ب. كيوان
مبارزه براى بيشرفت اجتماعى... (ץ)

## راهرشدغير سر مايهدارى



 هميارى تودههایى دهقان است وغيرْها






 ثيايبا







بقيه درصفحه \&ُ

 شوسيا ليسم كه بتوا





 هى اين تبيين تـو جه جلب نهودا


لنين با تحليل زرف وضعيت ويثة











4. 1

## $\sin _{\infty}$ gels

##  تصويبرسا ند. <br> بقيه درصفحه

ب . توازا
شناخت انحصارات ( $)$

انحصار و رقابت

انجصارات و رقابت در عصر امثرياليسمم

































 درTا
 دموكرانيكانخلقيهن درعهن وإينختاين


 نتيجهى يك يك ويش طبيمى بود 5 اك بموجب

















 "رمثورؤوليت، نیارفمان هى كنـد از بلد كو موزيكسيكاريخشىهيشود.






 كاناني كو يت ،
-
دوازده ساعت بعن در فرود كاههاوانا
بياد. مىشويم - زمیين وآسمان غرق در در
بقيه درصفشها بان
تلفن جديد سوكند:
THFYA

## بار ديگِر ، قانون اساسى

























 فرّهودها ندا: ٪اينها حق دارند در همل هيز هايىى كه بـايد تحقق بيدا بكنل رایى بدهند\& ...

 !eهترين وجهى هطا ابقت دارد.








 بقيه درصفحه

## فر ناندو مورائيس ترجمه: بهر امج جبيبى <br> جزيرهسرح








 زامتناسب تكيه برقّدرت عظهيم خلق كيد وبيروزنثبا.





 كوبا جرواز هی كنیب

زا
 ．．



 ＂وليّى تودo



 ＂سَّه،




 ，اقتصادى توليد خواهد شد ونه بهدلايل زيبائي شناماسانه يا اجتماعي．


 ，



 （ا）









































隹












 צرن




 ，隹
















 ， می شارد．







 ，
 ，
隹

## ادياتآينده



药


 اسس بوجود نـى اورند


 ，
为
城

原
位

 جود نّالد د
涂


屋



 S
相 度
屈病隹
层



隹


屈
 اجتهاعهى و＇

 جالبا









 ，









．



 ＂




 ，






4－Von densteinen，Unter den Naturvolkern， P． 326


 （ $\Delta r, \Delta r$
 （VAscata）lxil Loo－ 9
 （1－axa）（ 11
 ى

 ， كا





（i）$\Delta$ Q 14辑

观



















 اينست



 1）












 هن ونر ．















 زن









# دربارهبایههاهاى 

 سكاترجمه：ف．آذرمهر

（ $\uparrow$ ）








桯 G，








 كا


















 ．



سرشت＇＇ككنولوزيكى يك فراكرد توليدى معين، در شكل
 خود دارد، كه ها




وبِْاى دار ند، وهر كارى عوويقي خودرا دارد．



 －يشو ندA．

درتهامی اين هوادد وزن آوازها بشدت بهوبيله هـونونى

4－1 امش

全 جا ， وستیى اذ اوضأع برزيل بـا خا خبر اسن؛
 1，إم وكار Y بقه درصفحها
＊


 ＊ى ： S




[^0]位

， خروج سا ساختمانفَرود
 اين كلمات ويتنامى بسازيم كهه از اربارزيباترباشد． ل










 54 اين هردان ريّوى هسلم ردا
 جـوان نورسي در انتطارام بـــوده ابت


 كوبا هستم．وفتى جواب هي میهم كه هدف

 ？



بقيه ازصفحه

## 





 هـى كردندن
2



 دانـند در جه تاريخي از از برثيلى خارج

كوبا هرا اذ ون بهثكـت مى انداذد．
 كاريك روشن، در اتوبوس ديلن بيون بودمر
 اتوبوس جرت میزد .خستكى مدام كار
 درباز كشت از كار، در اتوبوس ديسانه

