

صداى آه از زمين
به كوش ماه مىرسد
نوشته روى جادهها مار
كسى ز راه میرسد
كسى كه نسل روشنش به آفتاب مىرسد

محمدكاظم مزينانى



## دا Brex




 بىبىسـى گوش مى داد. مادرم ظرفها را را مىشست. حكومت نظامى بود و كسى حال مهمانى رفتن

و شبنشينى نداشت يكدنفه صدايى آمد: صداى جمعيتى كه شعار مىدادند. كاپشنام را پوشيدم و خواستم بروم جلوى در خانه. بابام گفت: _ كجا؟ كجا؟ حق ندارى برى بيرون!













 19 أ مردىكهمىخنديد! 9 خداحافظدكمهُشاتر حo حمايتيعنىتشويق ما و بد ج1 ج KG لباس آدمحسابىها بی ايران فضايى مر قاصدكههاى جوان شی شی Hر عM تقويم تاريخ צس زنَتَتفريح oc طع طنز منظوم Chocolate Cake $1 \mathbf{~} \boldsymbol{\mu}$




پيشرفت در آن زياد است.
 عملى ندارى، چه كار مى ركنى؟
 بدون كار عملى فايدهاى ندارد.
 انتخاب مىكردى؟ متالوزى. آـه كسى رشتئ تو را مسخره كند
 قانعش مى كنم. همـــان كارى كه تا الان كردهام.
■ـ چِس تا حالا مسخرهات هم كردهاند!
 ■اكَ كلاً درس و مدرسـد بهتر نبود؟ افتضاح مى شد. تابستان امسال دلم براى
 بـراى چــيزهاییى كه در كار گاه ياد گرفته. براى محيط.
■براى محيط؟
 تابستان توانستم خيلى چیيزها را تعمير ور وا درست كنم، دلم براى چيزهايى كه توى

## اميررضاى وريــــدار

تهمينه حدادى عكس: حسام قاعهاسلى
»اميررضا كرمىوفا« در يكى از سه هنرستانى درس مـى خواند كه در تهران








 به گپ و گفتوكو.

■اگر بگَويند در يك خط رشتهات را ■ اگر بخواهى كسى را تشويق كنى تعريف كن چه میى گويى؟
 اول از همه دربارهُ بازار كارش حرف میزنم

 فوقليسانس هم بكيرى بی كار مى مانى، الما الما اين رشته بازار كار خوبى دارد و تغييرات و


هستهاي و سكوهاى نفتى مى رسد.
 همــه چیيز روى هوا بود. بايد مىرفتيم از از چاه آب مى كشيديم.


## ClP)

رشتؤنأسيسات حيست؟
تأسيســات يا »تأسيسات مكانيكى ســاختمان" بــه تعميــر و طراحى
 و آبرســنى يــى ســاختمان كِتته مى شود.
كسانى كه وارد اين رشته مىشوند لولهكشــى ســـاختمان، تعميـر
سيسـتـمهاى تهويـــه و حتـى تعمير


 كارشناسى ارشـد ادامها بدها كارند. آن
 و مىتوانند به عضويت سازمان نظام

مهندسى در بيايند.
امير رضــا مى گويد: اخخيلــى كم از اين رشته اســتقبال مى كنـند. همه دوسـت دارنـــد درسهــــاى تئورى بخوانند. به خاطـــر همين مطمئنـم
 هم در آمد خوبى خواهم داهم داشت." فكــر كنيد اگر دييلم اين رشــــهـه را را
 چند عنوان از شــغل های اين رشته عبارتاند از:

- راهاندازى و تعمير دسـتگامهایى سردكننده خانگى - راهاندازى و تعمير سيســتمههاى حرارت مركزى - جوش كارى برق و یاز - لولهكش آب ساختمان -برق كارى و راهاندازى دستگگاههاى تأسيســاتى با اسـتـفاده از لولههاى فلزى و پليمرى
تأسيسـات مكانيكى -نقشــهـش تأشي ساختمان
- طراح، مجرى و ناظر لولهكشــى كَاز خانگى و تجارى
-نصـاب و ولولهـــش تأسيسـات حرارت مركزى


> كار گاه بهدست مى آورم تنگ شد. مىرسد بگَو:
> ■اتَر بعَويند يكى آرزوى كارى بكن، رياضى: متنفرم. تبلت: به درد كارم مى خورد چه میى گَويى؟
دو سه نفر در ايران اين مدر ك را دارند.


## كثنيفمىشيومار <br> آناهيتا تاشك

دستشـــويى نمىرفـــت؛ زيــرا هـــم مدت
 اين ترس را داشت كه كثيف شود. يكـسرى
 اينكه در محيط عمومى بيمار خواهي آند شد. حتى يك سرفه و عطسه، فكر او را را تا ابتلا به
 وقتى نزد يزشك خانواده رفت رفت از او خواست آزمايش ايدز برايش بنويسد! چون شنيده إنيد
 مى شود و او چون دوبار طى پإييز و زمستان ســرماخورده بود، فكر مىكرد دیا


 دارند، آيا از تيغ مشترك يا سرنگَ مشترى كـي اســتفاده كرده است و شنيدن پاسخ ماس منفى براى همهٔ آنها، به وى اطمينان الين داد كه مبتلا به نقص ايمنى نيست. اين داستان نمونهاى از وسواس عملى و فكرى است. فكر نكنيد


 خلاص شــود. فرد وسواســـى مى خواهـد از از تكرار اعمال وسواســى خوددارى كند، امـا اما
 اختلالات روانى ديگَر بيشتر است و از اين لحاظ رتبأ چهارم را دارد. كفته مىشود از از هر دويسـت كودك و نوجوان يكـ نفر اين اين اختلال را دارد. حتى اختلال روانى ديگَرى مثل افسردگى كه شايعترين اختلال رولى روانى اســت، مىتواند به خاطر وســواس پيش

نام بيمارى وسواس را كه مىشنويد احتمالاً الاً ذهنتان به سمت شستوشو مىرود، اما آيا مىدانيد اختلال فكر وسواســى همر وجود

 توجه كنيد: پوست دستش از بس كه آنها را شسته بود،
 مىشـــد. بارها كه براى دوش گر گرفتن رفته
 مانده بود. فكر اينكـــه وقت بيرون آمدن از حمام بدنش به ديوار بخورد و مجبور شور شود

 مادرش بار دهم بود كه مى يرسيد مشكـلى پیش آمده است؟ البته تمام اعضاى خانواده به حمــام ترفتن طولانى او عـــادت كرده المـا
 برود يا حمام آنها بيحچاره مىشـــــوند؛ چون بايد يك ســاعت منتظر بمانند. وقتى هم كه اعتراض كنند او اهميتى نمىدهد و و زود


درمان اختلال وسواس
آيـا درمـان دارويــى بـراى ايـن
 روانشــناختى بهبود مى يابــــ؟ بايد توجــه داشـت روانشنـانـــــــان اعتقاد دارند وســواس به نوعى اضطراب فرد را نشان مىدهد. به همين دليل ديل يكى از روشهـهـاى درمان وسـواس رفع و درمان اضطراب است.


 تميز مىداند وى را در كنار زبار مبالهها قرار ار
 كنيم كه به آنها بدون دستكش در دست


 دارد اگر پيشزمينههـــاى لازم را ياد
 دچار ايســت قلبى شود؛ چون مواجه شــدن با چیيزى كه فرد مدت هـا ها از آن

 اوليه به بيمار آرامسازى يا تنآرامرامى آموزش داده مى شود و بيمار بايد بعد آيد
 مواجه شــدن را ا انجــام دهد. يكـي ازي از دوستان پيشنهاد مى كند كه كشى به مهج دستتان ببنديد و به محض اينكا كـن فكر وسواسى شروع شد آن را بكشيد تا فكر تان قطع شود. البته روش علمى شبيه اين مورد طرح شده است تحت عنوان توقف يا ايست!
 اختــلال درمان دارويى اســتـ توجه
 اختلال روانشناختى همانند ابتلا به
 -
 relaxa رفتارى نادر ست و غيرمينمول نير نيز بايد به متخصص مراجعه كنيد.

