$\bullet \bullet$ 1000


## دخترى از تاميتى

## بِّ كرك

ابن نيز تابلو ديكرى است ازير ازسى
 .






شروع نخستين دوره مسابقه داستانوزيسى خودرا اعاعلام ميدارد .
 1)

شر ايط نخستين دوره مسابـقـه



 r r




 خود ارسال دارد . 1 فيد شود
 : با
 جوائز مسابقه

 شد، ، جوانزى بدين شرح تثديم ميشود :


 هفته نشر خواهد شد .

## 



## دراين مجلد ：

11 Vo


## 4anajo slgit：

IIr
it．
itr
1T8
1ro
1,7 15A

ITs
$1 \& \wedge$

107
10V
101
109
17.

17
$17 \%$
17
178
177

$$
\begin{aligned}
& \text { حر انات } \\
& \text { जीge g d لا } \\
& \text { 模 } \\
& \text { Le ben }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { } \\
& \text { ster sjt - gho et. } \\
& \text { A) SOU }
\end{aligned}
$$

## انديشَهأو خبر ها

11 A
IVr

SL白 $>1$

## دائرةالمعارق

اثر : دفنه دوهوريه نو يسنـناه انكليسىى


تر جمه : هوشنَنَكْ مستوفى

## دوَن

Dophne du Maurier

خانم دفنهدوموريه از نويسنـد كان بزرگك
 ربكاى اورا خوانده باتـيـلـنى

 جه فلدت و بهادتى دارد دارد






 .

 نر




 - سال 'Ladies Home journal" , ربكا بهترين ".

## 

Wミ. . .

## 



 كلو له , دا "اسرجانن فارن در منزل Sir John Farren隹

 ميخورد. خانم فلّزن مرده :ودد .

隹



و

 -
 فاصله وارد :
 شُو هرش ii. .

 i
 با انٍ




 فآرن زنیى .و دد شالم 6 .

 جو
 ى


ط طانچه قِ







范 a ${ }^{\text {a }}$

道
 ．



 ：دت゙
－ ه

號 \＆\＆
：
． ．أهو و． أز

：
－
－





 －نداد
位 \％سازر فتّ



حناشته ور از اتان بيكفرون : امله بود .


 دكتر كوشيد تا اورا از اين خيـال منصرف كنـ 6 اما بيفالده






بار اموششى ميكنل .

ولى سرشجان فارن اين حادثاهرا فراهوش نكرد . هماترو بيك بنكاه كار










 بعلاز


اينهمه هيتع جواب قانع كتنا








 در زن










 (









 او را بعهده كز فت .
سرجان كفت :

- كامهلا درست است است

بلاك ادامه داد




ميكردنل . شٌما ابن خاله و خو اهو زاده , انخستين بار در (اسير") در خانهُ دوستى همان نخستين ديدار قلبتان از ديلن او فششرده شـل وپساز


ا; أتقاضای أزدواج كرددب .

- همصينطور استت.
- 


 -

, وا
\&
سرجان گّن
(inco


 دوبار براي ديلن او او به سو يس رفتيم
بلا

سر جان جواب دادر:
-



 آنـراش
 فر ستاده بود
 :隹。 نرجرجان جواب داد :
-

 .

程
 وحتى درميًان دختران ونـر

路

 . 3 .
 . ىا عشتقى بر الش بشش نياملاه بود (
 .







 دو جانبه صورت



 حر فها زياد ميزنـنا
سرحیان سرش را تكان داد و كفت ：
－



 اين تمايل را نشان ميلداد 6 و شـما ميلاني




 اUT－
－

－





سر جان كفت
－

 －plos



را جلا دنبال خو اهـم

\＆
－
米米米

 بسالن كو حكى راهنا

خانمى
 ,
 بود







 آنو قت بلاك بطر ف بالكن رفت بودر آنجاخودش رابخانم I'
 ميبِ مارش

 بىاندازه إراز أر خوشالى كرا

و هرسيل :
 \&
بلالد جي اب داد :




.



فكر غ ：
 ：Es


 نا




：تi ت ． －
ميس مارشي جواب
．



－مو位

隹
．الز
尾
 ． 2 jlد
 خا خو اه
 د


مهيخو است الي

خبر داده بودنل .
بلالك متو جه دستهای ميسمارش شا شا كه باع اعصـبانيت روى لبة صندلى

داد ركفت

كه بتو اند دليل خودكشى او باشد



 باشا

- نه 6 همر
 تو انست جواب اين سوال او را بآسانى بدهد الحساس آرامشیى آردو

ميس مارث ادامه داد وتفت :



 بلكه طبعا مو جود خود خدار و گوشها گیرى بود .