 تكيده، خشمبالزشيشئن غبار كرفتئهانوبوس
 اورا بیىاثى ساخته بود. درصف يردانيانٍ كتندكان قيط والم بانكهایى خون آشام

 , عزن كرفتّ بيمارستانها همراه زن

 زير بازوش، يرازقص و ودارو، باجشتهايى
 كنان، از اين اطاق به آن الطاق ميرفت.
 حاشييٌ حياط أمامنادهما، درزير درختان
 كود كانش به تفريح آمدهبود. سـفرمايى




 كود كانش ,ا مى كشيد وازرآنجا دورشان
 رآجونجامى زمر درول میريخت:شرمنده من! كود كانم، دستم خاليست، بيشارْاين

> بلويت ينها خيره نشويد.
 يرواز , ارع كَلولهما، ديكى آن مردى اينى
 بيروزى بود.انسان ديكرى بوبود.جشـهايش ,أكه يك دشت سبنز ازآن صفاهمىباريد

 , جهانانوارانان، باظلملم وبيعلالتى،باناراردستى

 آسوده است , درهر ظلم ور بيعدالتي،در مرتجاوزى به حينيت وطنم، از سر كينه بيامى خيزد. بدخيابانانها مى آيب، آهادردنبرد
 حضون دارم. روع من يشتوانة خوشبختّى
 كللاى سرغ شادى و درنبرد، بـرايى

 خيابائها درمیآيم.






كوربم سرئزدمامب. نمیدانم آن آن لالهمايه كا بركورم كاشتهاند هنوز كلاندارديانيانه
 بريده , دانههاى آن ميان جاده بخت ششده. از اين دانهـها حتما تسبيحهاى ديكرى ساخته میشود. ازهم
 يزدى مان كم شده. بادآنها رابمهيدانهانى يكى برده است

## خخدة خششكى كرد. انكار صيخأعفَابى

ردردأى خاموش.
رفت , لبجوى كنار خيابان نشست.
 بود آثمراه ديكىان بسى كاز ببرد. بهاين سو

 ازاين تن، از اين قالب كوشت , بی خون، ازاين جسم مردنى وفنابذير نجات
 اخصاس بیكنم كه مردن، رها يمىازتنكناى
 كارى كد بیتوانستم بكنم ثا كا زندكى خوده را الدامه بدهم، همين بود بود. از اينها كذشته به مردن من احتياج بود، اين وطن هحنت كثشيده بـخنونمن نيازداشت، هثل بستان ولايتمان كه در تابستانهر قطره آبى برخاكُ آن دانهُ سرخ وشيريرين
 خرجزه , شير: سرغ هندوانهاياى استا بهاين خون تياز بودو مقدربود كه من منها اين خون رابدهيم، خرا خرا كه وطنّ يعنى ما و مايعنى وطنا وطن بدون انـ
 محل كذرباد , طوفان است وحتىارواح جانداران ازاز آن نـيكــندرند، سرزمين متروكى كه خداوند هم به لعنت و بـا با با تبرك آن نيازى نديبيند. والما وطن باما سرزمينىاست آباد، روستاه هايشيرازبستان


 مميشه بكار، خانهه هايش آبادان، كوجان

 , شرف است حونكا ها ما باشرفيم وعبرت خودكاككان , جهانخواران امت جونكه مامبارزيم

 آ آشين بازنتى ماند. اينّك، كمى دوتى از خود، بر كنارجوى إي اب، او 1 ا بهتى میديدم، طور ديكزى میديدم. اين فاصله، هيئت رنجور وستم
 خميدهاش كفتى انبان رنجو كار بود. اكى






 كشتند تـا آدرسىى، نـانمى،
 بانكى بيدا كنين، وجيزى نيافتند. آختر آن آن
 بودم وهمة السنادو هساراركم توى آن آن يكى
 خيلى كالميد شدنا،. نمىدانستيتند جكنا