## 1

 4

ترشـحات جســمانى يا مواد زايــد، مواد شيميايى يا مواد خطرناك - شك در مورد وقوع رويدادهایى خطرنای (از قبيل عدم اطمينان از قفل بودن درهارنا) -نگَرانــى افراطى در مورد بيمار شــدن، بى بظمى و ناهماهنگى - داشتن وسواس نسبت به بدن يا علائم و نشانههاى جسمانى - داشــتن افــكار كفرآميــز، توهيـن به مقدسات در مورد اديان - داشـتن افكار مربوط بــهـ جمع كردن،


 نمى خورد و در شغل او نيز كاربرد ندارد.) - داشتن تصورات و افكار خشونتآميز يا پرخاشگرى (از قبيل چاقو زدن به خود يا عزيزان)

- داشـتن افكار مزاحم يا افكار مربوط به
- ترس آلودگـى به كثافــت، ويروسها، موسيقى در ذهن






$\qquad$






اين مجله از فصل هاى مختلفى تشــكيل شده است. هر فصل دبير مجزايى دارد كه مســئول
 صفحات خود اسـت. تحريرئه نيمكت از دو گروه „"توليد محتوا" و ״"توليد هنرى" تشكيل مى شود. گَــروه توليد محتوا شــامل دانشـآموزان
 ويراستار و حروفچچين است و گروه توليد
 تشــكيل مى دهنا و و براى متن ها ها عكاسى مى كنند يا كار يكاتور مى كشند و....
 صفحها آرايى و جــاى كــى رفتن در صفحات مجله آماده است."

پشــتيبانى هاى بیدريغ بــرادر بزر گوارم
 اين شمايل نمى رسيد."

 همه توجهم را جلــب مى كند، همكارى الـوى همهجانبئ دانشا آموزان در توليد محتواى الى اين نشـريه اســتـ. در هميــن زمينـه از از معاون فرهنگیى مدرسه مى یرسمه و او در چاسخ مى گويد:

 برنامــه را مى چرخرخانند. از شــمارئ اول تا
 زمينهاى كه میِتوانست در توليد نـيد نيمكت بهصورت كاملاً اختيارى مشاركت داشت


## هوش برفرازشهرها محمد كرامالدينى

$$
\begin{aligned}
& \text { بالا مىىشد و مىیخورد. اين كار همان حل مسئله است. }
\end{aligned}
$$

## تغيير رنتا

زاغى يا زاغجه يرندهاى ســيـاه و سفيد است كه دُم دراز دارد. زير بدنش سفيد
 اگر ديديد كه بالهاى ســيـياه آن در زير

 بالش بر اثر انعكاس نور خورشيد تغيير

رنگَ مىدهند.
ابلق

 يكى از آشــناترين پرندگان است. بدن كلاغ ابلق خاكســترى، اما ســـري ، گردن،
 همين علت به آن ابلق (ســياه و سفيد) زمى گیى مى كند. كلاغ ابلق بيشــتر در شهرها


## ززد زرق 9 برق

 آسمان مى آيد، اشياى براق و در رخشان مانند سكه، جواهر و.... را كه روى زي زمين
 مى كند.

## انواع كـلاغها

-زاغ بور پرندها از از خانواده كلاغهاست كه فقط در ايران زند گیى مى كند. - كلاغ ســياه بهصــورت ترت كروهى و در در آشيانههايى زندگى مى كند كه با و شــاخهمهاى گياهـانـان در شـانـاخهمهاى بالايى درختان مىسازد. - كلاغ ابلق بيشــتـر در شهر ها ها زندگى مى كند و از زبالهها، مواد گياهى و حتى جانوران كوچکک تغذيه مى كند.

## راه رفتن كلغ

 راه رفتن كبكى را بياموزد، روش راه رفتن خودش را هم فرامى راموش كرد.


لاتين ترجمه شــد و بارها چاپ

 ميشد. -آلُجُدرى و الْحَصبه (آبله و سُرخك) رازى، نخستين كسى است كه بيمارى هایاى آبلهو سرخك رابهخ ابخوبى شناخت. اين كتاب، نخستينبار در ونيز ايتاليا؛ به لاتين ترجمه
 سوِئيس و آلمان چاپ شد. -الُطبُّ الرُّوحانِّى
 را در طبابت درى كرد. وى عقيده داشـت

# مسلمانان 

 اهل دواو درمان علمهيزشكى دردنياى اسلام ناصر نادرى
 عبادت است. دستورالعملهاى فراوان قران قرآن كريمر و متون احاديث اسلامى دربارهُ رعايت






 نقش آفرينى مى پردازيم.

تاحــدودى هــمْ از فلســفه، هواشناســى، زيستشناسى، روانشناسى و ستارهشناسى بحث مى كند."

رازى شرق، رازس غرب حكيم رازى كه در غرب به »رازس" (Razes) معروف اســت، به زرفتريـــن موفقيته ارياى پֶشکى در جهان اسلام دست يافت. برخى



نوشت.
برخِّى آثار پزشكى رازیى -الْحاوى
 آزمايشهـایـای پزشـكى او در بيشــتر شاخههان علم پزشــكى است و و در حدود بيست جلد است كه پنج جلد



داستان شروع مىشود دانشــمندان مســـلمان در ابتداي كار سعى
 و سريانى اطلاعاتى از دانش پزش

 مسلمانى بود كه در پزشكى رينى به مقام والايى
 نوشـتـ. غادوارد براون" دربــارئ اين كتاب
 آثار مســلمانان تقريباً ناياب شده است... فردوس الحكمه مربوط است


## dilq.

## ابـس اسنا، حالينوس اسلام

 شـهرت دارد، به سـبـب دايرةالمعارف
 السلام« معروف شده است ابنســينا علاوه بر آثار فلسفى و حوزة
 نكاشته كه هـهمترين آنها قانون است وى نخستين راه براى تشخيص امران انيا
 هم الرائه كـرد. عاليأم بيمارى ىهاى درد روده و دره كليـهـ را جداى از از يكديتر شـرح داد و فلج عضـــلات صورت رارياز روى علــت موضعى و علـت مركزى

جداكاكانه بيان كرد.
قانون بوعلـي، ينج بخر بخش دارد: كليات علم يزنشـكى (كالبدشانـاســي، وظايف اندامهــاى مختلف، بيمارى ىها و عوامل ايجـاد آنــا و...)؛ داروهــا (فمرسـا داروها و خــواص آنها بها به ترتيب الفبا)؛
 سرتايا يديد مى آيد؛ بيمارى هايـى جون تَبَ كه اختصاص به اندام خاريا

تركيب داروها.
ابنزَّهر و احساس استخوان وى حاصل كوشـششها و تحقيقهاى الـا خود را در شش جلد كتا كتاب جمعأورى



 "بيمارى يوستى پيسى" را تشخيص و تفسير كرده است. ابنزّهُرْ تاولهايايى

 است، به روشــنـى معرفى كرد.
 تغذيه مصنوعـى از راه مرى يا با بهطور مسـتـتيم - وقتى كه مرى فلج شــده باشد - توصيه كرد

ناميدانــد، در موضـوع (Alhazen) بيمارى هاى حششم كتاب ارزشمندى نتاشته كه ترجمأل لاتين آن هنوز هم مدر دسـتـرس اسـتـت جالب است بدانيد بعضى از ازنواع آب
 ودر آلمـان تا • 1 البا با اسـتـفادها از شــيوهة جراحان مسلمان عمل مى كردند.

زَهْر اوي و وِتحوّل در علمَ جراحى
 مىزيست. وى ابزار و آلات جراحى بسيارى را ا اختراع كرد و با اين كار، زيربناى جراحى را را را ارويا كَذاشت

 بكرى ارائه كرد؛ إز جمله لزوم استرليزه هـر كرن زخه، تشريح برخى اجساد براى يافتن علل مركَ، تشــريح برخى حيوانات كه بدنشان
شبيه انسان است و....