أ
- 




دوران قبل از ازدواج با مرى داشته باش با ميس مارش به قفساها







 نـد
§ © LT -
ميسن مارشى جواب داد :


 -

 --دوربين عكاسىي ندأشتم


 می= كودكى جالبتّرين =
 - ز زانده ميس مارش البو م را بست , البـر ا جلو خودش دوى ميز


بلال


- طفوليت او داردِ

مـيس مآرشى ثفت :
(نـ



－
－


－دíl
准 ．心－
C أ －
 §
～


－مرو
ا 1 ，
\＆cill
－



：© ©
梌－
نر
Lon 4


－


 نا號
$: \operatorname{cis}^{2}$ ，$l_{0} T$ ，

：تis il


． 3 تُورى هزو设 أِ تُ تُّ او شهو
隹 i） جو إ
高
 －जlatal隹 س
 －ا

a


 با
 ：دا

قو ．

． 3 مـرار

 ．
 ．碞倍山 ل
 نـرارد

：ت號

\＆الت
هيس مارش كفت ：
（كا
位

 خو اهم
بلالك جإن

 －باشی －任
 أَ تكيه داذ
 $:$ ：${ }^{\circ}$ ， 1 ر
احالا كه موى رن مín ى قِّ







انـراخت


 $:$ : ier la
-








 . بانث مرا





尘 بَ -









 بلالـ كفت:
-









بلاك كفت :

هيس مارش جواب
-




نتوانب كك دختر بحة عليل و بيماررا نكهدارى كنم .

 .





 , يرسيد -

 او ازابن سُنوال هيعّ مقصود بدىنداشت ؛ اماميسس مارش
 -











 د

 بلالـ تِ :
 بدست نياررد $؟$
a 4 a性

 -


-




- 2015
- 

دادن بود \&

(tanaly)


- جطود پانز ده سالثى ؟







 بالد كفت :







 راهنمأىى كند ودرحاليكه هنوز هم نتوانسته بود آرامش خود را بدست بياورد كفت :
- 




 , ساير نقاط اروونا اتفاق نيفتاده بود.

## ***

بلاكر به لندن باز گشت، اما باسرجان فارن تماس نتر فت
 قاطع ترى نزد او برود . در عين حال بهيخور جه لازم زميدانست حقيقتى را كهميســ

مارش دربارة مرى ودختر خوانده بودن او فاس كرده بود باطلاع سرحان برساند 6 زيرا دانستّن اين حقيقت جزا
 بنظر بلالد بعيل ميرسيد كه يادآورى ناكهانى همين حقيقت باعث



 بيادش اورده است
حالا وظيغن بلالد اين بود كه نوع اين (اضربة شديد) راكشف
 وارنر در آنجا حسابجارى داشت رفت . ماير بانانك را ملاقات كردور مأموريت خودشرا برائى او شرح داد انر معلوم شا دومرتبه ازدوواج كرده و مدتى بعل مرده است . بـيون او او از كانادا

 كذاشته يابِجاى ديگرى برده واز آدرس اور هم اططلاعى نداشت. خانم اول هنرى وارنر سالها قبل ازاين قضاينا مرده بوده اما ما ماير بانكا دربارة دختر هنرى وارنر ازنر ازن أولش جيز هائى ميدانست . ميكفت

 ازددواج . كردورانـ
تنها اطلاع مثْتّى كه مدير بانك توانست بلاكل بدها ومهمكن بود براي او مفيل واقع شود آدرس قديم هنرىوارنر بورد. يكمشنت
 حر فى بهميسمارشدنز دهبود، از قبيلاينكه:هنرى ىوارنريكمردرو حانى
 بعهده گر فت او اسقف كليساى "(آلسنتس All Saints ") درناحية مذهبى "الونگك الامن Long Common واقعدر هاميشايربود.


 كودكى كه (قايبراشك)" بازى ميكرد در او باقى مانده بود . همين علاقهاى كِ بحوأدث غير متر قبَه داشت آخر اورا بسوى شفل

كاركا





 - خارتٌ


 برأى أكامت
63 ر 5 ر


- ز

 از شُستستان ومشحراب تا تا ما
 - دراختr با ل能

 T
 - بالد
!
:
© ودر Tا T位

د -

اينجارا ترك كرده وبكانادا رفته است . بعضى از مـرودم دهكده نخصوص اشخاص ريّرتر او را خيلى خوب بِياد ميآورند . شايد
 درباغ اسقف اين منطقه باغبان بوده است . راستى اكُ اوقاى بلاك


 خودرا ازكشيش بدست اوردده بود. فكركرد: (احالاباكذراندن جند
 , گنتكو كردن بامردم ميتوانم الطلامات گرانبهاترى بدست بيـاورم؛