 1, ايكران هم هبينطور, يكى يكى دفن كردند. جوهر رخوت آميز، زلال وخيارانكين

 فشردم، سيم ازنس كيجهايى مستى بخش سنكينبود. شهيدسخن می كفت، آرام و و

 ازمن كرفته بودآرام آرام بك بكيزد.صدايى
 كلمه صتّن أوخميرهاى ازهيجانوحر كت بود، مثل صداي كام امهاى بدر درراهروى
 ,استقبال شوقزذة كود كان دريىشيرينى، هثل صداى آهستهر خشندار وخويشتندار مادر درشبهاى بيخوابي طفالان، همخون
 درهها رابهم میدوزذد , صخرمها راصيقل میدهد , كام تشنه دشتها , ا همرامطراوت بهار سيراب ميكند، هونان هيانهوى منظم ودرشتخوى موتور عظيم كارخانانه ،جون صداى خش خش خثر خثك جاروى رفتكىان درسحر كاه خلوت شسر، براسفالتخخيابان
 تُون كانوايان. كفت:السم اهامقلى است.









 كارخانه وا درحرخهاياى دستى به انبارسىرسائدم. بعد از شبهادتم، همينطور كا 5


 وإرد، اما عرف شفا را ووى بيشانيشن میى كيُنم. جكنم. هرحه دراين وطن بيشترزجر كثيدم بيشتر دوستش دارم عاششقى هستم كثاناز معشوق راهى كشمر. معشوق زجرم كىدهد اماازاين ثكنجه شادم .من عاشق ساده , باكباختهام. يك لحظه نمىتوانم دركورم قرار بكيرم. مدتهاست كه به

كانكانورده. ياثايد كايابآبيز هسبت

 ,
 بردند. اينسه شايد يكى ازآٓن كسانيست كدر اشتياق شهوادت فيسوزند. الها او
 كمجنين بخواهد. كـنتم: شايد منظورت
 باهمطان نكاه صاف , زلالر , تيغئ سرد 1, سرزنث دربرق فینى جشهـا هيخراشيد، كفت: نا ن، من خود شبيدم.
 حس كـردم لبخند تسسخر را برلبانم ديده بود. شرهمنده شد. سرشرا زير
 بهاو بنمايانم. كشبار كمنت: خب، كم اينطور. شهاجطورى , كجا ششهيدشديدا سر را از كزيبـان برداثت , بـ بـ


 همتد سيب آدم وناى او هيئت تختهسنعى تيره داشت كه باران , آقتاب آنرا هيجونشبشه صيقلداده , باكيزه كرده

 نكريست ـانكار انيس ويراهن مىخوامت قلب خودرا مخاطب قرار دهد، كذن: هفده شسريوون هيدان زالها شدا ميدان نسهدا. دزهمان ارلين ركمارها ثسيد شدم. بمديدم كه مردم مرا دورى دست برداشتند. ورى شانهانهايشانبردندا. فككر مى كردند هتوز جانى دربيدن داومم. الا من برده بودم. مرده بودم الما در

 آنجه دوع بدا درجنالكال عذاب خود
 ا, أكا ; ,

 روحى قوى قرال میداد , دوبى انسانیا درمورد ساهلامت عقل ار بشكاك بیانداختّ.

را درسر عقل آورم• برسيدم: خب، بعداز
 به كا كا كشيدو
باته خيابان كه هنوز غوغاى ركبارها ها
ودود غليظ, وازدحام وكاكدودر آدمبابوكاهى اتومبيلها، آن آ آكنده بو2، نكا انداخت , سرفهاياى كرد, كفت

 كـفتّم يك آدم براحتى توى آن بنا
 از آشیال جندين دوزه بود وسوى
 آهنياى سوخته,
 تمروا بوشائده بود ان دوررز بيتَ به اينسو، ابـ سربى



 برقى. ساكتي، هيجون بددا كرياس
 مردم ثيدريدند. شلبك هداوم ركمبارهـا از بائين خيابان انساندا بستوه بیى آردد. رود غاليظل برخاستث بودكا بوى باروت




据

 باتعجب بهاور تكريست, تمجب نداشت، ارنيّ بانتد هن خسته , كوفته بود





 عتاببآلود. انتالر حس كرد كه ازدمهان



 يكا خوردم. بدكت , وشلوار سياه , وارنتشاث ك يردٔ تازكم از غباد برآن

 بيربان سيب آدش ثا خورده بون عرقكير يتهدارش كه از زيد بيراهث





 براثر حوادث اين جَند روز مثنزث كـى



 .



