاى , خانوادكى قستى اعظم وقتشان زا بيكرفت. تنها كارى كهاز آنيا آنها براى

 ناجيز آنرا ببردازند. نكوين برایى ورز-
!eقيه درصفحه


## خاطراتى از عموهو

ارد هر دروز غذايشرا نفتى، در كماجدانى جدنى تهيه ميديد. جيرءٔ غذايى او، يك ماهى شور يا يك ككه كوجك كوشت بود كهبه دو وعاهد، صبح وعصر، تقسيه ميشد. اغلب اوقات

 اتاقى كوجچك درهتل محقرى دريك محلئ كاركرى بود. اثاق درست بهاندازازهاى بود كه بتواند يك تخت كوحك ريك فلزى، يكبيز كوجك , ويك صندلى را درخود

زمستان دراين اتاق بسيار سید میى شد. هرصبح قبل از بيرون روتّن، ناكوين آجرى در اجاق آشيزخانه مي كذاشت
 مييجيد , از آن براي كرّ كم كردن

رختخوابش استفاده ميكد.
 هصر را بهمطالعه در كتابخانانه , رياشر كت رد بحثهاى سياسى بیاكذراندا. غروب بم ميتينكا ما ميرفت. دراينجلسات بودك



 تكوين تقريبا درهمــــ اين جلسات صحبت ميكدد. چجوناو تنها خارجى حاضر دد جلسات و انسانى خونكيم بوده، حاضرين باعالاقه به صحبتهايش كوش مىدادند. ا, بامهارت جهت بحث را بـ سائل مستعــرات وبخصوص ويتـنـام يكاكروز دكت كو كوئه از هينوتيـز
 بيهاران از اين طريق، متفاوتبود، برخى موافق وبرخيى مخالف آن بودند. تكوين بـسختى به هيينوتيزم حمله كرد: داتوسطا
 فرانسوى ماراما تحت سلطه قرار داده , استثهار كردماند. دريكى ازجلسات بحث برسر بسنـله ايرلنديىها , ك5مایها بود وسخن كويان هـمىى شديدا سياست انتليس , وراين را محكوم ميكىدند , ازخلق ايرلند كره دفاع مينـودند. تكوين ازاينفرصت براى تشريع نتطهنظل خود استنفاده نمود: . خودرا با تمام وجود درصف درم دوستان


 موافق اهسته، ولى ميخواهم ازشما سنوال
 نيّ مهكوب كرد , ازديكى خلقهاى تحت ستر نيز دفاع نهودو؛ نكوين هناماميكه ديد همه با نتطه نظل او موافق ميباشخبا به تشريع نظل خود درمورد ويتنام يرداخت. دراين جلسات جاريسى، همهادكـونه

 بحث قرار میكرفت ومردمانى از آقشار مختلف واز سنين كوناكون در آنـا
 اسبق، , كلا, نويسندكان، كاركمان، تجار. فضضاى حاكم دراين جلسات، هـا از صميميت, دموكراسى داس بـود؛ بسيـار شبيه بهفضاى دكلوب زاكوبنهاناء درايام انقالاب فرانسه. در آنجا انسان ميتوانست بسيار هيزها بياموزد وبا اشخاص انـا بسيارى آشنا شود.اين امن براى او بسيار مفيد
 رو, بود. در كشاكث بحتهما، در لحظاتى
 حلدق قرار ميداد؛ عمواره آرام , موق باقى میماند. ا, هيجكاه از خود بیخود

ريختلف هوجب ارعاب او شوند. درحاليكه


 آيندا هندوجين از او براى حكفتركوه

 مامور المنيتى كه اورا جون ساون ايه تعقيب ميكردند، تحت نظل بود. ا, اهميت زيادى
 سخت وششكالات بیدريى كدبه خاطى
 بودند، مواضع خودرا بهدهانمى
 هقتدار . . . تं 11 .... . افزايش نشان هوهاهله (رقم تو ليه حيغندر قفــــا درسال • •هr آ


 استخرات شد).

## 


 كون


 حما يت شد. تاجائي كه بها ينقيبيلسرما يه


 ازخز انئه هملكت تقد يم هميكردند.