دربارס هنر حجاري قرن هانزدهم هيتعچير ياد نگر فت ؛
 وارنر نقيد بدست آورد . فههميد كه : او در اين منطقه مورد احترام همة مردم بوده . اما با بخاطر قيافةُعبوسو اخلاق تند ونابردبارى زياد ميحچكس دوستش نداشتـ است . او ازآنمردمائى نبوده كه هيروأن مذهبيئن بتوانياند درموقع برخورد بامشكلات نزدش بروندودردها بشانـانرا باو دراو درميان بكذارند.
 وملامت ميكرده است


 ميخّواسته بخانهمالى بزر كُ ومهجلل متمو لين دعوت شودا . بطبقاتبالاياجتماعاعتقاد داشته وبراى آنهارارزش قائل بودهاست
 خلاصه اين هنرى ايرارنر فقيلد مردي بوده بتمام معنى كم






 - آيا اين دختر در مر گث مادرش خيلى غصه خورده بود ؟

 1, رونا روز ها سـو ار دوجیر خهُ كو
 "بو " Harris هر ز

 , در B -



.


 صصحصت باز شl . تقر شا
 وارنز 6 و از هنر


 ن
 شِ



 :
كرد s a د د -



 بالـ
بابا هر سـ گفت :






. 3 .
بلاك گا

-
تقعـيب نكرد
: باغبان تفت
 تُها تِيز






 , زه


: گi ler , لilos
-
 رو وانتك بڭگيرد 6 خون


-
 S or \& Hyth


- Jent -
: لـ آسانى دروغى

خا خا كنا إي
مارّ

.
 هي


:






 وارن

بابا هريس خنده بلنل وتحققير آميزى كرد -











Sliتش岩


．
$\therefore$ ： $\mathrm{B}^{3}$ 我



：
و
 is们


位





كه
设
 خوس

：
 كِ ＂＂St．Bess
 غالبا هلر و
 ：
-
ملـير ه هتل گفت :
 بود 6 و از همانروز اول تاكنون آقا و خانم جانس









 آنها ,1 خواب ميشنانان

 ساءت يازدهونيم صبت فردا از آنها وقت بكِربِ
 نميكردكههنرىوارنر فقيل آنقد دوشن فكر بوده بأشل كه دخترش




 بعيل بنظر ميرسيّل كه در آنجا منظر ز زيبائى و جود دالشته باشلـ








 بز,




 خود




- كه اين دختر درست درآستانها اتقا جانسو









 بردبارى بازدديل كلاسها 6 اطاقهای شـانها 6





جز و شاگردان خود بلـوانيم






است و خيلى⿰وود سرما ميخوردا و بيششر از اين جهت ترديددارم



Tا بن بيرون آورد و كفت :
-



 زمستان أدامهه دازد . در ماههاى تابستان وران برایى تقويت ريهمايشان





 كتابِ را بدست بّالّا داد 6 بلاك

 -

 آقاى جانسون گفت :

- نه ، برعكس فهرستهاى بهداشتى ساليانه ما هميشه

همينطور بوده استا
بعلد ازجايش بلندشُ : تا يكجلد از كتابهاى سالهاى قبلدرا
از قفسه بردارد و ادامها داد


حر فتان را سِّ خو اهميل كر فت .
 S جانسّون انكشتانش





جيزى بحششم نميخّورد . عاقّبت گفت :
T T ا شـا شما هيحو قت در اين ملرسه تب روماتيك داشتهايب؟

 - هر

 جريان هوأى آزاد ميگناريم بلالٍ كتاب , ال بست و تصميم گرفت تاكتيك مستقيم بكار

او





 به غنلا جنا

 -
. بكوئيـ
بلارك كفت :
-


,
...



 خود را كر فت و كفت : -


 وارنر اخيرا مرده است .
 آنرا

 - متاسفانه شما اين داستان را را از زبان يكى از بستكان
 باشيد اركر غفلت جنايتكارانهاى شده باشد ان جانب پدر دختر يعنى هنرى وارنر بوده است نـا ما ما .
بلاك با بى تغاوتى شانهمايش را بالا انداخت و گفت : - او از كجا ميدانست كه دخترش بحنين مرضى مبتلا
خواهد شد

از شنيدن اين جمله يكمرتبه مدير مدرسه خونسردى خود
 -


نظير Tَنرا بياد ندارد .