 دهو كر ائها بورزوازي ملى امـان نونوذ در سياست






 دموكراسي انتالابي كشورهاماكدد راه










 المهريا ليستى در سياست خادجي وجها
 است، مـاندنه، اجحاي املاحهـات ارضى
 فئودالى و سرمايثدارى. واكذارى زمين













 يغنیدرنفي راه رند سرما يهدادى واعاعلام هدف سوسيا ليستي يكا نكى دارئد. قا نا نون اساسيجهها آز ادى بخّش ملى (الجزاير)
 , ستاخيز عدبى سوريه، اسناد دهمين كعكرة فوقالادادة اينجزب، اعلاميوهماى





 -

كنّندكان كوجك شهرهـا و دوستاها


 ترقيخوراها نه و بيشرفت افتصادي بريائ


 انتَالبى، فومولها
 راه حل وظايف جديه دور میدين انـا رد





 T T T ايـن ا


Vبقه درصفهاه

## ويتبهوونك <br> Viet Phuong بايانكىهـا مى جنتگيم، پسهستيهم



 دست دردست همبرمیافقاذانـد.

با با انكيها مىج جكيه، با فلبها يمان
قدرد تمنا جون دريا.
 باتوان آنكه طى بيستسال

دزبر ابرغرتن زمهن لرزاندها بهبهايى دنهن

 با





هردم ها رنجور وبيهار
 راست مارا باجهبه همى برد.
 . 5 كلكون همجون وك نهان رواى رستا

نتاطى جوان



 حماله مان بیزورتر شود.
 هرجه دردمان بيشتر،

 يسر ان دركنار بدر ان
 تاجای آنان را بكيرند،

درسرزمهن ها انتقابوعشق هر كز أزه, جدا نبودهانه.

سراسر زندكمـان



برای جناك با با نكيما

ازآن دمكه يك شب بيهار شديم
 اذ دست دادهإير
 بوك كن خورديم

جناك با با نكىمها جادة هاست


 بیشكو. و ستاره باد
 كي خرا

> بسرزمهن جنوب تامارًا برجادهآينهـ رهبرى كين.

> درهمثكسـتن يانكيما...








 بَاندرو ثاهزار سال دبكى

 كه نهجيندان زما نى يشي اذ اذين


 ارزّن تهانت
ازا ايندو ، هينوانيم هم امروز نونتن آفاز كنيم

 بروازكنيداء

- جهل رينع تومن، خائوم. مادر با فروشنده جانيانه بيزد ك قيس
 تالاش بيكرد اورا الزخريد نصرن كنير. دستشقرا بكتثيد. جادرش را بـيكثيد.

 كرفتّ بود. كونه هايتّ كلى مينود.




اورا بهعقب همل داد بكمفت: 1 - 1 - 1 -



 نيس . من ارنو دوست ندادم ... اصلاكيف
 مادر ششنول بود ربیاعتنائى يبكىد. ديكى

 ,

 كوبيد. - .... ذليل بيرى، الهـ.... يددةوراستا بين جه غلطى بيكني، خير نديده. و از
 كا صدايش در مبازه بيجيد. فرششنده

 كردئد. بسرك زير شـلاكق كناه اين , آن بنضش تزكيد. اشثك از ديدكانش بـي



 بشت جادر قايم شود، مادر بول كيفـرا
 كيرون برد. بـس آخرين كثاه خودرا بها كيف دلنواه خود كدروري ديوار آريزان بود انداخت. بانظرش رسيد ك كا كيف رارد كريه ميكند واز قنل مهايتص اثشك كيريزد... خواست بيشت آنـرا نكا نـاه
 بدنبال بادر كثيده شد. 22 راه مادر زيرّب فحش ميداد ر با
 مجبور بود دنبال او بدرد. كاه صدايث
 با دقت كوش مبداد. - يست نطرتا... هبهى بجهمها، تا وقتى نديدندن، بالون جيزى كه دارندراضمان

