

## ستار ههاى دنبالهدار

خواجهنصيرالدينطوسى از جملئمنجمان بر جستهاى

 در سراسر جهان كاربر د داشت. نام يكى از از منجمان مران مراغه
 ديوار بزر گی چین به چیين اعزام شــــده بود، در تاريخ علم اين كشور ثبت است. مســـلمانان علاوه بر ســـاختن نخســـتين رصدخانهاها،
 بر رصد آسمان، تصوير هاى ســــار آنان، سيارات و و ديگر اجسام آسمانى را انيز در آن نشان مىدهدنـند.
 علم نجوم مشتى از خروار است. آنان در علوم كاريّ گوناگون،
 جانورشناسى ومحيطزيست پيشگا يرامو باعث سربلندى ما در ميان ملل جهان بودهاند. مانيز بكوشيه چنان بار باشيهم. نقش پای رفتگان هموارسازد راه را محمد كرامالدينى

 سربلندى ما در ميان ملل جهان بودهاند.
 نخســتين كســـانى نبودهاند كه به ستارهشناسى روى


 هجرى شمسى در نزديكى بغداد گششايش يافت. سيسى رصدخانههاى ديگر در شيراز، اصفيان، مراني مراغه و سمرقند

 بعد از اولين رصدخانئ مســــلمانان، يعنى در سال والم
هجرى شمسى در »„اسل" آلمان بنا شِ. ساخت بناى رصدخانئ مراغه كه هن هنوز آثار زيربنايى آن


 نحؤ ايجاد رنگّين كمـــان را از نظر علمى توضيح داد و و


مدير مسئول:محمدناصرى سردبير: محمدعلى قربانى
شوراى كار شناسى: حسينى امينىيويايا، محمدركرامامالدينى، ناصر نادرى، سيدامير سادات موسوى، عطا ياناهیى مدير داخلى: مريم سعيدخواه ويراستار: بهروز راستانى طراح كرافيك:ايمان اوجيان شمار كارك: ... .
 نشانى دفتر مجله: تصران، خيابان ايرانشهر شمالى، تاكى صندوق يستى: 10AYA/90AF MTr-1FVA: تلفن: 1 :
 نشانى مركز برر سیى آثار: :تران-صندوقوقيستى



| درجستوجوى زندگى | r |
| :---: | :---: |
| دستكَاهسؤالبرانگیی | F |
| يسرى با دو آرمان | 9 |
|  | $\Lambda$ |
| زندگى بوهرنگَ است | 1 |
| برق مينياتورى | IY |
| تقويم ماه | $1 F$ |
| چالش با بالش | 11 |
| Cooking Techniques | $Y$. |
| رسيدهها و Call | YY |
| جهان به يك اتم بند است | MF |
| اندازه | Y¢ |
| خندهزار | W. |
| نيمسوت | MF |
| عدد نیֶ | Ya |
| دروازهٔ تمدن | Mg |
| عصاره مقاله | F. |

كه اهداف آدم آنقدر كوچكَ نباشند كه وقتى موفق شد، ببيند يك آدم كوتوله شده است! آبـ، بنابراين، هر قدر هم كه موفقيت نسبى باشد،

 آدم كوتوله نشويمه و فقط دل به دنياى مادي انـي

نداده باشيهم.









 واقعى علم منجر مى شود... ■گاهیى كه انسان براى رسيدن به هدفى تلاش مى كند، با ديدن سختى ها ها ممكن است سست شود... حالا سؤال اين است



دلسردى ها و سستى ها دور بمانيد؟


 رســـيدن به گَنجى ارزشمند، انسان بايد مار
 صحيح باشد، بايد عاشقانه تلاش كنيمه چون شيرينى وصال، تلخى فراق را الز بين مى برد؛ هر چند سختى هاى پ夫وهش خودشان را دارند. به قول شعرى كه هميشه خودتان مثال مىزنيد:
 اگر احتمال دارد به قيامت اتصالى



سختى و شير ينى انتخاب مى كنيد؟
 برگردد و من بيشـــتر تلاش كنمه. اما تجربه اســتادى اســتـت كه اول امتحان مى گيرد و و


 در آينده هم فرصت هســـتـتـ به قول صائب


دستگاهسؤالبرانگيز


- 619. 




## گَفتوگَو با محمدطاهر شيخزاده

## يسرى بادو آرمان

شايد باور نكنيد، اما امروز در همين صفحه شما شاهد مصاحبئ مجله با كاركر ردان

 آذربايجان غربى است. براى سؤال آغازين مصارئ




 پیاسخ اين سؤال را در ادامئه مصاحبه جستوجو كنيد.

يكى بود. من زمانى كه آرمان 「 را امىساختمه، تصميم داشتم آرمان ا راارتقا داده باشمه. كار
 طول كشيد.
■ چحهقدر به كار گَروهى اعتقاد داريد؟

 حدودا سه سال است كه با با هم كار مى كـنيمه. بالاخره سرعت كار گروهى بالإتر است است. ساخت



 سال كذشته هيجّ كس حاضر كار نشد در در فيلمى كه قرار بود بسازيمه، بازى كند. ■ چحقدر اهل مطالعهايد؟ كم! قبل از دبيرستان بيشتر كتاب مى خواندم،
 اينترنت دنبال مى كنمه، آن همر براى گرفتن ايده ايده


كدام انيميشنها بابودند؟
 ■
 واقعاً براى پيدا كردن يكى ميكروفون بـا بها هزار مشكل برخورديم. براى ساختن انيميشنهايى

در كنارشان هم هنر را ادامه داد.


چحطور وارد فضاى رشد شديد؟
 كار من در مسابقات كشورى پرسش مهر انـر اول شد و بعد خودشان آن رابه رشد هـ هم ارائه دادند.
 فهميدم. البته خيلى همم تقصير مدر سه نيست.




ITqY


تخصصى را از كجا ياد گر كتيد عمويى دارم كه رايانه خوانده و خيلى در در زمينئ

ساخت انيميشن همراهم بود. - و حالا هم كه خودتان براى بقيه كلاس آموزشى گذاشتهايد. از اين راين راه درامدى هم داريد؟ نها، درامد ندارم، اما اينطورى تلاش مى كنم تا بلكه بقيه همم به انيميشنسازى علاقه پییا

كنند. ■ چحدقدر طول كشــــيد تا 》آرمان تمام كنيد؟
 وقتگيرى است. داســتانهاى آرمان 1 و r
 زندگى كردهايد؟ آيا فضاى زندگى انیان از از

اول فضايى هنرى بود؟
خانوادةٔ ما تحصيل كردن بود بودند، اما نه در زم زمينهٔ
 هنر مىدهم. ■ رســـــيدن همرزمان به دو رشته كار را

سخت نمىكند؟

 ساعت درس هاى تخصصى و عمومى میى خـى خوانم و در عين حال سعى مى كنم از كنكور هنر هم عقب نمانم.
■ پی اولويت مطالعهتان براى رشــــتـهٔ تجربى است؟ بله، بههر حال من تا اينجا چچند سال برای اين رشته تلاش كردهام. اين طورى خيالما راحـي راحتر است. دوســت ندارم از تجربى رانده و از هنر مانده بشوم! ■ اتر خدر خداى ناكرده به هر دليلى، يــ هزارم درصد در هيجّكدام قبول نشديد؟
 ■ اتر هر دو رشـــتـه را قبول شــــديد چهططور؟ پزشكى و زیر مجموعههايش وسوسهانگیيزترند و خانوادهام را بيشتر راضى مى كنند و مىشود


دارالكارتون / مهدى ولىزاده


خودتان مىدانيد.