ابنبيطارِ وِ دارِوسازِى

 كتاب، داروهاى حيوانـى، كياهى و معدنى
 قرار داده، دويست تا سيصد گياه براى اولين


 انعَليس در زمان "جيمز اول" براى تأسيس نخسـتين داروخانه از اين كتاب اسـتـفاده

 نوشابههاى كوكاكولاو يِيسى كولامى مازند.

ابننفيس و كَردش ريوى خون وى تردش ريوى خون را شــناخت و اثبات




 ريه مىشود، تادر آنجا 》هوا< إبگيرد، نها اينكه ريه از آن خون تغذيه كند.

"طبيعت و مزاج جسم، تابع اخلاق نفسانى اوست."

اَهوازى و كتابأَمَلكى


 و تا قبل از تأليف آثار پزشــى ابنى ابنـينان، متن رسمى تدريس پزشكى بهشــــمار مىرفت. از مهمترين مباحث اين كتاب، بخشى است راجع به خوراكى هاى بهداشتى و شناخت داروها.






يكى لقمه نان! از صبح تا شب بلانسبت شما سگَدٍ مى زنمّ براى
 كنيم كه سياسى بشويمر و همينجا بما بمانيم؟« - هيحیى برو توى خيابان به شــاه و دار و دســتـهاش فحش بده، مى شوى سياسى!
 را سياسى مى كنم كه همه بيايند اينجا اينا دور همر باشيمه. بعد به شــوخى گَفت: „قربان! ميومای، دسرى، چايیاى چیییى هم مىدهند؟؟ - آره خب. اينجا جز شــام و ناهار بازجويى و شكنجه و شلاق و






پندى،نصيحتى؟؟



- به چه دردى؟ - همين الان كه خدمت شما هستم، اگه قاللاق نبود، من كجا؟ اينجاكجا؟!
 خيال كرد كه آمدهاند آزادش كنند. پريد و مرا بغل كرد و و كويى آريى
 شــديمه و رفتيم! خوبى بدى از ما ديدى حالمالمان كن، راســتى، اسم اينجانب هوشنگَ است. شوش و مولوى كه تشريف بياورى



 خاله كه نمىروى فيلم هندى راه انداختى! انـي هوشنگً هاجوواج مانده بود و با چششمان پر از خر خواهش و التماس به من نگاه مى كرد. انگًار مى خواست من كارى بر برايش انجام بدهمر.

 و زمان ناســزا مى كفت. دلم برايش سوخت. ياد دو دوستانم افتادم كه هر روز شكنجه مى شوند. ياد خانوادامام افتادم كه نمىدمانستم
 كَاشتم. بغضم تركيد و آرامآرام كر كريه كردم.
 نزديك من كشيد. دست روى سرم كشيد و سعى كر در آر آمه كند
 هفتتا جان دارم، اينور آسياب مرده ردم كنند از آن طرف زنده

آخرش هم كه مرا آشولاش آوردند انداختند اينجا خدمت شمها!


 هاجوواج نتاهش مى كنمه، دوباره شروع كرد :




 Fلويش و به سرفه افتاد. از فرصت استفاده كردم و پرسيدم: - زندانى سياسى هستى؟
 سياسى مياسى حالىمان نيست! حقيقتش شغل شريفمان قاللاق


 كارمان بدهيم و اين بود كه يك ماشين مدل ما بالاى توپ را را نشان كرديه. اما از شانس گَند ما هنوز دست به قاللاق نشا نشده بوديم كه

 برايم درســت كردند به قاعده قطر ديــوار چين! بـا بعد هم كه مرا مرا
 - به كاهدان زدى داداشاش! - كاهدان كدام است؟ ماشين مارين نگو، عروسك بود. صاحبش از آن




 رفت گوشُٔ سلول نشست. هر دو دستش را روى سرش گذاشت و وناله كرد: - الى دادوبيداد. لعنت به اين شــاه كور به گور شده! اومديم يكى
 توى سرم بريزم. نيمساعتى با خودش حرف زد. تاهى مى خنديد و تاهیى با نتَرانى با دست روى پيشانى اش مى كوبيد.
 سلول گذاشتند و رفتند. صدايش كردم كه بيايد غذايش را را بخرورد.


نوشجانتان شمابخوريد.
 همانطور كه ظرف غذا را به طرف خودش مى ركشيد كَفت: آآقا،


شدن كردماى! يك كاريش بكن تاصبح." - حشم قربان! شما بخابيد.



هوشنگَ شروع به دعوا كردن با شكمش كردر. -اى زهر مار! الان وقت دل ييجپه كَرفتن بود؟ مزاحم خواب مردم شدى! از دعوا كردنش با شكمش خندهام كَرفت. با گَلايه كَفت: (اقربان!


 بكيرم خواستم كمى همصصحبتى كنم شايد تاصبح طاقت بياور د.

 در حالى كه مدام شكمش رامىماليد كفت: الاختيار داريد قربان! شما امر بفرماييد تا شكم بنده سـرود شاهنشاهیى را هم برايت

 نزديك صبح صداى قار و قور شــكمش يكريز مى آمد و هر بار صداى خندهام بلند میشد. صبح، تازه خوابم برده بود كه با با سر و صداى نگِّبانها از خواب يريدم هوشنگً گوشئ سلول دراز به دراز طاق باز اقتاده بود. يك لحظه وحشت كـر كـردم كهـ نكند راستىراستى مرده است! به طرفش رفتمه و تكانش دادم امبا از
 كرد و خنديد. ســرحال و و قبراق بود. انتار نه انتار همانى بود كه ديشب از دل درد داشت مىمردا: نغَهبان به اسمم صدايش زد.
بلبند شو... تو آزاد هستى!
خودش را مرتب كرد. دستى به سرو و صورتش كشيد. جلو آمد و بغلم كرد. سرد دال و و آرام بود. دهانش رانزديك گوشــمـ كَاشاشت و كفت: "اقربان! ما كه رفتيهم. بالاخره اينهها عِقلشان رسيد كه ما اين كارهنيستيهر... حتماً تعجب مى كنى كه چرا اينقدر سرحال هسار هتمه. من
 را درآوردم تا شــما بخندى إ چه كار كنيم ديگَر. من جز قاللاق دزد آى هنر تِ تقليد صدا هـــم دارم. به نظرت بـا با اين شــيرين كارىیها ميشه قاطى سياست شد!!


 حيرت من، چشمكى زد و همراه نگَهبانها

رفت.

بيرون مىآيم. از آن وقتهايـى بود كه دلم مى خواست توى حال
 شــد و سير تا يايز زندگىام را برايش تعريف كردم. حتى نشانـي خانهام را كرفت تا خبر سلامتىام را بابه خانواده برساند. وقتى ديد



 هنوز چشمانم, گرم خواب نشده بود كه صداهالى عجيب و غريبى بلند شد كه بيشتر شبيه فيس و ويس و جير و و جير عوض كردن موج راديو بود. دقت كردم و ديدم صدا از طرف هوشنـگَ مىآيد. شكمش به قاروقور افتاده بود. كفت: "قربان! شرمندمدتان هستم بهـ خدا. اين بى باحبماندئ ما هم وقت كير آورده و بد موقع اتصالى

 كَتهز ٪ "هوشنگَخان جان مادرت كوتاه بيا. آخر اينجا، اين وقت شب چايیى نبات كجا بود مرد حسابى ! نكند دوباره هوس شكنجه




سراغ يك آتليه در اروميه و دوربينى را
 غانادم و رفتم از مكان ها كرفتمه. بعــد تصويرها را را در همان آتليه تدوين كرديم. پّس موســيقى روى فيلم از كجا آمد؟ موسيقى را با كمك مربى سهتارم روى فيلم گذاشتم.
■ پـ بله چهار سال اسـت كهـ سها سهتار میزنم. اوايل تار دوسـت داشــتمه، اما زمانى كهـ
 بزرگتر از سهتار اســت و يادگيرى آن سختر ونر و بهرغم ميلم سهتار را انتخاب كــردم، ولــى حالا بعـــد از چهار ســال شيفتهاش شدهام.
■ چـــرا موســيقى فيلــم را خودت نزدى؟
اول يك موسيقى آذربايجانى را با سهتار زدم و ضبــط كردم و بــا كمكـ معلمهم روى فيلم گذاشتم، اما آموزشورپرورش قبول نكرد و كَفت ريتم تند دارد و بايد

از يكى آذرى ملايمتر استفاده كـنمه.
 بدهى؟

## نه، به هيجوجه.

■



## 



 كنار درس و كارش.