 ميداد كه كوتحكترين أطلاعى از اين جريان ندارن • خود دختر هم




 اندوه عميقى نقش بست . معلوم بود كه با وجود كذشت زمان هنوز

هم ملـير ملرسغ سنتبيز نتو انسته است خاطره دردنالك اين －حادثه را فرا موش بلاك
ح－
 مlرسه ب．




米米米





 چنیین مششاعر ش را از دست تب روoاتِك 6 حالا می فههم








 الست ؟！


 تلقى كنـ ．بلكه با

 ．

موسسشایى كه بلاك دو آنجا كار ميكرد بلافاصله اتومبيلى در اختيارش گزاشا






 - Tololo اها بـبختانه باباهريس منزل نبود و براى شركت در ن Alton -


 كرد 6 بوتة كو كرد ـ آنو قت بنابر عادتى كه دو اجرأى نقشهاى ساختكى خود وداشت

-
زن كفت :

" "F Roy

آنو قت گفت
-







 دختر باغبان گّ ت






رفتار بز, بلا
-


دختر باغبان خنا
د -


:

 باور كني خيلى غ 6 OT -



 بلال
 ,


 -

 :
6 ـنه 6 -


 بامز - بح هِ هِ

؟

 جو اننا 6 موده وهارا شكار ميكنـنـ
 -


 ا شا




برندارد وباءث رنتش او نشو
6 -
الـنطور نـيست
-
بلاك
-


 دختر باغبان تفت :

- .


دران الام هم
زن تفت :
- 




بعل باتعجب رسـر : §
 هر تابستان رازلـ هينها برای (1)


 مريا

 -
reصّه المت
隹


: زن لإخirl



بلالك تفت :
-
ال



 رفتيم , , افتاديب







هم بدرش نصيشحت , موعظه ميكرد . of ر در مو قع شـما چنا



زنلا












 بلال


 رازل


 از طرفى آقاى جانسون هـا

 وقتى











مرى وارنر را از ملرسهـ برده بود .
 سنت بيز در باره مرىوارنز برأى بلالل شرح داده بود بود و شوراى رئيسهُ سنت بيز هم آنرا اتايِ كرده بو بودنل







 تنها اششكال كار بلالد اينبود كه ديقر خودش هو هم نميدانست



 بزر تُت شله بود 6 جون
 نشَان ميلاد كه مردم اين شهر دفتهر فته شكار جهانكردان رًا بششار

ماهى ترجيح ميلهنان
 .









بطر ن درجلو زإششًاه رفت 6 زنگت زد
 حم


كو جك , حاق و خو شُلى بود . بلالك بلافناصله با الستاناده از سسرعت

.




: لالد
-
 اطاء عفاه

屈
-

-
§ Co:
 -
 .

 -
 .إهِ


 -

 سردرد






 كو ه
 - خود دختر جه إه حالى داشت ؟ بر -





 نداشت
 . . خوشكلتر باششا





 برد 6 و حنا





 بـل خانم دكتّر را بششام دeوت كرد. خانم دكتر كفت :
-


．لـث＂انظير ندارد
：بلاك كفت
－

－بكد
类米米
－




كـكار
－
－كنـي
，خانم دكتر كفت ：
－
！
：
－
نخو اهي

 $\therefore$ ：
－


$$
\begin{aligned}
& \text { - بارْ } \\
& \text { بلالك }
\end{aligned}
$$

－



 ．نـهانى زنان خود بِخْبر
 -





 خود نزد الا هر
隹




خانم دكتر جوانباد :










 - خر

خانم دكتر سيگار ديكرى اi قوطى سـيكار بلاك برداشت .
باك
-
 ك

 بو • جه

ا الست
:
-











بلالك
 -






 دخترى یپ
 ©
 بـشّش ا -
 خانم دكتر كفت :

 تمام حقايق زنلى





 كه دربارס́ هن كرده الست I'.




 خو اهل داد داد

$$
\begin{aligned}
& \text { بلالك دستور قهو ه داد و و }
\end{aligned}
$$


 خود ادامه داد , خر
-




 هريم بو حشت انتاده
 ستار
 موقع وضغع حمل او این ستاره درست مقابل ثنـجره الطلاقش قرار

گرفته بود • ديلن اين ستاره درد او را تسكينداد و زائيدنش را






- اول داستانتانرا تمامكنيد ، آخر اين ماجرى بكجارسيد؟


 درست مثل عروسكى بود كه برايى جشن تولدش بان باو هديه كرده باشنا . آنٍ




 "و هاى قرمز داشته است .




- او را ازمادرش جدا كرديد ؟








 برای أين كار درنظر





-ائن فرياك را خو اهـم
- 
- بان


 ار

 إز




 ": افتاده بلا





خانم دکتر كئن و ونا
 "




 دنـيا





 سنت ادمونل كه فقط



فكر ميكرد




هم از اين قاعله مستشثنى نور درد

نـايل كو حكتر ين اطلاعى در باره سو ابق خود : 6 ,


بلاك كفت :

 چون بِل

\& اللّن شكستن سكوت دراينورد
 جوان

 بلا
-

 اين دوكلمه فروشناه نـيار او دابيادمو ضو ع ههمیى انداخته
．
قراد بود:

آخرين شخخصبى كه خانم فارن وا قبلاذ مردن ديله الست أ
 هر
بلاك اتو مبيل را روشن كرد و بطرف لنان رفت ．
米米当
 ＂Norwood，Middlesex قرار داشت ．قلا