 هر دلقك ماهىاى حتماً دلقكى نيست!

مثل آپ و رنتو امكانات بيشـــترى نسبت به همين چند نرمافزار ابتدايى كه كار با آنها را ياد گرفتهام، لازم است.
 است كه فيلمم هم مى سازيـد يك فيلم خوب چـند سال بعد آمادهايد؟ آنقدر فيلم مىســــازم تا همم به اكران بـان برسم و همم اســــار. واقعا براى فيلم ســــاختـن سال مشخصى ندارم. سعى مى كنمم هر سال لااقل



 انيميشنسازى خواهم بود. ■ موضوع اولين فيلم موفقتان كه قرار است اكر انش كنيـ، چحيست و نقش اصلـى
 نسبت به هـم، در هر $\qquad$ جنايت هاى انس جاى دنيا؛ مثل عراق و افغانستان. برد پيت
و جانى دپ.
 برد پيت براى بازى در كارهايتان داريد

 اما اگر رد كردند، اصرارى نيست، شايد دلشان نخواسته يک كمى انساندوستانه بر خورد كنـند!


نمىدهـــم كه آن را انجــــام دهم! لينوس .(torvalds@kruuna.helsinki.fi)


 من دارم! لينوكس، برخلاف مينيكس، يك سيستم عامل ســـادهٔ نوشته شده توسط پروفـور

 $\qquad$ طراحى در ســـتامبر 1991 در اينترنت منتشر
 اكتبر همان سال انتشار يافت. از آن پس هزاران برنامهنويس و هكر در در سراسر دنيا
در اين پرورڭه شركت كردند.
 خوششانســـى هســـتأ لينوكس است.
 لينوكس اســـت كه بهعنـــوان لانرمافزار سيســتم عامل رايانه براى تســـهيل در

متن پيام او چنين بود: „درود به هر كس



 آوريل كار را آغاز كردهام و هماكاكنون اين مارم عامل آماده است و كار مار مى كند. $\qquad$ دوســت دارم از ديدگاه ديگران در آر مورد سيســتم عاملم باخبر شوم. چه آنان كه مينيكس را دوســت دارند و چهـ آنان كه دوست ندارند. چرا كه سيستم عامل من

تا حدى شبيه به مينيكس است

 بهنظر میرسد همه درست كار مى كننـند.

 كرد و دوســت دارم بدانـانم مردم بيشتر بـر به چه امكاناتى نياز دارند. به هر پيشــــنـهاد و نظـــرى خوشـانـامد مى گويـــمه، اما قول

 كنو" (GNU) را آغاز كــرد. اين پرورْه



 زبان برنامهنويسى سى و و اسمبلى نوشته و آماده كار شـــده بود و تننها يكى هستئ اجـا مركزى منبع باز بــــراى اجـ اجراى آن آنها نياز
 يك هستأ مناسب متمركز شـر شد، اما با بهنظر میرسيد براى تهيأ آن حداقل چند سال
ديحر زمان بايد صرف شود.

$$
\text { سرانجام در } 9 \text { اوت سال }
$$

سرانجام در
 به گروه خبرى ( طرف لينوس توروالدز ارسال شد. او يك
 »


## محاسن

Linux OS: $\qquad$ بسـيار باثبات اســت و خ خيلى با مشكل روبهارو نمىشود. در نتيجه بــه الصطلاح دير هنــــــ مى كند. همين نكته آن را به يك سيستم
عامل محبوب تبديل كردهاستا -امنيت: بيشــتر ويروسها براى


 بالايی دارد.
منرمافزارها: نرمافزار هاى ويندوز تحت لينوكس اجرا نمى شوند و و با
 بعضــــ از آنان را مورد اســـتانـاده

 شدهاند كه در مقابله بار قيبان خود هم بسيار خوب عمل مى منـند. - توزيعهاى متفاوت لينوكس: برخـــاف وينـــــوز، لينوكس در توزيعهــاى متفاوتى الرائه شــــده است. چون لينوكس كد باز است
 اختيار همه قـــرار مىدهده. عدهاى از برنامنويســـان و وانشــــجويان روى آن كار مى كنند و توزيعى از
 دارای خصوصيات منحصر به فردى
 قبلى بســيار بهتر، كارامدتر و كمم مشكلتر است.

تغيير است و و همينطور كه نگَارشهاى تازهترى از لينوكس روى اينترنت و يا
 «distribution» ي «distros» با يا با (توزيع) مشهورند، هم جامعله منـبع باز و همم ناشران لينوكس برای بهرئتر كردن كاربرد و ســاز كارى اين سيستم عامل در تلاشاند.
 اميد جذب بيشــتر رايانههام روميز رايزى برداشته است كه اين پير ريش را را به ذهن

 معلومات متوسط، به اندازء كافى آسان آران شـــده است يا نه. اكر اينطور است، آيا
 براى ويندوز باشد؟ در ميــان توزيعهــاى متفاوتــى كهـ
 محبوبيـت مىتوتوان به اين نســخهـهـا اشاره كرد:
فدورا، دبيان، اوبونتو، پار سيكس (توسط


 پشتيبانى مناسب از فار سىنويسى بسيار طرفدار دارد).

اســتفاده و عمليات رايانــهـه به ثبت
رسيده است.

از ويندوز به لينوكس مدتى است كه سيستم عامل لينوكس طرفدارانى براى خود دست و پا كرده




 است، اما پشــــتيبانى محدود درايور و و إيا
 كه كاربران رايانههاى شــخصى كمتر به استفاده از اين سيستم ايان عان اين ايمل تمايل چيدا كنند. با اين حال همه چيز در حال

## Windou

Profe


وجود دارد. هر جند هميشه از امنيت بالاى لينوكس صحبت مىشــــود، اما اكر خـا خاى نكرده يك ويروس يا كرم با بارج جأ خطر بالا ظهور كند، آن وقت بايد صبر كنيد تا خود شركتارائهكننده، آصلاحيهاميراعراعرضه كند واميدى به شركتهماى معتبر امنيتى مثل

 تفاوتهاى نسبتأ زياد ميان آن انها و نحوئ نصبشان نيز بر مشكلات كاربرانر میى افرانزايد و سردر كمى بيشتر كاربران رادر پـى دارد.

هاز زبان فارسى پشتيبانى قابل قبولى نمى كندا
© در اجراى برنرامهمالى سه بعدى، ازي جمله
بازى ها، عملكرد دبسيار نامناسبيى، دارد. - يادكيرى آن مدت زياريادى وقت مى اريرد و از نظر بسيارى از كاربران، ياديكيرى يك
 نيازهايشان را با ويندوز برطرف مى كنند،
منطقى نيست.