عمهام كمك كردم و چون از فيلمسازى خوشــم آمد تصميم كرفتـــم خودم هم امتحان كنم.
■ موضوع فيلم ديار مهر چيست؟ ديار مهر فيلم مســتـندى اســـت از از شهر اروميــه، مكانهاى تاريخى و فرهنگیى و

قدمت آن.
■ چططور شــروع كردى به ســاختن اين مستند؟
 جشــنواره فيلم رشــد را اعــلام كردند، ايدهام را به مسـئولان مدرســـه كفتتم و كمك خواســتم. مدير دبيرستان كفت كــه حمايتـم مى كنـند. بعــد از آن رفتم

 سر ساختمان كار رِا ياد مى گیيرم. ■ منظورت دقيقاً چه كارى است؟ نظارت ساختمان ■ چֶطـور شـــد كــه رفتــى ســراغ فيلمسازى؟ چندبار در ســاختن فيلم كوتاه به دختر

فيلمبردارى بهعنــوان توراهى به خانبابا
 ايــن تجهيزات به تهـــــران مىآيد. دا در راه



 طلسم ســينما كه ز ناصرالديــنـن شاه شــروع شد، در يك حراجى، ســال ها بعــد، به


كه از جمله پسرهاى خوشتيپ آن زمان



 كه خيلى دســت و دلباز بــوده و پســر عزيــــز دردانهاي هم داشــــهـ به پاس دوســتى اين دو؛ يعنــى خانباباى خودمان و پسرش، مقدارى تجهيزات

## سينموفتوگراف

حراجى تاريخ
 معتضـدى" را پنجمين نفرى مىیدانـند


 عكاسباشــى، پدرش ميرزا و روسى خان دستى به اين دوربين برده اصرده

 جدايیى دارد. در يكى از روزها معتضدى دان


به نـــل از غررالحكمه، (T)V المـام ســجاد(ع) نيز در جاى ديگَر فرموده اسـتر:

 زيـــرا خداوند بزرگ گـى
 مســئولند.《 (همان به نقل از بحار،
ج مىبينيد خوب گوش دادن آن هنر و مهارتى آتى اســت كه بايد آن را آموخــتـت اينكه چا چه
 شكل گيرى شخصيت ما و ايجاد انگیيزهما
 بزر گیى دارد.

## چششم

چششم نیز چچون ديگَر اعضاء حقوقى دارد.
 كرد. قرآن مجيــد مىفرمايد: „به مردان




 خويش را از نامحرمان فرو گيرند..." (نور: آن
 مى. و اين تعبير لطيفى اســت چرا چرا كه انسان




 را پايين انــدازد گويى كه از نعگاه خويش كاســته اســت و صحنـهانى را كا كه مـنـوع اســت از منطقهٔ ديد خود به كلى حذف
 آئ مربوطه)
امام سجاد(ع) مىفرمايد: »حق چششم آن
 روا نيســت فرو بندى، تششم دوانى را رها كرده مگر جايى كه پندآموز باشـــــد و بهـ

## ماوبدنمان


#### Abstract

حسين امينىیويا كَتتيمر آدمى موجودى اسـىت آزاد، اما در عين حال موجودى است مست مسئول؛        فرموده است: ״به راستى كه گوش و چششمر و دل همه مسئولاند و و (از آنها

بازخواست خواهد شده) (اسراء: عب)     هر كدام از آنها /مانتى است در اختيار ما ما تا با با استفادئ درست از آ آنها بتوانيمه  مسئوليت در برابر اعضاى بدن در پوشش حقوق آنها بيان شده است كه به برخى اشاره میى ركنيمر. در شمارههاى آتى مسئوليتهاى آدمى را در ديگَر حوزهها پیى مىگیيريم.


گوش

امام ســجاد(ع) مى فرمايــد: احق گوش آن اسـت كه نعَذارى هر سخنى را وارارد

 مايئ دستيابى به اخلاقى شايسته گرددر؛ چون گــوش راه (ورود) گَفتـار به درون


 امــام على(ع) نيــز فرموده اسـت
 گـــوشدادن (و تأمـلـ كــردن در هر ســخن) عــادت ده ون ون به ســخنانى كـــه احوال و و و اوضاع تو را بهتر مى كند كوش بسپار.، (همان


## cll| P. $_{\text {. }}$

به طرف آنّهِ حلال نيسـت دران دراز نكنى، مبادا بهخاطر اين دسـتـدر درازی در جهان ديگر كيفر شوى و در اين دنيا با با نكوهش

 آن را چحنان محترم بشمار كه در كار ها هاى حرام بــهكار نبرى بلكه با دســتان خـا خود كارهاى روا انجام دهى كه دسـتـتها اكر
 كنند به پاداشه هاى نيك آن عالم برسند. (همان، ص •9، بــه نقل از تحفالعقول،
(1)Q

و اما حق پاى تو اين اســت كه به آه سوى آنچچه حلال نيست گام برندارى و به راهی اهـى كه مائَ سبكشدن (و پستى) رهروانش

 راه دين میبرند و پيش گام شدن (در راه

خير) با توست (... .، (همان، ص ا१، تحفالعقول، ص (1)ه)

شكم اما حق شـكهم آن اسـت كـه آن را ظرف

 از مــرز تقويت بـــدن (و توانيابى) به حدّ فرومايگى (و پســتى) و از دسـتـت رفتن
 و تشنگى خويشــتنـدار (و اندازهشناس)
 (و سنگَينى) رسيد كسالتآور و بازدارنده
 مى كند و... . (همان، ص بَه، بــه نقل از تحفالعقول، (1人9 ص
و نيز پيامبر(ص) مى رفرمايد: »ادلهايتان



آنها را نابود مى سازد.


 خداونـــد به او نظر لطف نكند تا تا آن روش را ترك گويد.《 (تحفالعقول، ص ی^٪)


و تســليم فرمان خدا
شـويد تا غنيمت بريد.
چه بسيار سخنانى كه از حمله نافذتر
است و چه بســيار فتنهها كه از گفتارها
بر خاسته است."
(شرح نهجالبلاغه (پيام امام)،




 پیيامبر (ص) فرموده است: "خدا بيامرزد بندهاى را كه ســخن نيك بكَويد و بهره

برد يا دم فرو بندد و سامت مامت ماند.

(19r
امـــام ســجاد(ع) در جاى ديگَـر فرموده
"حق زبان اين اســت كه آنرا از بدگويى
 عادت دهد و آنرا تربيت كند و و آســـوده (و ساكت) گذارد مگَر هنگًامى كه نيازیى


 اندك دارد و خرد و و برهانى بر آن گوانى نمىدهد زبان را معاف دارد. (همان به نقل از تحفالعقول، ص (1^D)

دست و پا
حق (و وظيفهٔ) دست اين است كه آن را


إنواع رقابتها

مسابقات اتومبيلرانى به دو بخش مسابقات ييست و رقابتهاى جاده تقسيم مىشود．
 كارتينگّ در يِيسـت بركَزار مى شود．زمان



 كيلومترى بركزار مىشوند．








| 190\％ | I＾人V | I V へ | IV¢9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| تأسيس اتحاديهٔ | براى نخستينبار | 》اوليور اونز＂ | ＂إنيكا كونيو＂ |
| كل اتومبيلها در | ＂ | نخستين واكن | اولين وسيلهُ نقليهٔ |
| هامبورگ آلمان كه | آمانى از بنزين | جهارجرخهُ مودتورى | موتورى را ساخت． |
| بعدها به فدراسيون | براي به حركت | را اختراع كرد． |  |
| جهانى اتومبيلر انى | درآوردن خردودرو |  |  |