 سر حان ازاو

بلاك با احتياط تما
－

－خور ام بلاك بلافناصله بر ایى ملاقات ملـير كارخانه رفت 6 ورلىاين．ر
 ورود
 －
 الستخلدام كر ده است ．





 － از كارخانه خار



 ：

ملـير كارخانه دفنَ
．سى ازجستجوى كوتاهى كi
－


 ．كه درانجا زند

بلا


－

سر او







خود النطور استدلال ميكرد ：




 تر تيب بلالد تصميمي

米米米
عصر دوز چهار در درحـو



 كرد
ميزى نششسته بود و شام ميشخورد :


- ال


.
 .ا ,




范 plodo تومإسمیی


 L. أك



-حر فهانُى بين شما و او رد, ور بنل شا

:
- 

 مراجعت


-
 ,

 دربارة : if , دا دا
as 5 , ىا

 ىو
:




 باخو 2

 -



 ,
 :
 : تو
ی . - اين هرد
 ؤ
 فقeه

 هنغیى با, تجاوز كنف . . : is

§ 1


俍
 01 را


 : با

 : تو

- تو جه خاص ا

: د د د
- 

TH
 كا , را诺 تغيمری درح - تو ت ا ,









- بله 6 اوولين شانس شـ شما بود 6 الما شما با با نادرستىو



توم سميث كفت :
 آنو قت لـخنا
 بلافاصله
 -

- شـd 6 د فعd ديكر راه بهتر بلال با تمسخر كفت :

تو م با' تعجب پرم
- 






 يكديكر حرف بزننـ . باهم باطاق - خوب! شـا فروشنده سيار را باين اطاق Tورديل و اورا
 , شـا فروشنده هسيار را بشاز
 ا
بيشخخلمت گفت :

كاملا درست است ارباب $\qquad$

مشغول چیه كارى بود ؟

بود و به كاتالو 5i خير ه شـده بود .
 -
-
 اين جزئيات را بررسّى كنم •








 كه كاتالو گٌ را برايش آوردهبو دنكرد ؟ -

 . را نداد
§ ح



 بلالـكفت
-


 اينـحا هستـيل
بلاكـكفت :


--

 -





 عملى كِ او انجام داده مططلقا دليلى وجود ندارد . سرجان - خذا ال ار شكر ميكتم

 .
تهران آبآنّهان .

$$
\begin{aligned}
& \text { اثر : ريونوسوكه - آكوتاتاوا } \\
& \text { (نويسِنده زإنی) }
\end{aligned}
$$



تر جها : احمه شاملو - دكتر طوسى حائرى

## ديونوسوكه - آكوتاتَاوا

دريونوسوكه - اكوتا اكثاوا در نغّستين



بوجود آهد ودو سال بـد ، الوليـن الـين
شاهكارس بـنانام " (ا دماغ ") دريك مبجا




الستادي وى در داستانههاى كو تاه
 ميان اين النار میتوان از شاهكارهاي " (191.) " (1914 )
 نام برد .
سبك وى در نكارش ، سبكى سادهـ،
آسان و مطبوع است ، امادرعين آسانىى ? سادכّى ، استّحكام وانسجام كلامىى غيرقابل تقليد دارد.
It وي رُوئنه ، درخانه خودواقع در (راناباتا)|

 بزد
1, بسيار دارد واين شباهت عجيب مى توان دد آثادوى بغْوبى بازيانفت

## \&



دزد سوم

 دزد اول
اول بابد خوب فكر مايتِرابكني بيـينىكدام رادلت مى خوا اهـ
بردارى ... من خَودمكن ، همين جبه را برعىدارم .
 دزد اول


"دزد سوم
مردهشويتان ببرد ، آنتابه دزدما !


- وخورد بیى


شاهزاده
 انداختهابر ؟
از اسـبن بياه بیثود
دزد أول
 مى خواهل جيبأم را هم بكيرد .
دزد سوم

 دزد دوم

 دزد اول مزخرت میو يد ، ارباب !

دزد دوم


شاهزاده

 كيدهيل
دزد دوم




دزد اول
 مثل خيار دوشقه هـش شود .
دزد سوم


شاهزاده




دزد دوم



دزد اول


بردارد وقاتب بشود .

دزد سوم




شُاهزاده


 . .

دزد اول


دزد سوم


دزد دوم
...
شاهز اده
هنظورتان قيهتش الست ؟ ؟... حق دارهي :





را بخخواهيل حر فى ندارم .میدهم ....