الما وقتى ميبينن، خب بيخوان.
 بود. تابعال بادرش رابه إينحال نديده بود. نمىانست جرا اينطور شده. ركى ارتبال إينكته هارا باخود ونوراستثاش


 ,
 نيباردد، هثل ياكنوع دالـوزكبود. دلث ينخواست


 بوده آنهه توى خيابان. بسر يلكّبار ديكى
 بود. صورتشرا ثبيه همان كين ديد كم كا ك5,


 للزيد وبغضاثن تركيد. مادر غز زمد. باز شروع بافحش دادن كمد. بار هـ نحث داد. بمهمبه هيز فشش داد. دست بس,


بارجد كفت:
 ميلزيد. ابيوها را دردم كثيبد باحالتى
 برداشت، جخندبار آنّا برائداز كرّرد، كوشه بلبارا كیى بائين كثيد وسرش ,
 بود. بادر بشتشرا به بجه كدد وطورى آر


بنجاه تو نو

ار درخت.


-
 بادر يورش برده بوه، هوارا جا جنك زدن

 ادزونترشوهم داريمه... شما اكه ميخواين، ادزون ترشو ببرين.

 كمد. خواست چجيزى بكوين، اعتراضى بكند. باتندى باصصورت برد نكاه ك5. الا بيزى جلودارش شد وفكى كـده:


 صورتث كو كونته، رنك كا شده بود. با خجالت آميخته با غرور ساختى كفت :
 دوى جوب قالبدار مدد، داشت بهجاى ارل خود بريكثت سنجات شده بود.
 نداشت. بادر عمدا اورا بامسوى خود ميكثيد، دستشرا فشارميمداد. بيخوامت



 در حاليكّ كدم وغبارش را بادمتشال

 تكيه كدهم بود ميائداخت. دراين بوقع بسّ مادر را كثيد , كفت: -
 بومر...
بادر رشتشر را با بـ خـروشنده كـرد.
 ار كا كاه بيكرد ائهاخت. خواست جيزي




كشيد , صورتش را بوميد ,كنت:
 تو يك كيف بيخواى كه توش كاباباتو بذارى، خب، أين توهم میتونى كابِ بذاری،
بـس اينبار با لجاع كفت:

-


 5,

 ديكشش را كه برانر ديدان كرنتن بيد

 خود كثيد. بسرك كم كت كت , شلواز

 آت آشنغال بازارهه،

دنبال بادر كشيده بيشد. هعههـه , برو بياى زُيادى در بازارجها ديده بيشه. در دل ستونهای نورى كي

 بيزد، بيثه ديد.
 |مبياء آنّا برانداز ميكرد, , رد بيشد.




 از ازكيف يكى از شاكردان مدرس خرشوش اTهده بود وبا آب وتاب از قثنـى

 ترين از آن كيف شده بود. وتىى
 ارا بازميكرد وآخرشرا بهكين ميكشيد.
 - وردار بجهار بي يك كك كيف واسشبيخر. ويدر مثل هيثن جشبمارا تنالك كَده بود ,به بيشائء، خود جين انداخته , كنتّبود: - دلم ميخواد، الما إزكجأ میتونى، برو ,استض بخر. تازه، كِف بارسالث هنوز ونوه. داره استظفاهه بيكن. ديكه بيخواد 8
,




ماده , ,كتّث بود:

- تو درساتو خوب بخخون، معلدت ازتو

داضى باثش، واست ميخرم. , او درس الوت هايشرا خوب خوانده بود وبعلم از ا,


 ابروز ميخواست بهتولث وفا كند ,
 أيستاد. جادر بادر را كثيديد , كمت:
 مادر كه جيزى نديده بود، با جشـان جستجوكى اثشياء مغظازه را با احتياط يكىيكى از زي نظر كذدراند. بعازمى بزركى بوده. برخالان مبازمهاى ديكي تيني , رناك , درواد بود. همباجين دردآن بتشثم ميخورد. از دويوش مدرسه كرفته كا تيغ سلمانى را بثشد در وينرينها متعدد آن ديد. خواست داخل شي شود، هيزى مانشض شد. اندكى دلدل كرد, , با بيش وبس كذاشت. - كو... كدو بو بيكى بس باكمبجان كودكانياني، كيفى راكه به ديوار مثازّ آريزان بود ثشان داد.