## 이오․

## اتومييلر انى در ايران

نخستين مسابقات اتومبيلرانى ايران را
 اروپاييان ساكن ايران با همكارى شمارى اري




 مكانهاى بر كزازىى مسابقات اتومبيلر انى بود. فدراســيون مشـــتر ك اتومبيلرانى ايرانى و موتورســوارى ايران با نام فدراســــيون

 موتورسوارى و اتومبيلرانى״ تغيير نام داد ويك سال بعد كميتأ كلاسيك فدراسيراسيون
 موتــور و اتومبيل كلاســيك و قديمى، دعوت از افراد باتجربه براى بازسازی ايلى اين
 آشـنايى با اصاحبان اين وسايل از جمله
 اتومبيلرانى استاديوم آزادى همم در سال
 به عضويـت فدراســيـيون بينالمللى اين رشته درآمد. با گذذشـت زمان و افزايش


 جزيرء كيش كه به طول •VA متر، سال


كارخانــهاى بايد با اتومبيل ســاخت خود در مسابقه شــركت كند و حتماً بايد بدنئ اتومبيلى راكه مى خواهد دي مسابقه شركت كند، كارخانئ مالك تيم ساخته باشد.

## 

 يك روز قبل از مسابقه، همأ اتومبيله هاى شـركتكنتنده در رقابتى بيست دقيقهاى در يیيسـت محل بر كزارى مسابقه حضور
 شپرت ســر بقية اتومبيله ها قرار مى گیيرند.
 كيلومتر اسـت و زمان آن دو ساعت است
 جريان مسابقه، رانندكان مىتوانند يكابر بـــراى تعمير توقـف كنـند. بـــه رانـد اندكان هفت تاير مخصوص روزهاى آفتابى، چهار

 در پايان رقابت نيز به ده اتومبيلران بران برتر، امتيازاتى تعلق مى
 كه در انتهاى فصل و در مسابقات مختلف فرمول يك امتياز بيشــترى كسـب كرده باشند.

## كارتينگا

كارتينت رقابتى با نوعى اتومبيل تكـنفره
 نزديكى زمين قرار دارد؛ طورى كه كف آن
 چهــار چرخ اتومبيل در فضايــى بيرون از چارچچـوب اتومبيل قرار گرفتهاند. اتومبيل
 ترمز، اگزوز، پدال كاز و موتور تشكيل شده

 حداكثر ا90 ســانتىمتر است. كارتينگَ قدم اول در مســير رســيدن به مسابقات سنگَين اتومبيلرانى بهشمار مى آيد و به همين دليل، بســيارى از ستار كان كنونى رقابتهاى مختلف اتومبيلر انی، كار خود را با مسابقات كارتينگَ آغاز كردهاند.

شده است و تمام صورت آنها را مى يوشاند.

 چاييـــن مى آيد؛ بهطورى كـــه فقط صورت اتومبيل ران از آن بيرون است. دستكش ها هاى رانندگان نيز دو لايهاند. كفش اتومبيلرُرانى آنى ساق كوتاه است و تا قوز ک پا را مى پوشاند

 راننده آسيب نرساند. در رقابتهاي جانى جاده،

 اتومبيل يكى دوربين مخصوص نيز دارد كه به تلويزيون مداربستأ درون اتومبيل متصل است و تصاوير و شرايط بيرون اتومبيل رابه داخل آن منتقل مى كند.

## Formula one فرمول يك

 منظور ازعبــارت فرمول، مجموعه قوانينى است كه تمامى شركت كنند اسان اتواتومبيلها مســـابقات مختلفى با عنـوان فرمول بركزار ار مىشــود؛ از جمله فرمـــول ... اr، فرمول ســه و.... امّا معتبرترين آنمها 》فرمول يكـ،
 اين رشته نشان مىدهد كه از زيشرفتهتورين مسابقهها در ميان رقابتهاى فرمول است.

## 

اين رشــته ترانترين ورزش جهان اســت
 بهترين ماشينهاى خود را به اين مسابقات
 مى تواند برترى كارخانئ توليدكنندئ ماشين ارين
 آنهــا را افزايش دهد. در فرمــول يك، هر





## ClPM,



بإيكاه جامع رصد و مر اقبت فضايـا
ين پايگاه جامع رصــد و مراقبت


 صنايــع الكترونيكـ وزارت دفاع ســـــــاخته
 وظيفه پايكاه جامع رصـد فضايـيى ايران
 زمين است كه مىتواند شامل ماهوارارهما،

 پايگًاه ارتفاع و مشــخصات مدار مارى اجرام
 مى توان مشخص كرد رد كه يكى ماهواره در مر مـد
 ايستگاه ثابت زمينى طلوع وغروبمىكند.


『Q
لطيفُهُ نجومى
ممكن است زندگى بر روى زمين
گران باشد، اما دست كمى هر هر سال رين
مى توانيد يكـ سفر رايكَان به دور
خورشيد انجام دهيد.

كردم و كارت ورود را دريافت كردم. طورى


 صاحب كارت ورود شديم در يك روز و و يك ساعت.
روز همايش فرا رســيد. خيلى خوشحال و و
 كه مى كفتنـــد وزارت كشـو ورها جلوى در ورودى ايســت بازرسى بود و كارتهارنهايمان
 مشكلى وارد شديم. رفتيم داخل وسيلـ وسيلها ونى بود پلهبرقى شكل، ولى پله نداشت و افقى

 داخل ساختمان ممنوع است! من و وفاطمه
 را روى پلهبرقى مزبور گَاشتيم و مأموران

 نكرده كسى را ترور كنيه!! خلاصه، ما خيلى احســاس غرور داشــتيم كه داريم وزار ارت
 مســئولان در حركت بوديم. كممّمم ديديم


 موجود!! يكى جاى سرد و نمور كهاز سقفش بـن

همر آب مى چكيد!!


 آلفــاى ذهنى به همراه يك عدد ســـى دلى تكنيك(!) شــيمى. وارد سالن شديم. يكى
 ابعاد كوچکتر كه توى ســـالن رفت و وآمد مى كرد. ما فكر كرديــمـ اين مجرى برنامه اســتـ... ولـى

 در كارتها روز و ساعت زير زده بودند آدند آدم فكر
 كفتيم چه كار كنيم حوصلهمان سر رفته؟؟...

فائــزه: قضيه از جايى شروع شد كه حدود

 ف - مشــاور رتبههـانـا برتـــر كنكور



 فقط مؤسسه خودشان را تبليغ مى كنند. تا تا تا اينكه روزهاى بعد دوباره برايم پيامك آمكا آمد:



 وزارت كشـــور را از نزديك ببينم! ! و ثبتنام كردم. بعد كفتم كه لطفـى در تنهيا رفتن
 فاطمه هم كه عاشق اين كارهاست خيلى

زود قبول كرد. فاطمه: پيش از عيد بود. فائزه با من تماس
 من هم كه ســر درد دارم براى اين كار اين ارها...
 مزبور را بهم داد كه عده مد موردنظر را ار ارسال كنم. من هم ارسال كردم و به ادامأ سخن همكارم توجه فرماييد.
 ارسال كرده بودم. برايم پيامى آمد كه زمان و مكان همايش نوشته شده برد بود و قيد شده





 منم نميرم. تنها برم چیى كار كنم؟! فاطمه: من كفتم كه نمىروم و وفائزه كفت
 به ذهنش رسيد. كفت كه من كارت ورودم را براى تو مىفرسـتـم! تو هم به جا جاى اسم



فاطمــه رحيمــى و فائـــزه مقدم
 خاطــرمالى براى مــا فرســـــا فـادماند. مطلبى طنز آميز درباره يك هـما همايش
 درآمده است. بهتر دير ديدم اين مطلب را كامل در اين شــماره برای شـــا بـا
 خاطــرات و نوشــتههاهاى طنز تان را را
 آفرين و دستمريز الـاد بـي اين اين دوستان تاكيد مى كنم كه تمام اتفاقات اين داستان خيالى بوده، هر گونه تشابه
اسمى هم اتفاقى است.