خوب! ! باسن
دزد دور

دزد اول

دزد سوم



شاهزأده

قا
-
isاهث

شاهزاده
S إن
دزد اوول
وقتّى ازجنیل بیرون دفتيلا 6

ها شاهز أر
خدا نكهرار ! خلدا نكهرار !
. بهراء میا انتد وسیرد
دزد سوم
जاoo
 بشُو د ... درشتّى دارد
دزد دوم

ارباب ها شدا 6 ند
دزد اول


- تnilla sida
 إن شماهز آده عحب دزد دوم

دزد -- digne
(1)



.
كاروانسرادار
 -
دهاتى اول
 نامز
دهاتي
هى
دهاتى اول

كاروانسر ادار

ر أنههاست :



 -



دهاتى دوم

دهاتى اول

كاروانسرادار
 هِ هِ جر ات نمى كتنا -
pos
Jو



كاروانسر ادار
 ! إكا
دهاتي اول


كاروانسر ادار
.




شاهاهزاده
1.
 الت
دهاتيها
: [بquir]
! $\uparrow$ L


شاهزاده

 ز .

كاروانسرادار
...
ولى
 ... بـد
شاهزاده
 §


 دهد

دهاتى اول

دهاتى دوم

دهاتى سوم

كاروانسرادار
 شاهزاده
 شمارا هزار فر شيتُغ راه مىبرد !
شاهزاده
باورثان نمى
بسِيار خوب خوب 6 حالا ... مو اظب باشـيل ! تامزو هتان را بهم بز بنيل كمن


, ارههى
شاهزاده
 سرعت هم برمیى مردم ...
سو قاتى جهم
 كاروانسرادار

 شاهزاده





كاروانسرادار
از ارالش مىدانسـتم حاخان استا
دهانى اول


دهاتى دوم
نِّريد ؟ عجب ! خوب هم هير دلد . منتها ازبس سرعت داشت

دهانی اولي

مجدرا
ثاهزاده ار زمين برمیخيزد , میخراهـد



.
دهاتى دو
§
شاهز الده
S
دهاتي دوم
[


كاروانسر ادار
[. $\mid$
غ غصه نْور
الست بر كرد
.
انهِ
. الست
دهاتى10

شاهزاده


-

-

Losios

شاهز




....

!


كاروانسرادار



,

است ظلاهر میثـود
شاهزا
 .

郎
... د د



 . توأنست مرا

.

 ...


 شاهزاده

 شاهز اده خانم S
بانكاه مشعجى شـاهزاده را برانداز ميكند.
شاهزاده

انگار خيلى بلنا
شاهز اده خانم
بلند حرف زدريـ

شاهز اده
قيانه ... تـيافة من ؟
مكر قيافة مرا مىبينيـل \& شاهز اده خانم

קرا نبين

شاهزاده
اسن جبه را هم مىتوانيل بِينـيد ؟
شاهز اده خانم

شاهز اده
هأونس
آخر مىيايسـت من نامرئى باشم

شاهز اده خانم
شاهز الده

-نامرئى مسشـود
شاراهز اده خانم
حبه بادشٌ ; شاهز
 شُاهز اده خانم
 شاهزاده



شاهز اده خانم
خill
عاتش واضن
 - نسرباز ها خـا

شاهزاده
 شُاهز اده خانم صرندل ها جا
شاهز
صنالهای هز ار فرستخ ...
شاهز اده خانم
م شاهزادن
-


- میشود كوْ فو ولا شاهزاده خانم
\&
شا شا

- 

شاهزاهده خانم
بجب ! بس $\& \mu l_{0} T$

شاه
 - نجات بـه شامز اده خانم
$1, \infty$ ! ot
شاهز أده
بله . راستشت إن است
شاهز اده خانم
حهاقـر خوشحالم !






شامز اده خانم
:

كا

تادشاه



شا شا

18 . 1


هإدشا

- باح

ورا on
شاهز أده
هنظورتان خ.
(ار
 §
راهِ




هادشاه
همحنان بالدب واحترا

- ولى

شاهوز اده خانم

ها شاهر
:

بادشاه


.









شاهزاده خانم


. ك ه \&

.

نه . اين شـشـير در برابر شمها ناتوان انست .
شاهزاده خانم
ربشخنداكميز :
حطور ؟ حتي ازسورأخكردن سينه من عاجز است


شاهزاده
تأملـ كنيا
„ادشاه حق دارد . دششمن اومنـم وبابد بهاو حق داد .
:
-

- البَ

پادشاه

$$
\begin{aligned}
& \text { جه } \\
& \text { ¢ Ulosho }
\end{aligned}
$$

 مر

,لى
جون تطعة جوبى به دونيم بیشود

شاهزا
-

 ol

شاهزاده
...
پادشاه
مـبارزه ! ! ! !