- ســتختافزارها، مثل كارت ترافيك و و





زنّ




C. 19


10


C19


## صداى انقلاب




 آينه مىدرخشيد. قرار بود صبح روز بعد آقا بر سد فرودگًاه؛ آن هم بعد از آ آ سال

## IY دوشنبه $\$$ I بهمن

I Y
آقا ســاعت نهو نيم مى آيـــد فرودگا و و بعد
 صحبت كند. مردم كيپ تا كيپ ايستادهاند.
 همهجا نشسته و ايســـتاده، جا كر درفتهاند. از دارو درخت و در و ديوار آدم مىريزدهـ يكا يكباره چو مىافتد آقا به طرف بهشت زهر آدرا میروود.


جمعيت همينطور دنبال امام مىرود.

## IY


 شــــده اند از جمعيت. مردم مشــــــتاق ديدار امام آنقدر زيادند كه خيابان هاى منتمهى به



گوش به فرمان توايم خمينى."


## ولادت امام حسن عسگرى(ع) <br> 9بهمنماه



 به روايتى (Y (Y ربيعالاول)
© رفتن به سامرا، همراه با پدر

به حكومت رسيدن مستعين عباسى از عموزادههاى متوكل عباسى © بركنارى مستعين و به حكومت رسيدن معتز عباسى
 شهادت امام هادى (ع) به دست دام معتز عباسى و آغاز امامت امام

## حسن عسگرى

تولد فرزندشان حضرت مههىى(عج)، در ا ا شعبان © - VAS به حكومت رسيدن معتمد عباسى، پانزدهمين خليفه عباسى © شهرادت امام حسن عسگرى (ع) در 1 ر بيعالاول به دست دستور معتمد عباسى و آغاز غيبت صغرال الـا امام زمان(عج)

امامحسنعسگَرى(ع)مى مفرمايند: چه بد است آن بندهاى كه دو چحهره و دو زبان دار آن برادرش او را میى سر از او بد مىگّويد؛ اگر اگر به او عطا
 بيند، او رارها مىسازد.

Ollp milmome




ششبه ITAV Y بهمن
خيابان مى لرزد. مردم غرش كنان و خروشان به طرف ميدان امام حسين(ع) مكروندئ بهـ
 رسيده بود لشـــتر كارد به همافران هوايـى حمله كردهاســتـ. فرمانـــدار نظامى تثران ساعات حكومت نظامى را افزايش مىدهدر.
 اعلام مى كند. جنتًا خيابانى در تمران اورج بيشترى پيدا مى كند. دهها هزار تن از از مردم
 سنگِر كَرفتهاند. مردم به مراكز نظاميى حمله

## يكشبه Y Y Y بهمن

"*وجه، توجها. ... ايـــن صداى انقالاب ملت
 ايران بر مى خيزد. آخر ين سلسلئ پادشاهى





 تلويزيون به تصرف مردم در مى آيد.

## $\cos _{3}^{2}$

ارزشههاى اجتماعى سالهما طول مى كشد تا ساخته شوند و شكل بكيرند.
 تصوير عزادارى امام حسين عليها السلام رام املاحظه كنيدي :
 بيوشند، اما عزاداران بهخاطر باور و اعتقادى كه دار ندي، لباس عزا بار بر تن



اين تصوير مربوط به راهييمايىهاى
 اسلامى است. به لباس اين افراد دقت كنيد:
يوششش افراد شركت كننده،
بركَرفته از انديشه و باور شان است. آنان هدف بزر برّى رادر اين اين كردهماييى ملى دنبال مى كنند.


اختلالات يا مشكلات خواب

# چالش با بالش 

- هی مراقب باش، دارى مىروى زیر ماشين! (اما راه رفتن با چشمانى باز ادامه





 كابوس و پر يدن از خوابـ. ببينيم اختلالات يا مشكا براى داشتن خواب راحت چچه بايد انجام دهيه.

هستند و قادر به بيدار ماندن نيستند. شكايت از پرخوابى به نسبت بیى خوابى شيوع كمترى دارد.
پرخوابى گذراو موقعيتى: دشوارى در بيدار
 يا با استفاهه از هر فرصت كوتاه براى رفتن به رختخواب بهمنظور چرت زدن اختلالات خواب مربوط به تنفس: بهطور
 تنفسى در خواب است. خيلى از افراد مبتلا
 مدت نيم دقيقه يا طولانىتر نتوانند نفس بكشـــند و بعد از خواب بيدار شوند و وبراى تنفس تقلا كنند. آنهـــا در طول روز بعد احســـاس خوابآلودگى مى كننـد و ممكن است سردرد داشته باشند.



 دختران ديده مىشـــــود. خوابكردى معمولا در اوايل خواب اتفـــاق مى افتد و ربطى به رويا ندارد. كابوس: علامت اساســـى اختلال كابوس،
 بيــدارى از خواب مىانجامــــد. فرد هنگام

٪بى خوابى شــايعترين نوع شكايت از خواب اســـت. ما نمىتوانيهم بی خوابى را با بهصورت 'مفيد، بر حســبـ تعداد ساعتهاي انى خواب،
 دارد به اينكه فرد روز بعد احساس می میند كه خوب اســــتراحت نكرد ده است. طبق اين اين
 كاهیى دچار بیى خوابی مىشوند. گاهیى افراد بهدليل ســـر و صدا، نتَرانى هانـ، سوء هاضمـــه، دماى آزارنده، اســـتـاده از كافئين، و مســـائل ديگر، مشكل خوابيدن پيـــدا مى كنـند. اصطلاح "خواب آلودگى" را بايد براى بيمارانى به كار برد كها از ميل دائم به خواب و استعدار برد اد قابل اثبات آشـــكار براى خواب ناگُهانى در حــال بيدارى شـــكايت مى كنند، آنها دچــار حمـــات خواب

مراحل خواب خـــواب دو مرحلـــهـه دارد: لامر حلهٔ حر كات 'سريع چشـــم" (REM) 'و المرحلئ بدون حر كات ســـريع چشمه (NREM). خواب در مرحلئ REM يا خـــواب همراه با رويا،
 فعال اســـت. اما مرحلــــــ NREM مرحلئ آرام يا پرآسايش خواب است. مراحل خواب از NREM به REM بهرار تكرار مىشوند. هر چرخئ خواب حدود
 شش بار در طول يك خواب هفت يا هشت ساعته تكرار مىشود.
انواع اختـــلالات رايج خواب يا الگوهاى خـــواب غيرطبيعى
 ايجادكنندهٔ آنها، مى توان به به اين ترتيب طبقهبندى كرد : بیى آوابى (Insomnia):

ســـركرم كار اســـت و براى به رختخخواب رفتن آمادگى ندارد. در دوران بلوغ، ساعت بيولوزيك بدن تغيري

 ديرتر بخوابٍ و صبحها ديرتر بلند شود شود. اين تغيير ظاهرا به دليل آن اســت كـ كه هورمون »هلاتونين" در نوجوانان نسبت به بـ كودكان و بزر گَسالان در ساعات ديرتر شب توليد مى شود.
هميــنـن امر به خــــواب رفتــن نوجوانان را را
 تأخير در مراحل خواب كَتنه مىشود. اين
 همةٔ نوجوانان اثر نمى كَذارد. البته تغييرات ساعت بدن، تنهيا دليل مشكل خواب در نوجوانان نيست. متداولترين دين دليل بی خوابى اســـترس است، امـا دلا يل ديگرى

 مشكلات هيجانى (مثل مشكلات خانوانوادیى يا ارتباطى)، و حتى محيط خواب (مثل كرم بودن يا سرد بودن يا ير سروصدا برا بودن اتاق خواب) نيز براى آن وِجود دارد.
 مى كنند كه با تغيير سبك زند گیى، بها الگوها و عادتهاى بِعترى براى خواب دست يا يابند. شـــما احتمالاً میىانيد كه مصرف كافئين المارين مىتواند شما را بيدار نكَه دارد، اما با بسيارى
 ويديويى و تماشاى تلويزيون قبل از از خواب نيز مى تواند همين اثر را داشته باشد.