 قبل ازاينكه مادر باخود بجنبن، با جوب قلابدار كيف إا جلدى هائين آردرد.


كرفت، دوبه بادر ك كا


| حتر شكروفة همه انديشههاى سرخ، برسر كثيله است ． <br>  <br> درصحنه نبرد： <br>  كَاهى بدل بهالاله خونست روى خالد． <br> فرزن اواتر، <br> در بند اوفتاد． <br>  فورياد مى كشي <br> هوى دماعً ميشود وتيغ آبدار ． <br> تنها منو توئيه، <br> －درگير خودنفائى و درگير حرفها باه استر حرفها <br>  <br> ميدان شوش وغار، <br> حرفقر و درفلاكت اندوهبار خويش، <br> تانتططة ثلاقى وييوند مىرسند． <br> امروز خلق ما، روتيغ جابران، <br> ． <br> جانشى بهاب رسيده وباجوب و باجیماق؛ در كو <br> دركوحوحهاهاى ابرى تبر يز، ريكار ميكند． <br> در كوحه ميكشل وكشته ميشود． <br> زندان خي ميىاست كه درجوش آمده است ． <br> اثمرد دانش و هنر، الىصاحب قلي، <br> هور كوره راه خاكى و هرشاهر اه اه فكر، ، <br> اينجا قدمبهقلة ييوندمى نهـد． <br> برسينه ميزنى تواتر سنك خلك خلقورا، <br> دست مرا بِير． <br> دستت بهـ من بده． <br> TMQY آذرماه | اين يك براى جرم عبث دست مىثكــت <br> ياتار جان يغنْسى ．ا طنابكى، <br>  بردن ولى، بايك＂ولشكمن＂（أبابابا） <br> ＂اين بود قسمته＂） <br> حكم ثباهى اسفانگيز خويشرا، <br> انگشت میزدند و در مسـاجد، درخانقاهماهـا، <br> كو يىكه برجنازة مردانتى و خشم، باهم نـاز ميخواندندا <br> كَاهى كنار توششَ اين ملك سوختها، <br>  آن غنجئ زحيف، <br>  ，خخساره زردكرده و برخاك ميفتاد． <br> درخانهاه الهر فقر، <br> بارى بهرجهت، <br>  <br> خلق خدا فجايع ديوانهوار را، <br>  <br> بَغَار و بَعْنريم． <br> ．باكرض معنذرت <br> － رعداد ياء اسببكابرارا． <br> تلخاهه كرد شربت شير ين جام را． <br> امروز روز ديِّرو اوضاع ديگَريست آن زن كه در حفاظ ، <br>  اينك | بيدارى <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  بود ... <br> درحير بود خلق، <br>  بآبمان ： اين خوشتراش آبكسريوثى، برظله جابران－ <br>  تابنغرد كه غول جبانخواره درخفا، <br> ．باو روزى هزاربار، <br>  هر كز، <br> برلوحه خيال، <br> طِّحى برأى جنبش و طغيان نمى كشيد． <br> كَوئى نـى <br> بانك زا <br>  <br> ميخواند كوهه بائى و آرام مى Fنذشت． <br> كك مشت لاشخوار، <br> سرمست خون خلق، <br> برآسعان زند آن يك دراوج خلسـة خود توث مىيريد． |
| :---: | :---: | :---: |