ى

- loscoil plail

شاهزاده
باهيجا
منظورتان


 -تو جهى نداره
شاهز اده خانم


- تصور كنّ پادشاه

ها تصور
 الفسوسى

شاهزاده


－


－Nا
شاشما

．．．بفر
．．．．

خانم
بادشاه
．．． $\operatorname{lom}$
 اكنون نَ

شو
哏
隹


保屏 －Mlosla $ا$ lan
：

قصر ．．．

$$
\therefore \text { : ثشاهزادرا }
$$


 －
شاهزاده
－

شاهزاده خانم





.
بادشاه




شاهزاده
اين 6 بك واقهيت غير قابل انكار انست .
:
خانم

- 6







 -وس
病
آنحه

نو يسنـلـه : عزيز نسبين


تر جمه : رضا

## 




















 "ى


 خدا يك جنين جانوّرى را نصيب
 لِّك









 ،



 مـى مالل بهصورتش ... مراد را گر فتيه 6 انتاديم بهجانش ، حالا زن
§ " ا"


كه كتك مى خورد كفت :
" ا ا






 و ! آحسینآ











" ("
 ور " تف بروى نانجيبث ! بدنو كني



جيزى اتفاق نيفتاذه بود ! إ
 "ردونى میى تفت:
 Tرددم؟
هر جه میى خورد از رو نمیر فت: نثهفاطى هم نانجيبتر ازاو:




اون جاى نوه منه . من كه ازش شكايتي ندارم . الاهى هزارتا مثا مشل
 ولث كنـين ....

 خودتو نو قاطى مى كنين ؟

 -


 رفتهه 6 دارد میسوزد دو ... .






كفت :
" ا" جو ت نزنين 6 ششيرتون خشاك ميششه ! با خورده صبر
كنين تا عاتششو بفهمين ...
الما هنوز حر فشي تمام نشـلـه بود 6 كه فرياد زن و مردى
ازتوى كاهدانى بلند شلد :


 . 6 . 6 توى دوشنانئى آتش دلـا

جيكار داشتـى ؟

. !")
" - "






 كردن حريق TOفن ؟



كرد هم


 كند افدا از ترس آبرو 6 ز زنك هم از از ترس




 ;

 , ज1 -




 जा ! ا



 رِش دهاتيها بالا حريق , ال فراموش كرد



 نشيستن



 - كرد , كد


 ! ابـروست





 ٪
خلا ؛ ا خو الاهد s, درد !



 . خو اهد شا




．．
 ！淄
 （ا）䓞




تر تـبـ，


 ：





 ．．．．همالونو
，
ى
任保 و
 ． 45 هالا اله


！
 \＆ 305






اني بود 5

（i．．

 كا

 براى رضاي خلا اين بیدين خلدانشناسو بزنه ！
 ＂－بكير 6 آين كنخذائى ！بكير اين ريش سفيلذى ！إكير اين ميم
＂nn

كرد و از آنجا فر باد زد ：
 مادرسكا ！
（ا－برو ．．．تو ازاين جا برو 6 ملاى دهشدنت بهجهنم ！．．．

ور وراد سلانه سلانه دور شا
米消米
 شـديم 6 و ده نفس راحتى كشي


 حر فشن يك مeعجز و و هر كلامش كـ دنيا حكمت ．．． كاه رمضان
 نكرد و توى ده مانـن






 بـباد كت
 دست بلند مىكنن ؟



 …
مردلد را با جماق و توسرى روانه كرديم و بعل هم بهدست




, ابهطرف ملا خيز برداشا

 ريشى كذاشتشا !

 هب خلق كنه



 آخحسين آقا شـاهت
دردسرى درست كرده بود!


 فرستادنل كا ه
 \&

- ulon - "
- 


 . ,
 ,



 كَ واو ولا 6 ازازي
 . . .... ه هبار كشَ د,
 نفس نی N ؛ خلا
 $\&$ \&

$$
.0,1-11
$$

§ س س

$$
\text { - خود } 6 \text { LoT } 6 \text { LoT - II }
$$


 لا لا قالب كرد !


 - فو ياد از الهالى م而 م
 : تا

و


 رون
 كيّ






 "قلرشو ناورنستيم دوه
ازآتر وز نا به امروز 6 "مواد ما دو
 - ا ا روى



 از
 -





شخصما بهجستو جوى قاتل ميريردازد ...
" (ميكى") بـا تفحص د د أدشيو عكس
مشخخصات جنايتكاران 6 عكس يكى از دو دوانیى

 .

- (ميكى)" به شيكاكو رفته به نام "جو

مادين)" در خانذ كـه قبلا محل سكونت ("الو") بوده هساكن میشود و با (إيرن)) دفيقه سابق

 . دارى زندتى می مند
((ميكى)" شخصطا بدانجا دفتّه (الو)اراتنها







 براي قتل "(ككى)" اجير sرده بوده الستا ((هيكى") بس از بنّهان كردن جنازة (الو") به شهر برمیى5دد و (ا(إرن)") ,1 برائرفرستادن









 دراز كشيبهه به (اميكى)" هینترد :













زن -

 توانيد برويد ...
 او نمى توان


 زن جواب
...
-
--


5 اكنون از
 ..... الست تشكر می
ميكى بروى او خيره شُد و عاقبت كفت : ما ما
(
زن با تسجب هرسيل :

- هن ، سنيوز
- 


!