حملئ خواب را نبايد باصرع اشتباه كرفت. كسى كه حملةٔ خواب دارد، ناكَاكهان احساس خوابآلودگى غيرقابل كنترٍ میى كند. اين نوع نياز به خـــــواب، تقريباً ها هادقيقه طول
 مىشود و احساس مى كند استراحت كرده اســت. هر چند كه حملئ خــــواب تجديد

 كار با اشياى برنده مثل مته و ارها نيز ممكن است پيش آيد.

## خواب در نوجوان

اغلب نوجوانان به مقدار كافى خواب ندارند. اين امــر معمولاً بهخاطر آن اسـا اسـت كه بار كارىشان زياد است و آنها با براى اينكه به انجام همأ برنامههمايشان بر بند، از خاو الششان
 از نوجوانان را شــبها با بيدار نـــَاه داره؛ با وجود اينكه آنها واقعاً ممى خواهند بخرابنا
 هيجنانى، نظير افسر دَّى، قرار دارند.


 \& برای رفتن به مدرسه از خواب بيدار شود، بايد شبها ســـاعت 9 به رخت رختخواب برود. اما مطالعات نشان میدهند كه بسياري ازي ازي نوجوانان براى اين قدر زود خوابيدن مشكل
 بلكه بهدليل اينكه مغزشان بهطور طبيعى

## هيشنهادهايى براى داشتن خواب راحت

از سرتان نمى يره، راديو گوش دهيد يا مطالعه كنيد.

 دوش آب گرم بـيريد. - در ساعات معينى غذا بخريدريد. قبل از خواب غذاى سنگّين ميل نكنيد. -از روشهاى آرام سازی، مثل تنغس عميق، استفاده كنيد. هرايط خواب را براى خودتان فراهم
كنيد.

- هــر روز در وقـت معينى از خواب بلند شويد. © زمان دراز كشيدن در بستر را براى به خواب رفتن كوتاه كنيد. اتر خرابر ابتان
 شويد تا احساس كنيد خوابتان مى آيد. ان از عصر به بعد نوشيدنى هاى كافئين دار مثل چاى، قرهوه و نوشابه نخوريد.
-از چحرت وسط روز بير هيزيد. - ورزش صبحگار در برنامهتان قرار دهيديد جلوى تلويزيون نخوابيد. اكر خواب


بيدارشــــن كاملا هشيار مىشود. روياهاى


 شغلى او مىشود. سندروم (نشــــانـانان) پاهاى بیقرار و و اختلال حركت دور انى دســـــت و ها: كسـانى كه دحار اين وضعيت ايتها بار باشند، به



 كنتر لى روى آنْها ندارد و غالبا الز آنها آنا آثاه
 نوعى حس فيز يكى، مثل خارش، سوزش ياريا

جزجز در ياهاى خود دارد. خواب آلودگى مفرط (ناركوليّىی): اين اختلال با خوابآلودگى شـــديد در ساعات الـات
 در هر شرايطى اتفاق بيفتد و معمولا حند

 است و سبب مى شود فرد مبتلا برای چچند ثانيه تا حِّند دقيقه بر زمين بيفتد، در حالى كه كاملا هثـــيار اســتـتـ خواب وى بهطور ناگَانى شروع مى شود.

## 1 १



## c) 9.-

## COOKING TECHNIQUES

## Hummus

This chickpea bean and tahini dip is one of the most widely recognized of all Middle Eastern dishes
(41) makes 4 servings (L) prep 10 mins
$150 z(420 \mathrm{~g})$ can chickpeas 6 tbsp fresh lemon juice 3 tbsp tahini
3 garlic cloves, chopped $1 / 2$ tsp salt

## paprika, for garnish

Prepare ahead Make the dip up to 24 hours in advance. Store in the refrigerator, covered with plastic wrap. Remove the hummus from the refrigerator at least 30 minutes before serving

## 1

drain the chickpeas, reserving about 5 tbsp of the
canning liquid in a small bowl Carefully rinse the chickpeas under cold running water. Drain well and transfer to a food processor or a blender along with half of the reserved canning liquid.
2
add the lemon juice, tahini, and garlic and blend until
smooth and creamy, adding a little more of the canning liquid as needed.

## 3

season to taste with salt. Transfer the hummus to a small serving bowl, sprinkle with paprika, and serve at room temperature.

Good with warm pita bread and sticks of carrot, cucumber, and sweet pepper. For a traditional finish, drizzle with olive oil in addition to the paprika garnish.

## variation

Red Pepper Hummus Position a broiler rack about 6in $(15 \mathrm{~cm})$ from the source of heat and preheat the broiler. Cut in half lengthwise and seed a small red pepper. Grill, skin side up, until lightly charred. Cool, peel and roughly chop the pepper. Add to the blender along with the chickpeas. If the pepper is juicy, add less canning liquid. Add 1 tsp ground cumin for a spicier flavor.



## 

## فاطمه محسنى /مشهد

اين اصطلاحات تخصصى هنوز به درد تو نخورد و فكر كنى


 بوى شـــكوفههاى سيب و بادام، در تابستان عطر شبـوبوها و ياسها و ....





 شعر پديدار شود.

سرسبزى دكر رفته است برف و باران آمده درختان در حال خواب يرستوها در حال كوج

كنجشكان بىصدا
هوا سرد و يخ
ينجر هما بستهاند
باز مىدهد اين هوا بوى شال و كاه

خانم فاطمه محسنى عزيز
اتفاقى كه در شعر تو افتاده و آن را الز يك متن عانـ عادى به يك

 را مى كويم. مى خواهم كمى ســـادتر برايت بيان كنم. شايد

## نامههاى برقى

آسمان عطر خدا و بوى يزدان مىدهد آسمان معناى والايى به انسان میىدهد
 الز زمين و از صبورى ها روايت مى المند آسمان مى آورد عباس را در خا خاطرش مى شود هر دم خجل از روى رم ماه و ظاهرش

آسمان از بغض اصغر رٌ رِ زآه و ناله است در ميان بغض و خون شرمنده از شش شـ ماهـه است در ميان سيل خون باشد پريشان حسين قطرهقطره، خون به خون جان انان به قربان حسين از همه باريدنت ای آسمان ديگَر چه سود كه همان آب از عباس دو دو دستش میربيود آن كوير كربالا آلاله باران مى شود عشق و خخون در قلب آن يكبار يكره مهمهان مى شود از ازلز تا به ابد كعبه سيهيوش حسين
شربت عشق خدا نوش حسين، نوش حسين
 فرستاده است. شـــمارء تلفنش را همم نوشته و خواهش كـر كرده
 با حه شــمارماى بايد تماس بَيرند. شايد هم منظور ديگرى داشته. ما كه نمىدانيم؟!!