پيامكـهاى كال

 لطفاً وقتش را بيشتر كنيد.

 اسـت: »ابا ببرها قدم برداشــتم شكار شدم. با شكارچيان قدم زدم ببر شدم.״ پاسخگَو: خسته نباشيد.

 واردات چوب بستنى و آناناس مى شود، ديگر

 پاسخخَو: آفرين. ايٍنكه اينقدر به فكر سرمايه
 مى كنم چوب بستنى را نخوريد. قدرى هم به فكر معدهتان باشيد.

پيغام درگیير
صاحب شــمارهاى از شــيراز زنـگ زده و تَفتـه: 》اگَـر امــكان دارد توى مجلهتان بنويســيد كه مدارس را را شنبهها هم تعطيل كنند، آخر ما سختمان است شنبهها بعد از دو روز تعطيلى به مدرسه

برويم."
خدمت اين دوســتمان عــرض مى كنيم كه: "دوست داريد يكشنبهاها را هم تعطيل كنـند كه شــــا كاملا خستگى از وجود نازنينتان در برود. خانم شــيما از كاشان زنگَ زدهاند و كفتهاند: "هــن هم يـــ كاريكلماتور كفتــهام: كفش انش

خندان ترئؤ دانشآموز را درآورد.
 سفت ببند تا قورباغه تو شور ابوعطا نخونه."


## sms



گرفته شده است. سـطحح برگ نيلوفر آبى، يكى سـطح بســيار آبتريز اسـتـتـ همين
 سطحى بين آب و آلودگى، بيشتر از نيروى انیى چسبندگى سطحى ميان آلودگى و سطح بر هنگًامـى كه يـــى قطـــره آب روى برگی مى غلتــد، آلودگگى را همــراه خود حمل مى كند و از سطح دور مى كند.

فناورى نانو در اين بين چه مىكند؟!
سطح بر گ نيلوفر آبى را مانند يك صفحهٔ چوبى بزر گی فرض كنيد و خودتا رتان را مانند قطرهماى آب! در حالــت عادى مى متوانيد
 اگر سـطحح صفحه را با تعــداد زيادى ميخ

# شيشههاى كثيف نشو 

## فاطمه فتحعلى




 شيشــههاى كثيف نشو. ا ين الگَوبردارى با اســتفاده از فناورى نانو صورت كرفته است.



 برگىهاى اين گياه را كشف كنند!

سـطحى گَفتـه مى شـــود. از طرفـى بين مولكولهاى آب هــم نيروى ربايش وجود دارد. اگر نيــروى ربايش بيــن مولكولهاى آب كمتر از نيروى ربايش آب و شيشـــه با باشد،
 روغــن روى شيشــه نيــروى ربايش بين مولكولهاى آب و شيشــه را كم مى كندن، به اين دليل نيـــروى بين مولكولها آلى آب
 بيشــتر مى شــود و آب بهصورت قطرها آى روى سـطح قـــرار مى گيرد. خوب اســت بدانيد سطح شيشهٔ اول آبدورست و سطح شيشهٔ دوم (روغنى) آبگريز است

بهنظر شــما اين آزمايش چه ارتباطى به شيشـهمهای آر كثيفنشـو دارد؟! كَتيهم كه الكَوى ساخت اين نوع شيشهها با استفاده از فناورى نانو و برگ نيلوفر آبى

يك آزمايش ساده
 چه می بينيد؟ بلــه، قطرههاى آب بر روى آب
 روى شيشــه مقدارى روغن بماليد، سپس إِي قطرههــاى آب را روى شيشـــه بريزيـــــد،

 فكر مى كنيد دليل آن چییست؟ نوعى نيـــروى ربايش بيل بين مولكولهان آلى آب و شيشه است كه به آن نيروى چسبندگى



برآمدگىهــاى ميكرومتـرى برگی نيلوفر آبى با ايجاد سطح بسيار زبر وري ناصاف خاصيت آبكريزى شديد را را بر روى آن موجب شدهاند. به اين رفتار خود تميزشوندگى نيلوفرآبى
آبگريزى،
خاصيـت خــود تميزشـوندگى را در شيشه بهو جود مى آورد. براى شـناخت دسـتـه ديكر شيشهها نياز اسـت بِ با مواد »فوتو كاليست" آشنا شويد كه فعلاً موردنظر اين نوشتار نيست! از ايـن سـطوح خــود تميزشــــونده در شيشههاى ســاختمانى، مصالح نماسازى، درب و بدنه حمام، استخر، سونا، پانل هایى خورشيدى توليد انرزى و كلخانه، لنزهاى عينـــ و شيشــهـهاى اتومبيـل مى توان استفاده كرد.
 حاصل شده است، اثر لوتوس مى گويند. حالا مىتوان به سـاخـا تميز شـونده پیى برد. اين شيشـــهـها بها دو
 دســته از آنهـا از اثر لوتـــوس الگَوبردارى
 قرار مىدهند كه نا ناصافى هاى ميكرومترى و نانومترى دارد. اين ساختار موجب كاهـ نيروى چسبندگى سـطحى ميان قطرات
 آبتريزى روى شيشه ايجاد مىشود. اين

بثيوشــانيد آيا باز هم مىتوانيــد به همان راحتى روى آن بخوابيد يا ترجيح مى ديدهيد از روى آن بهسرعت عبور كنيد؟! دانشـمنـدان با كمك ميكروسـكـوپها
 برگ نيلوفر آبى را بررسى كرده ده و در يافتهاند

 اين برآمدگى ها، سـطح تماس قطره آب با با
 نمى تواند به راحتى روى سطح پی پیش شود و سطح برگى آبگرَيز مى شود. جالب است



خود نشان مىدهد.
بالخره فناورى نانو وارد كار شد!

## Tour



كودتاى|مريكا درشرفانجام|


# توى 



ورود امام خمينى به ايران

توى قاب پنجره

 از آدمهايى كه اينجا كنار من بود، ماشــين آقا را انديده بود. تا ســـــراه آ شاه با




 پپيمان را قلمدوش كردم. شـعار شروع شــد: „ها همه سرباز توايم خمينى، كوش به فرمان توايم خمينى." خيابان ايران پر بود. از اين طرف تا آبســردار و زاله و بهار



 آقا اوناها.« جاى سرك كشيدن نبود. وقتى رسيديم به حياط، ناگّمان

چششمم افتاد به آقا.
آَقا آنجا بود. توى قاب پنجره.


غروب خورشيد در سامرا مجموعه "چهارده آفتاب" از انتشارات



 شكوه آســمانى آنان را آشكار مى كند. محمدرضا بايرامــى در كتاب آنـرا آروب خور شيد در ســامراها، از اين مجموعهـ، به زندگىنامه امام حسن عسكرى (ع) پرداخته است.


