





 بدهم كه آنجا هر جوانى مشكل كنكور داشت، بگوييد بيايد اينجا، كنكور



امضا: فيل ورودى قبولىام در كنكور فيلى:










ايهام در سلمانى
بسيار بلند گشته آن زلف سياه بايد كه كمى كنـند آن را كوتاه
تا موى سرت نگَردد اينقدر بـند هر ماه سرى بزن به آر ايشگاه






»اگر گَفتيد مصراع آخر اين شعر چه إيهامى دارد؟٪





 است، لطفاً كمى راهنمايى و قوت قلب ارائه بفرماييد!

امضاء: گربأ دانا ولى شكمو از خيابان پشتى!








علمىات دفاع كن:
پيتزا شكمسرا
تلفن:
م مر.م
لطيفههای امروزى
نفر اول: لطفاً از اين به بعد فقط با وكيلم تماس بگیيريد! نفر دوم: باشد، اما من شمارهٔ تماس
وكيلتان را ندارم!
نفر اول: اين ديگر مشكل خودتان است!

آقاى مشــاور ، جان بِّه هايت، به اين جوانها باربارة اسـتفاده




 بود دنبال اين برنامه می گشتما! عجب كيفيت تويى
 غول خريه! هراسان و وناراحت مىشوم. خلاصه كار من شده سروكله زدن با با اين جوان و البته هِاكِ كردن

 در حال كار با رايانه و فك زمين خوردنها و وادو و بيدادهايش! امضا؛ يك مادر بیخوابو ونَران

اهل كار صواب، كنكورى

## مشاور

خانم كربه ، گَويا در دنياى شما كَربدها همه، گربههاى جوان

 شـما كه ... حالا بماند! ولى با كمال شر مندكَ ائى ما انسانها جبر را بیى حساب كنكورى عوض تختخخواب، مى خوابيد




 تو كوچه بازى كند تا خودمان يكـ راهحل براى اين مشكل
غافل از آفتاب، كنكورى

رفته بود انقلاب، كنكورى

## حرف دكتر در او اثر كرد و ونير

> شخص عالى جناب كنكورى...

رفت در تختخواب، كنكورى

## 粎米


نه چنان پرش شتاب، كنكورى!
معتدل باش و خوب دقت كن
موقع انتخاب، كنكورى!