■ فائزه صيف كار محمدى، متخلص به 》اصداى ســكوت" نوشــته است: "لـــام مام به همأ مجله رشــدى ههاى عزيز و كلاً دستاندر كاران!؟

 زنَى مىزدندّ، ما صداى سكوت را نمى توانستيم بشنويم و و فكر مى مرديم مزاحم تلفنى هستند. بعد كفتهاند: „شــر زير رو خودم كتفتم و مايل بودم تو مجلئ قشنگَتون چاپ بشه (البته اكه افتخار بدين!)"





 خب /ز يه شاكَرد/ول دبيرستان (دورة دوم) ديَّه چها انتظارى ميشه داشت؟ ما كه هيجا انتظارى نداريم. دشوارى همر نداريم.

آسمان كربلا
آسمان معناى عشق و آبى تنهايايى است آسمان آيينهاى لبريز بیهمتايى است



## (211

"الى دشمن حقير خويش، شيطان ناپاكى

 تيزهاهاى نيكو و پاكيزه را بر تو حلال كرده


هستى." عاصم كفت: :>يااليرالمؤمنين، توخودنيز جامئ

خشن مى يوشى وغناى ناكوار مى خورى. على(ع) در پاســـــــ او فرمود: 》اواى بر توا مرا با تو چه نسبت؟ خداوند بر رير پيشوايان دادگر مقرر فرموده كه خود را در معيشت با با مردم تنگّدست برابر دارند تا بينوايـى را رنج بينوايى به هيجان نيــاور و و موجب هالاكتش ترارينرد
 آيتى). اين است كهمى بينينه، در كتب روايى بخشـــى با عنوان (ا)اســتحبابـاب التوسع على العيال، وجود دارد كه در آن روايتهايـي نقل مى شود كه ايجاد كشايش و وراخراخى در تأمين نيازهالى معيثـــتى خانواده ســـارش شده است. يعنى مرد و سرير يرست خانواده بكوشد در حد امكان براى خانوادهاش رفاه و وآسايش فراهم آورد و بر آنها تنتَا نكَيرد.

كه به امور معنـــوى و تربيت نفس خويش
 /دنيا موافق نيست.
 'دو ديدكَاه مطرح شده است: إمام على(ع) در بصره به عيادت علاءبن زياد حارثى رفت و عــــاء از از اصحاب امام على(ع) بود. چون فراخى و وسعت خانهاش راديد، حنين فرمود: ا(سرايى بها اين فراخى
 /در آخرت نيازت بدان بيشـــتر است؟ البته اكر بخواهـــى با هم هين خانه به خانهئه آخرت
واجب و لازم مىش




 اميرالمؤمنيـنـ، از بـــرادرم عاصم بن
زياد به تو شــكايت
مى كنم."

على(ع) پرسيد: پاو را چهه مىشود؟"
 بريده است.، على(ع) فرمود: لاو رانزد من



ايــن تيــم و خانوادههــاى هــــواداران. با با تلاشهـــاى مســئولان و بازيكنـــان تيه، هواداران به سرعت به اهميت چحنين كارى

 عضو صادر شـــده است. با به لطف اين تع انـداد
 عمل پيوند قلب و قرنيه در شـــهر رسيفه به صفر رسيده است.
»

 كمـــى خير ين شــكـل گَرفت بــا عنوان


 ورزش كودكان و دور كردن آن آنها از جرم ور و






 خود را به همراه داشته باشند
 مىتــــوان در اين برنامه مشــانـاهده كرد؛ از


 ورزش، اتحاد را مىآموزند.

## كمكى به بيماران مغز استخوان با

ورزش
مياهام، بهترين فوتباليســـت زن تاريخ هم




 بيمارىهاى مغز اســتختوان است. بنياد در
 ورزشى براى زنان نيز فعاليت مى كند.
 در بسيارى از كشــورها، جريمةٔ بازيكنان


ما هميشـــــه عادت داريم كه ورزشــــــــاران را با افتخارات، حاشـا






 خواهيد شد.

 خيريه تأسيس كنند؛ بنيادى كه هدف آلـا آن

 به اين ترتيب فُنداســـيون (بنياد) سلسته
 منطقــــٔ كشــور،
 كشورهاى متفاوت مشغول بازى هستين اريند،
 و فعاليتهاى بانيا راد را دنبال مى كنند.
 وقتــى آنهـــــا بــــهـ زادگاه خود برمى گردنـــــ، به اين
 كودكان و نوجوانان 9 تا

تلاشهاى يك فوتباليست براى پايان جنگى داخلى

 جايگاهى دســـتـنـيافتنى دارد. او او آن چجنان

 /عاج از گروههاى متخاصم خواست تا براى رسيدن به صلح موافقتنامهالى امضا كنند،

 پايــان دادن به مشـــــا كلات راخلى كشــــور بود و درو
 مدتى بعد دروگبــــا „ابنياد
 تأسيس كرد تا به نيازمندان /كمك كنـــد. پس از آن هـا هم ساله بازى مى كنند.

باشگاه رسيفه و اهداى اعضاى بدن باشكاه 》اسپبورت رســيفهي

 ترويج فرهنــــَ اهدایى اعضا بين هواداران

پروڤڭه >>نه به مواد مخدر و بله به
فوتبال> تلاش وكرد
جوانان را از جرهم و
جنايت دور كند

## ارزشكاران



## در ايران

كمك به نيازمندان و و فقرا الز سالرهاى دور در ورزش ايران و با آيين كَلريزان بريا بوده است. برخى از موريا المانين، اين
 ايران قديمى مىدانانـــد و مى كويندا الاز همان دوران، عياران در سردابدهـها شالى ســرخ يهن مى كردند و آنان كه اســتطاعت داشتند، پيشر مى آمدند و
 كلريزان به معناى رايج اجتماعى آن،
 مبتنى بر الكَهايى چون پوريای ولى بودهاستي ازمشهورترين گكلريزانهاى تاريخورورش
 حدود •ه سال قبل اشاره كرد كه اين اين آيين توسـط غلامرضا تخامتى انجام
 زلزلهزددكان جمعآورى كرد. بعدها نيز هر يك از ورزشـــاراران كشــــورمان به
كونهاى به نيازمندان كمك كر دند.
 مدالهاى خـــود را فروخـــت و ومبلغ كسب شده رابه زلزلهزددكان اهدا كرد. حسين رضازاده پپيراهن معروف خود را براى كمك
 به هنكارام زلزلئ آذربايجان همها ورزشــكارانى چون بهداد ســــيمى و كريم باقرى

كمكماى فراواونى به مردم آن مناطق كردند و باحضور در جمع آنها، براى بالا بردن روحيــــــا آنان تلاش كردند.