 هردو بخش يمن و هشحون اذ واق كرإيى



 ：نيروها
 از احساسات ثيهنيرستانهايمنيهاخواخواستار




 إمشا

 زح
 تودههـا ایى خلق فا همبارزا انتشان ، دير يا يا




 O～N


 بقيه درصفحه

برو لتاريا را انجام میدهد．با بـوجود






 زهو：－هـه برجسته از كار برد خـلاق اصولا


حزب سوسيا ليست يمن ربه ايـجاداد و




 فزهنكى ， 5 تودها ريشهكنناختن بيسوادی در كشور ）．ـيكي
 ，توده
 نايذير نسبت بورز كَنشتهاهمى باشه．


 ＂شیاقتصادى



 خصوصى ملى و توليد كني كان خردهـيـا

[^1]
 ， وخا







 وروستا، هيباشد．



 ．

 ． دموكرانيك خلق يهن و وظايف مر بوط




 T T ا
























 ريشرفت فا بل تو جه حاصهله در آهـوزش







 دارد．تع⿰忄⿰㇒⿻土一⿰丿⺄⿱㇒⿱中⿰㇀丶冂木
 ，يأر


 ،


 كارد تودهاى و اداره توليد ؤما ليت مى كندا． ووا نين اصالاحات ارضى وتناو نيها ،








## 

بقيه از عفمها 1
 سوسيا لـ．

 45





 ＂




 ．







 كثو ك
 ；






 از ايْ بوسيله سرما بـه بيكا نهو بورزوازي

 جمعى وسايل توليد تبديل ثنـه و و عمر اه








 －－




 انساندر حرف هخصوهـأ ，




共
 بورزواني
 كتورششان است．



 مun ．

 ا
 ر

 2，
 S

 —人
 ！





 ，
 كارك كا
减证齐

 ى Suijes
 ． خلala





 ج：ج












野
 اصول نيست． از اين رو，كاه اصل اقتصادومختلط




 ，


 اجتماعى در دوون سيستم رواابط توليا ، بلانكه درتوزيح





位 سوسيا ليستى هموارم مبا نتشارمر جهوسيعتي




 دهكراتهاي انقلابی دراين جهتبا













 را متها يز ساخت ايدئو لو كهایى بـورزورازی ملـى

 जا

 ع الـاج （on



> زمي:دار هــتند.

دوستانوهوادارانواعضاى اتحاد دمان دمكر اتيك



 آرياشيزتهران بنام محمود اعتماد زاده واريز كينشان． بأسپاس فر اوان

# راه رشدغير سرمايهدارى 

اقناهات انجام با فته درقلهرو ها مانى




 هضمون ايدائو الوزيكى آهوزنت وفرهنـاك
 ايدنو لوزیى ناسيو نا ليس



تانوين قوانين اجتماعيوفا نون مكاد ！








 F F ，




 سوسيا ليستى است







 سوسيا ليستى اعالام شده عبارتند از：اور اولا
 طبقهأكر 5




كشورها باسيستم جها نى سوسيا ليسم
 سرما يهداری ه العروز اين عناصر رادر بردادد ：







 جاى واستوار كه باينـانـان اينزهبریىدا



 اجتماعى



 بنا براين، راهرشدغيرسرورايهادارى
 است كسه درآن اقتصاد عقبماناندهٔ

 دموكراتيك ملى بسامان ميرساند و

 مذار به ساختمان سوسيا ليسمفراهمانمانم

مفهوم آفر ينىهایسوسياليستى







 هان هتنوع اقتصادى و بنا برابين، تـر كيبي





 سياسى ，اجتماعى اين كشوزهـانـا اثــر

مى كدارن



 سرما يه دارى اين كشوروها بيرون ائشيدن
 تحول تاريخي دا اهـكان وذيرثيريازد．

 خارجى ，دورساختن Tانها انها ازاقتصادما دملى























 كار شیشو نـ و از آنیـا بـورزوازيا



 رباخوادان ان دا بطورج





 ال آنجا است
خانواده خود در اين ويلاما امتحاحـت
كشا يش مرزهای كــو با بــها روى


 توريستى كوبا ميكويا：








 ．




 الـا هناين بود كه در كو با كار كنم ，و بـ








 اث با


> كذارند.