تدبير ايران تاكنون سه ماهواره به فضا پر تاب كرده است. ماهواره اميد در ها 1 ا بهمن q. . و ماهــواره نويــد در أ 1 بهمن • 9 به فضا يرتاب شدند. ماهواره اميد با وزن
 داخــل بود كه تمام تجهيـــــات ات آن در ســازمان فضايى ايران طراحى و توليد
 جمع كشورهاى داراى فناورى پر تاب ماهواره پیيوسـت. ماهــواره رصد نيز F نخســتين ماهــواره تصويربردارى ماره

كيلوگــرم به مــدار لئــو پر تاب

مالكى اشــتر طراحى شده بود.
ماهواره نويد علم و صنعت نيز
با وضوح تصويربردارى بيشتر
نســبت به ماهــواره رصد، بار با
وزن پنجاه كيلو گرم به مدار

تدبيــر هـــم قرار اســت با با

پرتاب شــود. اين ماهواره

نويد علم و صنعت است.
منبع: ايرنا


از مدينه تا مرو كاروان علويان آماده حر كت به مرو است
 مى گذرد. بـىتابى تمام وجود فاطمهـ (س)
 لحظهشـمارى مى كند. كاروان حركت
 خويشان و آشــنايان مى گيرد. كاروان از از

 مردان مســــح حكومتـى راه را بر كاروان علويان مىبندند.فاطمه همحچون عمهاش زينب بر قتلكَاه برادرانش مىنتَرد د. هارون، فضل، جعفر و قاسم. اينك دخترى تنـها در ميان جادئ مدينه به مرو ايستاده؛ تنهيا و رنجور. هنوز تا قم چند فرســخـى باقى اسـتت. مردم گروه گروه به اســتقبال آن حضــرت مى آيند. عده فراوانــى از مردم
 افسـار شــتر حضرت را کرفتنه اسـتـت تا
 آخرين روزهاى عمر آن حضرت نصيب

 در روايتى فرمود: ״اهر كس معصومه(س) رادر قم زيارت كند، مانند كسى است كه مرا زيارت كرده است.٪
 Nov -5


مىدويدم. شـعر حافظ در شــريانهايم
 شــهريور، در ميدان زاله بر خشت خراب و خونى خيابان افتاده بود حالا پنج ماه و شش روز از تولدش مى گذشت. منبع: لحظههاى انقلاب، محمود كَلابدر اماى، انتشارات عصر داستان.

چرخ فلكى
صداى انفجار و رگبار مسلســل و توپ و
 قطع نمىشد. ناگَهان، گويى كه از خواب پريده باشم آن حالت افسردگى از وجودم
 انتار، امروز كه يكشنبه، تازهوارد اين شهر شدهام


زدم به موج مردم. حالم دگَرگّون شـــد و
خواندم: چرخ خبرهم زنم ار غير مرادم گردد من نــهـ آنم كه زبونى كشــمـ از حرخ و و فلك
در و ديــوار كو
شـــل ديگرى داشت.
از لابـهلاى مــردم


نوعى عامل كنترل جمعيت اروپا محسوب مىشد! آتيلا به ايران















 صفر مىرسيد!








## خواندنىهایتاريخى!.

بهمنماه/اليور توريست


 ما همراه باشيد:
 صدمين سالگَرد انقلاب فرانسه، ســاخت برج اين ايفل را شروع كرد
 ســيصد متر ارتفاع دارد. جالب است بدانيد از ابتداى ساخت سانت اين

 بكاوسيله ماشين چاپ كتابها براى تكثيرشان نجات دادا





 - يكى از ســرداران خونخوار تاريخ بهنام آتيلا، كه از نظر جر جرم و و




 خود به ممالك اروپايى تاخت. كشـتار زيادى به راه انداخت و وبه

## cllo.





 حيــرت آور داده بودند؛ مثل بطرى خالى آب معدنى، دوغ، نوشـابه و.... . بوتههايى آيى






 كرديــم و آخــر هـا هـتهمان اين گونه سپرى شد. با شكمهايى خالى و اميدوار به سوى خانه باز گشتيهم. چون خانئ ما آثارتمانى است امروز كه به مدرسه


 شــود و كلى بســتهاهاى آدامس ميوه بدهد، اما بعد كهِ خوب فكر فكر كرديــم ديديم احتمالاً دوســتان

 رســيد. براى همين يـــــ آدامس
 از ميوههــاى آن، كه حتمــأ آدامس جويده
 اتفاقى نيفتاد و چيزى ســبز نشد. پی تـ تحقيقات گستردها

 خاكى ســحر آميز اســتـ. حالا بهخاطر علاقهاى كه به به شما





 آنرا نوشتهايم.

آقا من يك پرنده بدشــانس هستم ．．．اصلاًاءرَ حقيقتش را بخواهيد من بدشـانسترين ين پرندهُ عالم هستمه！
 بودم كه پ夫رم شكار عقاب شد و مادرم را ريكى شكارجی در دام انداخت و بر برد تاكسىدرمى اش اش









 زنده با وبكم برايتان مىفرستم ．．．بهنظر شما اين مىتواند شروعى برای پايانيافتن بدشانسىهاى من باشد؟！
قربان شما ـ پرنده بدشانس سابق و خوششانس فعلى！

 ديگَر نيازى به مشاوره نداريد؛ روحتان شادا



 هيج مقدمــهالى بفرماييد برای اين
 شدهام چه راهكارى دار يد؟！
 حواسيرت و اهل مطالعه！

مشــاور：اولين روش اين اســت كه با صداى بلند بكَوييد من كيلاسم، اين






 خيلى وقت است مرا از شير گرفته، وَكرنه خوردنت كار سه سوت بودا

مـاى م مشاور
نويسنده：آقا كوچولو

 قدر در ســرد و گـــرم روز
 مىتوانيم با خيــال راحت روى همديگر حســاب كنيم．البته خيلـى از آدمهاى
 مــا مشـكل دارنـــد ．．．خلاصه، مـــا كهـ با هم مشــكلى نداريم．از شما مى خواهيما حســودان و بدخواهان ما چهار دوسـت را نصيحت كنيد．عكســى هم از لحظات
 برايتان مىفرستيم تا كور شود هر آن كه نتواند ديد！


امضاء ـ چچهار دوسـت درسـت و حسابى

 حسابكردن است！

مشــاور：من به شــدت تحــت تأثير دوستى شــما قرار گرفتمر و مطمئنـم اكر مرحوم الكســاندر دوما رانـا زنده بود

 عزيزانــى هــمر كــه فرموديد چششار رانــما ديــدن دوســتى شـــما را ندارند نيت بــدى ندارند و به احتمــال زياد، اين روش روى هم حســابكردن شما در ادر كوچه و خيابان باعث ســـد معبرشان شده！

## clop.

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |

## نويسنده:سنـجاق قفلى




 معلم: پسرجان بيا مرقومهاى كه انشاء كردهاء آى بخوان.
 آينده مى خواهم پزشك شوم شوم و بيماران محترم را را سر كيسه كنمه. معلم: شرمآور است. پس سو گَندنامه بقراط چپه مىشود؟ پّش شك بعدازاين: بى مايه فطير است استاد.

 دانش آموزان همه با هم: دكتر حيا كن. طبابت رو روها رها كن.
 تســـمهاى از گرده شايان خواهم كشيد و چنان حقالويز كرد كه آهتان به آسمان برسد. معلم: شرمسارم كه شاكَردى چحون تو تربيت نمودهام. پس وظيفه انسانىا ت بهعنوان بك طبيب چپه مى شود؟! دانش آمــوْزان همه با همم: دكتر حيا كن. طبابت رو رها كن. اين دكتر در در مداواى



بعدازاين با دوستش

 دوستش: "چرا نمىرى تو كار ساختوساز؟؟



پز شك بعدازاين: »مىدونى عمل دل و جيگر، سيخى چنده؟《


| كاريكلماتور |
| :---: |

منصور محمدى
برف براى پوشاندن ســياهى باريد و از شرمسارى آب شد.

حميدعلىاكبرزاده تربتى
 مى خورد وكرنه تا حالا از تشنگى هلاكى شده بود.

سوده عباسىسردارى وقتى بشــقاب آدم ديش ماهوراره باري باشد،
 سرفه، اظهار وجود ميكروبهاست

مهردادصدقى قبل از اينكه سيب به سر نيوتن بخوردرد، نيــروى جاذبـــــهـ آدم و حــوا را با به زمين قلممـــو، حتى به اصرار نقاش هم حاضر

نبود سيگار بكشد.

## 

دوستش: „من مرد عمل نيستم."


 دوستش: »اين ديگه نامرديه."



دوستش: 》"ولى اين ديالوگ يه فيلم بود."
پزشك بعدازاين: "ببخشيد جوگير شدم."