## 叩१

ساير فعاليتهاى خير يه كريس رونالدو، بهتريـــن بازيكن جـيـن ريان،



 ردوفان نيســــتلروى هلندى، بهاعنوان
 كمك مى كند. كريستوف متزلد يرّدر آلمانى
 درامد آن را به كودكان مهاجر سـاكـن در در كشورش اختصاص مىدهد و و... بنظظر شما چهه راهمای ديگرى برای كمك به نيازمندان وجود دارد؟

خطاكار، تنها جريمةٔ مادى نيســت، بلكه

 سالها قبل، وقتى اريكى كانتونا، بازيكن》منحستر يونايتد"، يك تماشاكر را را مورد ضرب و شتم قرار داد، ندتنها محروم شد،

 آموزش كودكان ببر دازنـ در حال حاضر نيز بســيارى از ســـتار كان
 ماليات، همان مبلــغ را صرف امور خير يه كند؛؛ اقدامى كه در بســيارى از كشورها قانونى است.






 عدد عمانــــد عدد $\pi$ يك عدد متعالى ودر

 آن نسبت داد. e~ Y/VINTAIAYAFAq• FATMAMG. YA... عدد e هر روز دقيقتر میشود؛ درست مانند عدد $\pi$. همين ويزگگى و ونكته است كه مى شــود اســتـفاده از عدد e در محاسبات همواره خطا ايجاد كند.
ربط بدانيد كه اولينبار عدد e هم در در $\qquad$
 برنولى بعد از نپر به كشف دقيق عدن e e رسيد.
 كه تلاش مى كرد در عبارت
$\operatorname{la}_{\mathrm{n} \rightarrow \infty}\left(1+\frac{1}{\mathrm{n}}\right)^{\mathrm{n}}=\lim _{\mathrm{n} \rightarrow \infty}\left(1+\frac{1}{\mathrm{n}}\right)$
حد را هنگامى كه n به سمت بیىنهايت ميل مى كند، محاسبه كند؛ يا:
$\lim _{n \rightarrow \infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e$
بِچهاها دقت داشته باشيد كه اگر تا به امروز
 آينده حتماً مى خوانيد
 معلم رياضى خود كمى دمى در اينباره صحبت كنيد. بچههما تقر يباً مطالبى را را كه بايد دربارة
عدد e مىدانستيد گفتيه.

مطلـــبـ مورد نظر ما اين بود كه عدد
 دليل در محاسبات خطا ايجاد مى كند.

تعريفلگاريتم



 زيرا:
$1 \cdot \cdot=1 \cdot{ }^{r}=1 \cdot \times 1 \cdot$



نماد لگاريتمم مىتوانيم بنويسيم: $\log _{b}{ }^{x}=y$
$1 .{ }^{r}=1 . . \leftrightarrow \log _{1 \cdot}{ }_{1} \cdot=r$





 كه • 1 بايد به آن برسد تا b b بهدست آيد: $\log _{1}^{x}=y \leftrightarrow x=1 \cdot y$
بحهههـــا لكَاریتم اولينبار توســطـط جان نیر
 با اختراع لتًاريتـــم ابزارى را را ابداع كرد كهـ با با
 كرد. به عبارت ديگر:
$\log _{\mathrm{b}}^{\mathrm{x} x y}=\log _{\mathrm{b}}^{\mathrm{x}}+\log _{\mathrm{b}}^{\mathrm{y}}$
لكَاريتمٍ طبيعى يا لكَاريتـــم در مبناى e e معمولا با Ln نمايش مىدهندند.

## $\log _{\mathrm{e}}^{\mathrm{x}}=\operatorname{Ln} \mathrm{x}$

 يكى عدد حقيقى و گنگگ اســـت. به عبارت

راســـتش را بخـواهيد اولينبارى كه من اسم عدد e را شنيدم، سركاس جلاس جبر و آناليز آقاى مههندس آشفته، دبير بسيار خوب رياضياتياتمان بود. آقاى مهندس آشفته كه خيلى همم مرتب

 همحنچين لگار يتم كسرى و لگاريتم طبيعى



 آن دسته عددهايى است كه مقدار واقعى آن


 اصطالاحاً بايد آنها را تعر يف كنيم كها اين كار

را انجام مىدهيم:

## تابع نمايى

تابتعهاى نمايى توابعى بهـهـورت
 صفر اســتـ. تابع نمايى تابعى همواره مثبت اســتـ. براى مثال، تابع

 در تعريفــى ديگر، تابع نمايـى تابعى اســــت بهصورت exp(x) كه ا, $f(x)=a^{x}$ ثابت و تقر يبى است. تابع نمايـي
 تابع نمايى با پايأه e مى
 لعَار يتم معكوس تابع نمايى است.

## دروازء تمدن

در دل تاريكى شب، پیيستولهُ رنگَ را چچندبار تكان داد و شروع كرد به






 مى خواهد،بنويسد. هنگًام نوشتن به چیيزى فكر نمى كردرد، مگر نوشتن. نوشت: »

 يكى دو قدم عقبتر رفت تا نتيجهٔ كارش را بر بهتر ببيند.


 در ناباورى گَذشــت تا تصميم گرفت فرار كند. شروع كرد به دويدن.
يك استوار ار تشى با يكى سرباز در چند قدمىاش بـر بودند. استوار به سرباز جوان گَفت: »بدو بگگيرش!"

 اگر مىتوانست كمى فاصله بكيرى، نجات پییدا مى كرد. سرباز جوان پا پا سست كرد تا او فرار كند. اما استوار استار از سر كوچه فرياد زد: 》بگيرش!"






 مكث كرد تا نفســش جـ جا بيايد. سپس او او را كشان كشان به

 استوار گَفت: »بلبلزبانم كه هستى!؟

 پسر گَت: »"من؟ من كى شعار نوشتم؟؟
 راه افتاد برود تا ديوارى را كه رويش شعار نوشته بود ببيند. رو

## كارگاه داستاننويسى <br> مر يم سلطانى /قسمت پنجم

آفرينش و انتخاب شخصيتها



 از همسايهها و دوستانشا خوانِنده بايد آنقدر به شــــخصيت قصهُ شما نزديكـ شود كه



مىدهد؟ و ...

## آنجֶه كه آدمهاى قصه انجام مىدهند، شخصيتها را

 مىسازد.


 كسانى هستند؟ وضعيت تحصيلى و اقتصادى او چگَونه است؟
 زمينههايى استعداد دارد؟ و ..."

بهنظر شـــما چه اطلاعات ديگرى مىتوان به اين پرونده اضافه كرد؟ در زير يادداشت كنيد.

يادمان باشد، قرار نيســتـ از تمام اين اطاعاعات در طول قصه استفاده كنيهم. اين كار را فقط بـمنظور شنا
 شخصيت ما يك پزشك هرا

 بدهد. خواننده اين رفتار رااز پز شكى متدين نمى پذيرد.

تمرين شمارئ 1
 تشكيل دهيد.
تمرين شماره
 در يك داستان فرضى تشكيل دريلى دهيدا

 مردم ايده بعيَيريد.


اين همه امكانات، اين همهو وسايل، اين همه ماشبن، بيست سال قبـل بيشتر خيابانهاى تهرال خاكى بود. امروز همه جا آسفالت استا الين اين همه خانه وحيابان ساختند. اين فمه كارحانه. "ا









 پرسيد: »اين چيزها را كى يادت داده؟ برادر بزر گَتر دارى؟؟

نشست. بهسرباز گفت: „همين جا منتظر مىشويم تا ماشين گشت بيايدتحويلشلبدهيم؟" سرباز به چسر كفت: 》بنثين!!"