 سنتىدرينميداشتند وبهس نوشتمهيليونها ذحهتكث دوستا با انحصارات خارجي وبا سوها يـه كناران




 و




 شتتى، با اين تضييقاتى كه برايش وجود دارد، در معرضرقا بت شيوه: توليد جايدي إمدارى استكه روا بط سرما يهداریى بـر آ آ

 جنب4 جنل مليتى دارد برخوردواراست....
 هزينئ حلون نقل . .
 (يعنى برای سرمـا يهداران بـرانرك)، از

 سياست حهايت از رورابط سرهـا يهدارى







 , اخلالددر كار تو ليد كنين كمان خردهيـا



 روستائى نيز كماك شود.





 ترقيخواها نها يكهه در اين كشورها جر يان



 سياسى اين يا آن دكى كو نى وا وا با نجام
 وجوداين، كرايش تعيين كنتندأ رونلـ




 " است 4 دي ديكى بيا نكا منافع تورهمانوسيع


 مى توان ازاين ببعلا براي مسا يلزير نتش اصلى قا يل بـود و روى آن تكيه نمود:
 ميان برداشتن ما لكيت ارضى فئودالى،
 حاكميتدور لتهاى

 عظيمى درجرياناست. طبي إى است كها , ادامه دارد

## اـيرنويسها



## rry. ص.rr e. rar

Les Nouvelles de
Moscou. Supplément aunuméro 27, Jaillet 1976, P. 9
Le XXVe Congrés du -r
P. C. U. S. Documents et résolutions, P. 15.

 oo سنتى بهاجرا كذاثـاثه شا, در تعقيب اين


 لحاظط، باخريد هو سا سا (له جندين مهيليارد






 فتط به هنظور همهميو ندى با با انـحصارات ات




 رينبه باك كتى ونت ريسى، بازهمبرمهيز ان
 ايران بيافزايد.

## 


 ور و


 ر د.
 صنائي غذائى ونساج



os

 : از ايـنرو. هــــــارزه

 مإيهداي
 رجسبك كشورها ومناطق هتنوا وانواند واين
 اسلوبهاى اين مبارزه كوراكون اكون باشن.


 هوذوع قبل ازهر جيزعبارت ازاين است

 سياسي دركثور ازجهـقراراست. ازايندو،
 ورززوازى بزرزك اداده میشوند و روابط
 دها فل فئودالى و ارابـا با بـى دارنا (جون




رما يهدارى اين كشوروها راتأمهين كنا. sر


 اقتصادى نوزايىملى نا




 متعلدند (آنكولانا، موزامبيكاك، الجزاير،
 كينه، جمهونى دمـكرانيك وتودهاناییین،



 انجام يــا فته در كشورها يـى كــه ديريست

بقيه از صفحها هـ

## (گَ

هردم شناسى ايــسان ان در هنتمين كنكرء: تحقيقات ايرانی-دانششان ملى اينسران؛
 دا انشجوياندا نشاهاهصنارينى). كر فتارى دامهاراوان خردهوباى سنتى
 نتايج اين تضيقات دا در كار و ز زنــهى اين قبيل زحمتكشان هـيى توان يـا فت.

 قدر كهاين دامهاران ان ستتى در هعرضكم


 دامدارى مى كنین از حمايت و الـ الـتفات
 كنشّهـ - بنابه آمار دور لتى - هبلغ يك يك ميليارد و صدو بنجاه و سـه هيليون ويال از با ناك تـوسعئ كـــاورزیى بـالاعوض

 بؤساسا تشان اختصاص يافتهاست... بنابر











يكى از دختران بارز، كثخِيالـ جوان






 بتنشاي سوسياليستها. آراء زيادى بـ



 بسيالد جالب خراهه بود اكى عكـى ازاز


جاب كند.










 بيش كثيدن سـثلد ستسرات , خضورا


 ريا بـ بينالكلل سوم رفت. يثشناد









 - بستها بايينالدلل سوع راكهاداديد.
 دربارة استراثزي , ثاكتيكّ بيرلنيى ر وضورات ديك صحبت میكريدي، من جيزى دستكير نيثد. رلى با اينهار






 شيزى كین بـايث بمارزه هيكني،
 بدين دليل به بينالملل سوم داى دادمر.
 شـا بامن بوافنقيدٌ
 خيلم يشرفت كركمامد.





 بينالهـلل درو بابقي بائد.




بو هى، ناميدند.