دوباره گريه مانند هميشه دوباره سوختم بنده ز ز ريشه دوباره دودمانمه رفته بر باد دوباره توپ خورده توى

ششه

زنگَ رياضى

زيرنظرِ سعيد طلايى




10 Test each cake by inserting a skewer into the middle; it should come out clean.


13 With an electric hand mixer, blend the mixture for 5 minutes, or until light and fluffy.


14 If the cream is stiff, add milk, 1 teaspoon at a time, until it reaches a spreading consistency


15 Spread the flat base of one sponge with the buttercream, then top with the other sponge.


11 Leave the cakes in their pans for a few minutes then turn out on to a wire rack to cool.


12 For the buttercream, put butter, sugar, and cocoa powder into a large bowl.


16 Place on a serving plate and sift confectioner's sugar evenly over the cake.
STORE The cake will keep in an airtight container for 2 days.

## (6) <br> 9r بهمن

## Chocolate Cake with Buttercream

Malihe Zarif

Everyone loves a classic chocolate cake, and in this version the yogurt in the mix makes it extra moist.


1 Preheat the oven to $350^{\circ} \mathrm{F}\left(180^{\circ} \mathrm{C}\right)$. Grease the pans with butter and dust with cocoa powder


4 Beat in the eggs one at a time, beating well after each addition, until well mixed.


7 Gently fold through the thick yogurt. This will help to make the cake moist.


2 Place the butter and sugar into a large bowl, or in the bowl of an electric mixer


5 In a separate bowl, sift together the flour, cocoa powder, baking powder, and salt.


8 Divide the mixture between the 2 cake pans, smoothing the surfaces with a palette knife.

## Ingredients

14 tbsp unsalted butter, softened, plus extra for greasing
1/2 cup cocoa powder, plus extra for dusting
3/4 cup light brown sugar
3 large eggs
2/3 cup all-purpose flour
1 tsp baking powder
$1 / 4$ tsp salt
$1 / 4$ cup Greek, or thick plain yogurt
For the chocolate buttercream
4 tbsp unsalted butter, softened
2/3 cup confectioner's sugar, sifted,
plus extra to serve
1/4 cup cocoa powder
a little milk, if necessary


3 With an electric hand mixer, or in the electric mixer, cream the mixture until light and fluffy.


6 Fold the flour mixture into the cake batter until well blended, trying to keep volume.


9 Bake in the middle of the oven for 20-25 minutes until risen and springy to the touch


داشـتن فرمان اتومبيل دلخواهشـان را از نكتههـاى بسـيار جالب ايـنـن بازى،

 بسيار متفاوت و منحصر به فر فر است كه انـ حسـس بـنهايت را در بازى برايتان پيش خواهد آورد.

برايشان به ارمغان بياورد.

 در حد كشـــور ايالات متحـــده آن جنـنان جذاب اسـت كه شايد به انتظار نشستن براى آمدن اين بازى خيلى سخت باشد.

## وسعتىىدحد .

تــــــه المـروز دربــارة بازى هاى سـرى Need for Speed

 اتومبيل انى ستودإيم. اما براى كسانى
 هســتند اين نكته كه امكان دسترسى
 موجود در نتشــه وجود داشــته باشد،

هميشه دور از ذهن بوده است. در سـال ميلادى آينده بـازى هيجان
 بســيارى را براى مدتهــا در كير خود كند و ساعتها لذت و هيجان دردست

دمنوش برتقال
از ز زمانهاى خيلى دور در طب ســنـتى از
 خرد شــه پي تقال را دا درون آب تازه جوش

 مقدار آب پر تقال رانيز به آن اضافه كنيد و
سِسِ ميل كنيد. از ديگـــر خواص دمنوش يوسـت يرتقال مىتوان به موارد زير اشاره كرد: - ســرفه، ســرماخورد دگى و هــر بيمارى
 ممكن است به وجود آيد را درمان مى كند. - اشتها را افزايش مىدهد. - باعث تقويت سيستم هاضمه شده و ونيز نفخ و حالت تهوع را الز بين مىيرد. - سيسـتم تردش خون را

بهبودمى:بخشد.

خواص درمانى اين جوشانده براى تقويت سيسـتم ايمنى بدن و سيسـتـم اعصاب استفاده مىشـــود. دمنوش يوست يرتقال داراى خــواص بســيارى از جمله خواص ضد ميكروبى، ضد ويروسى، ضد باكترى و نيز ضد التهابى است. اكَر بها يوست يرتيال
 خواهيد ديد. محققان مى گويند اين غدد مركز تجمع بســيارى از خواص از جملـي خواص آنتىاكسيدانى و آنزيمهای اساسى است كه در خود يرتقال كمتر وجود دارد. از يوست يرتقال براى مصارف آشيزى هم
 اين ميوه در تهيه كيكها و شيرينى
 اسـتفاده مىشود. يوسـت پرتقال , B1, , C C , فوليـــــاسيد، فلاوونوئيد، آلفاكاروتن و بتاكاروتن
$\square$ حهاركاه

 پيوسـتگى خاصى دارد. اين كونه رابطه بين
 نظر علمى مهمترين مقام موسيقى ايران است.

 عالى و ممتاز گَامهاى ايرانى رامیتوان در آن بهصورت يكجا يبيا كرد.

 را اول صبــح كَوش كنيد تـا انرثّىتان براى
 معروف (سلامه" حسـن كسايم كه در آلبوم
 آلبوم „(دستان، محمدرضا شجريرين نمونهاى زيبا از يك قطعه موسيقى ايرانى در دستكاه جهار كاه هستند.
 وزيرى هم در اين دستگار به زيبايى اجرا شده

## dg.



PQ

## تكيه امير چخخماق <br> سفرى به شهر يزد

اگر دوست داريد تكيئ امير چخماق را ر ببينيد كافى است است خودتان
 شـهرى با طعمه شيرينىها. ابتدا خودتان را را به دل بافت تارير اريخى شهر برسانيد، جايى كه تكيئ امير چخخماق در آن آن قرار دارد؛ ميدان



 بالاى آن مىرســيم تمامى شهر خشتى و تَلى را را دور تا تا دورمان

 زمانى اين تكيه قســمتى از مجموعأه ميدان، تكيه، كاروانسرانـيرا،

 عمــر قرار دارد كه قديمىترين نخل چوبى اير ايران (عصر صفوى)


 ايام سوگوارى امام حسين(ع) مراسم نخل كرَّردانى اجرا اجرا كنند. اين
 نمادى باشد براى آزادگى و مظلوميت امام سوم شيعيان.

r. راهحل را پیدا مى كند.


## خلاقيت

 ا. آمادگى: تلاش مغز براى حل مسئله از راههاى معمول.
 \$ه حل كند خسته مىشود و به سراغ راهماى ديكر مىرود.

$\rightarrow \stackrel{+}{\theta}$

## پاسخخصحيح <br> d19... <br> كدام است؟


$\bigcirc \cdot(\%)!$
9
(B)
$-4 / 8$
$-V \circ 0\rangle$
$\left.\bullet^{\circ}\right\rangle\left\langle{ }^{\bullet}\right\rangle$

[3V
$10000 ?$


*6官: ;

## ())

## فاطمه يعقوبى

به بروجردى گَفته: »اين چهکكارى بود كردى؟! خودش مقصر بود."



## مى كند.
















 نشســته بود. وقتى بروجردى سرش را را بلند كرد، راند راننده را را شناخت.



 راننده در حالى كه از خجالت ســـرش را را إايين انداخته بود، بها با آرامى

 بروجردى گوشى تلفن را برداشـ





 مردم كرد به او مسيح كردستان مى كِّتند اينبار عيار عيساى ما به كالبدى ديگر جان بخشيده بود.






 راننده چֶندبار بوق زد. بروجردى به آر امرى ماشين را را به سمت راست
 مىىآمدند، مجال سبقت ترفتن نمىدادادند. راننده چندبار خواست سرعتش را زياد كند و بگَذرد، ولى نتى نتوانست










 راننده گفت: »حالا شما ببخشيد! ما ما اشتباه كرديم!؛ باريّ راننده هنوز عصبانى و ناراحت بود. يقأ حاجى را ول كرد و غرغر كر كنان رفت طرف كاميون خاور.


خود ز فلك برتريم و ز ملكـ افزون زين دو چرا نگذريم منزل ما كبرياست مولوى


طرح: وجيد امينى


