

باز هم زنگَ را زدند و هر كس با يك ير تر تقال درشت در دســت وارد كلاس شد. آقاى كنجى دنيا همم آمد، در

 به شما قول داده بودم يك بار ديگَر درس اس طول و و عرض جغرافيايى را براى شما تكرار كنمّ.


 ديگَه فهميديم!ب" آقاى كَنجىنيا گفت: خب بحّهها، فقط يكى خودكار



 مى گويند. اين دو نقطه را روى پر رتقالتان با علامت آبى
 از وســط طورى نصف كنيد كه قطب شمار يـلا يك طرف


 اسمى دارد؟!
بجچهها يكصدا كَتند: استوا!




 آقاى كنجى ولى چون كمى اطلاعات هندسه و ر رياضى نياز داشت،
 آقــاى كَنجىنيا يك بار ديگَر درس را تكرار كند، آما با به

شيوهاى ديگر. حال بشنويد حگَونها
 تغذيـــهُ رايكان ما هِ رتقال بود. آقاى كَنجىنيا كه از قبل





 دارم. تعجب كرديم كه او با پر تقالها چها كار دارد. همه كَفتيم چشم آقا! زنتَ را زدند و پرتقالهاى درشــت و آبدار را ميان
 كلاس ما كه آن را انگَ داشتند.


بَويد روى اين پر تقال چند مدار میتوان رسم كرد؟

- خيلى
- درســت مى گوييد. بـى شـــمار يا بـىنهايت. اين را را هم يادتان نرفته كه بالاى استواى يرتقال شما، نيمكرئ
شمالى است و پايين آن...؟؟
- نيمكرءٔ جنوبى.


 كشيد و خط اســتوا را هم روى آن آن رسم كرد و كَفت: معلوم اســت كه اگر شما از نقطها آى روى خط آن استواى پرتقالتان، خطى به مركزٍ پر تقال وصل كنيد و از آنجا
 زاويئ • 9 درجه خواهيد داشــتـت بعد از آن هم از مركز

$$
\begin{aligned}
& \text { - خيلى يعنى چهـ؟ } \\
& \text { - يعنى بیى يمار }
\end{aligned}
$$

- آفر ين! اســتوا يا خط استوا. حالا تو محمدرضا



بود، كفت: آقا فكر كنم چهل هزار كيلومتر.

بحچههـا! حالا موازى با همان دايرة اســـتوا، يكى دايره
بالايش بكشيدم.

- يكى دايرهٔ ديگَر هم به همين صورت بكشيد. - كشيديم. - دو دايره هم زيرش بكشيد.
- كشيديم.
- حالا بكَوييد اين دايرهما حه نام دارند؟


استوا خودش يك مدار است و هر دايرة ديَر هير هم كه به موازات آن بكشيم، مدار نام دارد.

همانطور كه مدارهاى زمين هم بىنهايت هستند.



 كنيد. بحههها. اول اين را بدانيد كه گر ينويجّ نام شهرى است در انگَلســتان و آن نقطه مبدأ نصف النمهارهاست.

 تقاطع داشته باشـــد. در اينجا آقاى گـنجىنيا، از از روى





 آقاى گنجیىنيا دوباره پاى تخته رفت و شكل اين زاويه را كشـــيد و گفت: زاوئه بين دو نصفالنـار النهار گرينويج و و اصفهان • • در جه است. در اين صورت مى گوي اسيهم، طول


است؟ چرا شرقى؟ فرهاديان تو بگّو. - آقا چون اصفهان آر در مشرق گرينويچج واقع است.

 نقشه 1 ا 1 در جأ شرقى است.

 شمالى است. چرا شمال؟ محمدزاده بگو! - چون ايران در نيهمكرهٔ شمالى قرار دارد.
 دقيق نيســت و كمى بيشتر اســـت كه علت آن را روز ديگر مى گويم.

 ولى نخوريد تا آخرين جملئ درس را بكَويم.
 يـــــ قاتج از پر تقال خودش را جدا كرد و ما هـا هم همين كار را كرديم. ســــس گَفت: ببينيد، دو طرف اين قاتج دو صفحأ نصفالنهار است؛
 آنها هم حدود

 خودش قاتج پرتقال را در دهان گذاشت.
 و گفــت: اين زاويهٔ نقطهٔ A دايرهاى به موازات مدار استوا رسم كنيم، مثل همان دايرههايى كه اول كشيديم، مى گوييمم اين مدار چند در جه است؟
بحهها يكصدا گفتنند: 40 در جهـ

- پس مدار +

性

- آقاى گَنجىنيا در اينجا گَ


 مى شود يا بيشتر؟ - بيشتر
- كدام يك مىتوانيد بگَوييد كدام نقطه است كه

$$
\text { عرض آن • } 9 \text { درجه است؟ }
$$

- آقا، قطب، استوا، استوا، قطب...

مى دانيد كه مدارها شـــمالى و جنـوبـــــى دارند. در هر
صورت، عرض نقاط قطبى • 9 درجه است
 نفهميده باشد؟
كسى جواب نداد و آقاى گنجىنيا هـي هم به شوخى به به
 پر پقالت را خواهى خورد. و ادامه داد:

جغر افى را هم شناختيد؟
عرض جغر افيايى را هم شناختيد؟ - همه كفتنند بله آقا.

آقاى گنجىنيا گَفت: حالا برويم بر سر نصفالنمهار النارها و طول جغر افيايى. در اينجا از خودكار قرمز اســـتفاده
 قطب شمال يك خط بكشيد تا به قطب جنوب بر برسد و آن را در طرف ديگر پرتقال به طرف بالا ادامه دهيد

تا به نقطهٔ اول، يعنى قطب شمال، برسد. اين كار را همه انجام داديم.

- حالا دو تا دايره ديگر همم به همان انمان تر تيب بكشيد.
- كشيديم.

قبل گفتيم؟
- نصف ... نصفالنهار آقا!
- بله، نصفالنهار. زمين چند نصفالنهار دارد؟
- بى شمار، بـىنهايت...
- درســت اســت، بىنهايت نصفالنهــار داريم.