## 1- Nguven

r بنظرو بالياتى است كا از از المالى
 , 'رانسويان ازيرداخت آن بعان بودند.

هنكابيكه علت اين عضويت از ار سشوال شد، جنين باست داد: دزيرا اين
 كثور من دفاع می كندي تينا سازمانى
 وفادار بائده است: آزادى، برابیى،



 بينالملل سوم ملحق شد، يا بينالميلن
 كا كذشت. قبل از جلسه، هنكام جلسه , بعد از جلسه،بحث جريان داشت.بحنّا، بدرن وتفن، كاكمى متلاطه , كامى حتى خزن آرد بودند. اعضاى خانوادهمها، از

 دردمقابل بسرها قراد مى كرفتند وشور مران درمةابل زنان. نكوين سرابا كوش بود، ولى از
 داشتتل، جيزى سردرنئى آردد: سرمايهـ
 سومسياليسم، انثقالبابتخيلى، فوريه، كاردر ماركى، تجديدنظر طلبى، آنارشيسمّ،


 عقاكيد بسيار متفاوت بود. روزذامهمهايى ك دانُتتنه، مرتبا حرفهاى يكديكى را رد .



 كرورس، بادها از ملت ويتنام ششتيبائى كردمبود. عقايططرفداران إيجادبينالتملل

 در ديوبو لى، اركان رسمى بينالملل دورّ،
 بوضوع هشخص انجام ميكرفتا دكيائى از السائل , الختافات ديكى نيز وجود داشت كه از زيادى بيجيدكى، انسانرا بـ سردرد دبهار مبكىد. يكبار در يكى ازاين جلسات، نكوين
 عزنيز، شما هثكى سوسيا ليستتهاى بسيار
 طبتأ كاركز را ار آزاد كنيد. ينابراينجه
 بّ دورنيم ويا انتزاسيونال سوب؛ نتيجه









 هنوز بسيار جوان بود.

خاطراتى ازعموهو


 خوب نبود. بنابراين مجبور شد كد از از سيستم ديكىى كمك بكا بكيد.او به هنكام ميتينكهاى بزركك، روزناهمهارا بين مردم بخش می كرد؛ مبس بالاى تريبونميرت , خطا به كوتاه خودرا بدين ترتيب آغاز می كرد: ددوستان عزيز، دلويارياه مجانا دراختيار شما كذاشته شده است. ولى 51


 كه ناجيز باشد، باكثادمرويى استقبال

 ارقات سخاوتمندانه كاك بك بيكردند. اين امى موجب بیشد كه عوايد با مخارج سربهسر شود وحتى كاهى اوقات سود كمى نيز بدست آيد. انتشار دلويارياه

 نيز دزمقابل، از تصام امكانانات خود برايى آم جلوكيىى از بخش آن در هـ دنتعرات استفاده كردند. 61 نكوين حاضر بار با تسليم نبود. اوبه شيوهمالى مخفى متوسل میشد واز دريانوردان همدل تقاضا مـىـ كرد تا زوزناناهه ها ها رابمقاصد كوناكون
 شسرستانيا، اكثرا بیى بواد بودند، ولى با اين حال براى حهايت روزنامه، مخفيانه بول ميفرستادند. الا دانشجويان ويتناهى باريس النا
 ترس نه بهاين علت بود كه آنها از
 كه بسيازى از آنان دوزنامهرا بطـور
 آنان از اين بود كه به هـكارى با بار


 مستعمرات مى آمدند، موردبازجويى شديد قرار بیركنتند.
يكروز، يكى از يسران دكوآاكثجيو،
 بكاسكناس هفرانكى روىمين كذاشت ,كفت: دبفرمائيد، ايـن حق اشتـبراك روزنامه ست.ه ومبس باعنجله خارجششد. كسانيكه در مستعسرات , بخصنوص
در هنــارجين، (لـويارياه ميخـوانداندند،
 كو:آكونى كه وجود داشتا كار روزناهـا
 هواى ثازماى براى خلقهاى ستمديده
 سوسياليست درآهم. اين اولين بار بود كهيك ويتنامى عضو يك خزب مسياسى ايك

فرانسه بیىد.

[^0]
## سالام بر خمينى!









 ديدنذ وبانائايمان آوردند.


























 وجانكه حق هرانـانـان است بريان اند.
















 ك




 وانـ








 ازسرداه خود بردادرد






[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