كا يا يان سفرم ثاهندبودم كهخلافاين

بالافاصلهديساذاستقر ار دو لتا نقلا بى
كا

خصى اتيرا در كشورى كیهدر كير انقلاب

 عان هرسا له •




 احتى بيثى از هحاصره افتصهادى محدور路 ووامل دسیاء همیتوانيلد بها اسم توريست
．






امروزه هؤسسه ملى جها نكردیى در



 استفاده قرار بكيرد اجاره يكاطاطـاق دو


 الِّته بايك وعده شام ونها ونهار در رستوران آمريكانه．اينزستور ان كاغ كوجكا انيى
 احل دريا بهطول شش كيلومترومتعققيه


همال دو
نتقابـ،
تمام ويلاهاى كنار دريا كا كا متعلق

اطور مجانى مورد استفادهُ نو بتى كسانى
كه در كار داوط دلمبا نه－مثلا برداشت

ايان برداشت داوطلبان حق دارن يـن با


هالى مادر كوث داد. - ذليل بميرن، إيشالهّهم ا.. تون به تون كن، بيشرفا كن كن، بيشرفا.


 باشد،، اورا بمحرف كثيده باشدن، ـا
 , التماس بيكغت


 نمى نوام، هامانمان.
, صداء شيون ــادر بلندتر ميشد.
 ,لى يسر منوز ازي مدرسه برئكتشه بود.


 ميكزد. در طول وروض اطاق قَدم بيزد , از يُجره خيابان , ا نكاه ميكر. اتثاقات ديـروز كه بيـادش هيا
 كرفت. بارحشت أفتاده بود وخيال برش
 حجرا دير كرده.... حالا جهاكاكى توسيم
 هراغاغ برد زد. بمسرعت بركشت وبـ سوى بنجره رفت. يرده , ا كنار زدر خيابان را نكاه كـد. ــيتاطل شده بود , بیهد بل باطران نكاه ميكرد. خيره بيشد ودر خيالات بوهوم غوطه بينورد. بعد باخود ميامد , بمهرعت بـ سوى بنجره بيرفت. به تاكتاك بجهما دقيق بيثده صورت را به ثيشه بيخنباند


 تصمير كرفت به مدرسه برود. بـ سوى
 , روى زمين كذاشت. باعجله جادر 1








 كَفبِ خورشه. ولى... جـرا... بس،






## اديات آينلده

, وسيلة هع اصلد فرديشان كردماند.






 سوميا ليستى وكازه استقلال يافته با خارارت وشوق تالش مى كنتل


隹

















 ا,
















 هزار خواننده را بايد تحمل كند. وى در كنفرانسيى از توليد كا كنند كان

 .






 غنجه هي كشايد برروى زميني كهباانقالاب كونيستى زيرورو شدهاست

## طاغوت

كلمئ طافوت كهدرهشتصور دردقر آن آمها استا به اختصار





 تن جوشل إدمارد، دارو جوت كوت كرد زد قوى ثن مرتورا طاغوت كرد هو لوى
, در كالام مشايخ، كلماشناكلاعنمالحق فهو طاغونك
 شودوى و حزبكمونيّيـت انحاد شوروى الطمينان داشته باشها ها
 وسوسا ليست يمن يكري يكريداد ههم درتارين , وزند حزب متكى برسوسيا ليسم علمى در كشور






 |انقال| بى كثور بود.

## بارديِّر، قانون اساسىى










 في اهم كرد
































 Aط مبوعانى





















بقيه ازصفها

## ن~


 ويمن دمو كراتيكاك وجود دارد. در برزاماهي



 كميته مركزى حــز




هیىتوان بدين تىتيب خال(صهكرد، توسعه
涂






 . ـداخله در امور داخلى دبكى ان واحترام


[^0]:    از كليه تمايند
    
    

    متشكر يمم

[^1]:    ازدوستانو هواداراران اتحاد دمكراتيك مردم اير ان
    
    
     مراجحه فرماكاليد ．－ممنّونيم．