پسر گَت: 》همهـى." لَّ لحن استوار مهربان بود. سرباز هم توجهش به آنها جلا جلب شد. استوار چرسيد: »چند سالت است؟"
 استوار گفت: ״پانزده سال هم به تو نمى آيد... راست و دروغش مثل ننوشتن روى ديوار است، نه؟ «هـ سرباز لبخندى زد و استوار هم خند
 استوار و سرباز نگاه كرد. استوار پرسيد: پپیى يادت داريا داده اين



 يكى جايى برسيم كه امكان زندگى خوب و آزاد براى همه فراهم بشود." استوار پرسيد: "امگر الان فراهم نيست؟! اين همه ملدسه،،



 چسر گَف：الاَکرَرار است قانون باشه، بايد براى همه باشد．بايد وضع طورى باشد كه همه امكان موفقيت داشنـه باشنـد．＂ استوار گفت：＞اين حرفها ما مال دهن تو نيست！اين حرفها را را يادت
 مادربزر گت أز غصه دق كره، آن وقت مـففهمى كه همؤاين حرفـها



 سرباز از جايش بلند شد．استوار پرسيد：»پجا مىروى؟؟
 بد0








 دو قدمى او نشسته بود．فكر كرد نبايد جوابش رابـ را مى باداد، اما كا كار از كار








استوار حتى از جايش تكان نخورد．سرباز هم همانجا كه بود،



 استوار برخاســت و خودش را تكاند．سرباز با چراغ

 چسر در كوچهـهاى تاريك میدويد، بدون اينكه بداند

كسى دنبالش نيست．

 حرف
سرباز پرسيد：»ابات چكارهاست؟؟＂
 إستوار یرسيد：»＂هدر و مادرت چیى شدهاند؟＂
 ســرباز پرسـيد：»حالا مادربزرگت مىداندت تو این وقت شب آمطى
 سرباز پرسيد：》اكِر صبح ببيند تو نيستى، ناراحت نمىشود؟؟

 را كجا مىبرند؟ آيا ديگر مادربزرگَ را نمىديد؟ پرسيد：„حالا با من

چه چار مى كنيد؟؟
استوار پرسيد：》اتحويلت مىدهيم．اينكه كجا مىروى و بعدش چهـ
مىشود، مابى خبريم．
 نمىشوى．＂
استوار گفت：》معلوم هم نيست．شايد ولش كنند．＂ ســرباز گفت：ا＞با اين همه مدر ك؟ دســــت رنتگى، ديوارى كه رويش
 پايش گیر است．＂





 استوار اطاعت كند．ممكن بود او را با تير بزند．
 نمىآمد كسى را كشـــته باشند．استوار به
 اصلاً حواســش به دور و و بر نبود．سرباز با با پايش خطهايى روى زمين مى نگاهش به پاهايش بود．بـر سرباز فكر مى كرد

 ديوار نوشتى به شاه توهين كردمالى؟؟ پسر گَت：״هن به آدمش كارى ندارم،
 ديشب توى مسجد مى گِتتند ما چند هزار زندانى سياسى داريم．＂ استوار گفت：״وقتى ماشين گشت برسد، يكى به زندانى هاى سياسى اضافه میشود． اســتوار خنديد و به سرباز نتاه كرد．سرباز


## 》"نَارش چکكيده؛ ركن اول مقاله"

# عصارةٔمقاله 

 آن رسيده اســـت كه شما از فيشنوريسى هـا
 مههمرير بخششهاى هر مقاله محسوب مى شود.

تجزيـــه و تحليل كرديم)، در شـــمارمهاى
 ميدانى، اشاره شد. در قسمت نوع پرُورِهش،

 مفهوم جايگاه زن در آثار شــــيد اســـتاد

مطهرى بیردازد. نتايـــج اوليه/ دســتاور دها / محصولات: به عنـــوان نتيجه و محصـــول كارى كهـ با با روش بيان شـــده انجام شـــده است، چانه چحيـزیى يافتهايد/ يــاد گرفتهايـــد / ايجاد
 اوليه و دستاوردهاى پ夫رْوهش
 چچيست؟ چֶه كاربردى داری؟
 به مســئلهاى كه بيان كرديد، بزر گَترين
 موضوع تحقيقاتى چه بوده است؟ در اير اينجا بايد تير آخـــر را بزنيد و بكَوييد مهمهترين
 شده اســت ما در ك عميقترى نسبت انـا به مسئلهٔ جايگاه زن در اسلام پيدا كنيه؟؟ آيا باعث شده است دارويى براى درمان فلان
 شـــده اســت كه از ميزان مصــرف بنزين

كردهاند. به اين صورت كه نحوهٔ نوشــتن چچكيده معرفى و توضيح داده مى شــــــون و و
 تخصصى موضــوع خودتان، ســـؤالها را

پاسخ مىدهيد. ســـس با حذف ســـؤالها و باقى ماندن جوابهاى شــما، چكيدهٔ حرفهاى شـــما آماده است.

## انگیيزه و بيان مسئله

چرا ما به مسئلهٔ حاضر اهميت میىدهيم؟؟

 نشـــاندهندهٔ اهميت مســـئلهُ پثوهشـــى آمى

شماست؟ مثلاً موضوع پیرى جمعيت در ســال هاى اخير از جمله مشـــكلات ايران بوده است


اين موضوع اشاره كرد.

## محل نگارش دانشآموز


 (مثال: بــا IV دانشا آموز مصاحبه كرديم، ه

نحوه́ نوشتن چكيده
 . .. پثروهشى است براى خوانندهٔ مقالئ علمى. محتواى چكيده فشرده، اما تشريح كننده اســت و خواننده با خواندن چكيده
 پوشش داده شده است. به بيان غيررسمى، چكيدهُ مقاله است كه

 زبانى سادهتر بتوانم بكَويم كه چكيده مثل كاغذ كادو است. شـــما ممكن است الماســــى را درون يكـ






 وجود دارد كه كليت كار انجار انجام شده، روش


 كه روش پرســش و پاســخ را پایهگذارى آی

## 이9. im Trowher

## إيمهماتبر /هميت

اميرحســــين جوادى، دانشآموز سال سوم دبيرستان است. او رپّوهش را الز ســال دوم دبيرستان آغاز كرده اســتـت از همان ابتدا دلبســـــتأه حل مشكل ترافيك تهران بود و و در در نهايت طرحى را با عنوان "طراحى و و ساخت ركدهاى حمل دوچرخا


 بهدســت آورد. جالب اســت بد بدانيد كه اميرحســــين، نوجوان با بـا شهـامت،
 دانشگَاَه تهران ارائه كرد و تشويق هم

 صاحبنظر اين دانشگاه مورد مقالهاش

 زندگى شخصى شما داشت؟«



 دوست داشــتـم كه هر طور شده، آن


شـــد كه ذهنم ايدهريردازتر شود و هر هر

 خلاقيــت بيشـــترى تــوى كارى ارهايمم احســـاس مى كنمر كـــه آن را مديون پ夫وهش هســتـتم. ولى هميشه دوست آن داشــتهام كه توى مدارس بيشتر بهٍ چثروهش اهميــت بدهند و صرفاً


 نينيا بـــه ايدههاى نـا نون نيــاز دارد كه اين ايدهها از پ夫وهش بهدست مى آيند. پس بايد بيشتر به آن اهميت بدهيم."

وصف دوچرخه نسبت به انواع ديگر حمل
خودروها بكاهد؟ و نقل، و همينطور جايگاه كليدى اتوبوس در حمل و نقل عمومى، سيستمى تر تر كيبى
 اين دستاورد حاصل مطالعهاى كتابخانهاى الـي در مورد معايب و آســـيبهان اسـانـانـتاناده از دوچرخـــه در تهــــران اســت. نـگارنده


## O19

## بياييد موزيكهها را نكشيم! مهدى وليزاده

افــراط كــــردن تـــوى كارها دقيقــاً مثل
 يه آدم تصور كنيه، رابطةٔ شـــما با باون آدم
 ا. اوايل آشــنايىتون مثل آشنايى ليلى و مجنون ميمونه. شما ديوونئ آهنگى مى يشيد و هر دقيقه به اون گوش مىديد. چحند بار
 دفعه با خودتـــون مى گَيد: اگووف! عجب آهنگیيه! «ا
 »گووف" توى جملتون رو حذف مى كنيد


 كنه. مى خوايد از بقيه يه تأيّيد برای لاري خوب
 اون احساس قبلى رو توى رابطهتون با اون آهنگَ داشته باشيد. r. كم كم شروع مى كنيد به متنفر شدن از از اون آهنگ. بعد از خودتون مى گید: اکلى آهنگى ديكَ توى اين دنيا هســت، چرا من عاشن آشق اين يكى



 كه يه رابطهٔ يرشـــور تر و بهتر با يه آه آهنت

قشنگگتر به پستتون بخور هـ



 كه تو اعماق مغزتـــون منطقتون چاقـو بـا بر مىداره و به اون آهنــــ حمله مى كنه و خلاص! واينجاست كه آهنگَ براى شما مىميره. افــراط كـــردن تــوى هــــر كارى دقيقاً همينـطــوره. شــــما وقتى زيـــــادى ميوه



بالاخره چشماتون ضعيف مىشه.

البته در مورد آهنگَ، هميشـــهـه يه آهنگً خاص هســت كــــه آدم هيجّوقت از كوش دادنش سير نمىشه. هممون بالاخره اون آهنگى خاص رو پيدا مىكنيه.

## .nll 3G



-•
اتفاقا شمالو مهلىى هم بجم كفت. اونم خرجش زياده، اكَه با
0
1ه - - ا تومن جايى مىريمه ميام.

آخه با 1 ا تومن تا تجر يشم نمىبرنت كه!
خب مىريم همين استخر سر خيابونمون. شنبهها نصف
قيمته. بليت تخفيفم دارم. مجانى در مى ياد.
 استامبول، بگير بخواب تو ام گدا....

## چهار روز تعطيلى

سامان، داداش بزن شبكه r ببين سرياله رو، باحاله.
هd، مى:بينم كه ولو شدى جلو تلويزيون. تركيه خوش مى گذره؟

حالا نه كه تو الان دارى كرال سينه مىزنى و اس مىدى؟

و هر نقطةٔ ايران كه بخواهى بيا بيايم، ولى
 كنار بكَذارم."
 قصدى ندارم، ولى دوســـت دارم درم بدانم حرا معلمى برايت تا ايــن اندازه مهـهم است. <ا كفتمه: لمن براى بهدســت آوردن اين موقعيت سختىهاى زياى را را متحمل شدهام، دوست ندارم بهراحتى آن را الز دست بدهم." بعد از خواســتـتارى هيحكس باورش
 يك دختر معلول آمده باشد. رمضانعلى



 كه آن زمان رئيس جمهرور بودند، جارى

 عقدم خوانده شود.《

روزها، من اين مسافت را پیياده مىرفتم
 نمى ند پاها يايم قطع است.
 نداشــتـم و روى استخوان ران راه مى رفتمه. اولينبــار كه به منزل ابـل ما آمد، تنها بود. پرسيدم: »چرا تنهما آملى؟؟
 دوســت داشــتـم قبل از خواستگارى رسمى، چنند موضوع را با شما در ميان بكذارم. اولين جملـــهاش اين بود: پمن در اين
 اجارهنشـــينىام باقى نمانده؛ شايد يكـ ماه، شـايـد همم دو ماه. با اين شـــرايط موافقى يا نه؟« گَفتم: 》شــــما بايد شـــرايط مرا قبول كنى. من يك دختر معلول هستم. آيا مىتوانم زن يكـ رزمنـده باشم؟؟ گَفت: لمن بـــراى همين مى خواهم با با
 "امن حاضرم هر جاى دنيا كه مىروى

منــزل عمهام مهمهان بــودم. از آنجا كه رمضانعلى با شوهر عمهام همكار إنـا


 جواب عمهام گَفت: لاملاك و معيار

 ديدم.
خودش بعدها به هـــن كـفت از از افراد سختكوش خوشــش میا آيد. وقتى از انـى ديد من با همين وضعيت جسمىام
 كارم برسم، برايش جالب بـر بود. معلم


 قائمشهر مىرفتتم. همينقدر رونـا بدانيد كه روستاى كوتنا تا مركز شهر، ينج تا هفــت كيلومتر فاصلــــه دارد دا آن آن وقتها اين طور نبــون كـو كه هر لحظه ماشينى از كنارت عبور كند. بيشتر

## Cll



1®

## خوراك مغز

اين مجموعهبراى هركس منحصربهفردو شخصى استو جهار مرحله دارد：F．تأييديه كرفتن：حالا قوهٔ استدلال یاسخ را تحليل و بررسى و و

 حل كند خسته میشود و به سراغ راهوهاى ديگَر میرود．「． را ا ييدا مى كند．




الف


r



هـ به جاى علامت سؤال كدام گزينه مناسب است؟
○○○@○の○○○@○○○○○?




| 0 |
| :--- |
| 0 |
| 0 |





W مكعبهاى يايين است؟



اين كتاب تصويرى از هنر را انعكاس میىدهد كه تحولات غربى و جديد هنر هنر، آن رابه فراموشى سيردهاستى.اكرعـا هستيد كه خط نوشتههاهى كوفى رابخرانيانيد اين كتاب رابه شما توصيه مى كنيم.
آموزش خواندن و خوشنويسى در دست نوشتههاى خط كوفى اوليه/ محمد وحيد
 تلفن:A\&4+ArqA


در اين كتاب از زبان اشياى مختلف ، دربارء برخى شدهاست.السيدابوالحسناصفهيانى"، "علامهامينى"، »شيخمر تضى انصارى"،
 از آن ها ياد شدهاست.

 تلفن: FrTa-VAF

"اصول و مبانى لبخند « و....
 فار سى هستند كه با زبانى سانى وان و روان


 رشته تجرير در آمدهاند.

 تلفن:AMMIGMFT
 بيشخوان