 -

..... الا ميكى توانـت بفهمد كث آن تغيير ثـانا تاثر و ميجان يا مولود ترس و
وحتّ بود بـرعت بطرف در روانه شد و كثت : او بـ بـرعت بطر

 اذطراب بخوربى نمايان بود، عينكى هم بجثم خود زده بود ، با مجاه ميزى برای او او بيدا 5


























 -


 سى حهل
 --- اوه ادر متل ويستر .... مردى التي كه كاروبارش يسيار خوب است .......



 ....


 :

 : هارلى سرث را اكم الم -








 ...... ,
 - us (ilg)

بآسانى اطلاق خود را بييا كرد ، لباسشي را در آورد و برختّواب رفت .بـا
 Jا.....



 . بصدا در آورد

 - ...

زبانهُ قفل سنكين جابجا شد صداي زنجيرى كه بدر مى خورد ، بكوش رسيد.
 زي - آيا :
 , را بت داشت و بـ, :ميكى كفت :
تنرسيد
زن با حيرت و تعجب دهانش را باز كرد. - بامن باثيلـ ميكى بتندى كم

 .... بزور لبخندى زدو كما


 با - أْقَى مأرين ... راستش را بكّوئيد ببينر جهه مى خوامير ؟ نكند شما عضو باليس باشيد
 احتياع به استراح ات داريا .


 -





 ...... تشاش





كاينكه خاطر زن كا كا لو از طرف او آسوده شود

 بفكرش رسيد كه ورود او به اين أطاق ، مسلماً ، بيموقع بوده است : لازم بون اور

 -
!

 . ....




كثيل، ، ثشـت و كو كفت :
باينخوابيل .. $\qquad$

- . ...

- 

:


 زذ
 ,



 انق بخرب كفت : با
安



 2



وقتى كه بيلار شل . زن جوان را ديد كه با دامن رنكارنك

© © : ج
…. . . . .
 لحظالى زن
 8 : $\because \rightarrow$ han -
 …
 -
:


 .
 :
زن艮



$$
\cdots 0^{5} v_{0}<
$$

—
 دنبالة دارد


## 

> (برند: جايزةو ادبى نوبيّل آندريج

0





 5





هـ دين و به قرآن سو كن كا اين كار راخواهم كرد !



 ور









, سرنا.






庣










 <...)















 "







 -








 أ


 فريند كي يا خ خ ا



 : كف



مواظبش باشين ．خوب مواظبش باثيد ．حرامزادها ا ا الكربكذاريد فرار كتد





 ．



اينمرد راديساو بود 1





 ． ．ديدار عبيدآغا

米米类











;ندكى درنظرش تار و تيره ميثد،






 هرجيزى خز اين ，ا قبول داشت أ بهتر بود آفتاب را نبيند و هوا را را استنشات














 ك






 مىافزودند انا كوجكترين زواياى آن الاان را هم روشن كننى . عبيدآغا ايستاد و فكر با خود انديشه مى كيرد :

 عيسوى ؛ ثمين ديوانث بلبخرت ثازم مسلمان ، با ضفديت ثامفهوم و لجوجانه و بيرحما

 بوند شنيلناه میشا : با
 , ازازين روى
 هر كرداب و صشْ




عبيدآغا بـتنّى جوابدان





آن را با انبري دراز كرفت . سرديكِ زنجير را يكى از سرنكهبأنان كرفته بون .
 ....
 " أتوا







 تازْ إيناول كار بود : بيش خود فكر میى كرد آيا بهتر نيست كم بدور ثكا














.






 ك 5



 "行 - "

"—"
"
"

"! شيطان -






 1.
بخود آورد

عبيدآثة درحاليكه شالاق كوتاهش را به جكمهالى راستش هى هزد فرياد زه : «" هرجان كولى ، هنوز , كاز انبر بهست زانو زده بود و با جثمان سياء جو












 عبيدآغا كه جريان بازجوبى و سنوال و جواب را بسيار كند ديد ودريافت

 بيرون رفت
خورشيد هنوز طلوع تكرده بود ، اما افق ، سراسر روشن بود . ابرها الما الما




 ادادار

نيمايوشيع
احما شاملو

$$
1 \text { - دل فولادم }
$$

متحمود كيانوش
r - rرود

حسنهنر منـدي r r- آن سوى دوز رفته
-
دودكى - 1

خاقانى شروانى
جو - - V
ترجهd يداله دويائى
با همكاری يلا الله رويائى


كارشان كشتّى و كششتار كه از هرطرف و


فكر ميكردم در داه عبث،
كه أزين جاى بيابان مهالاك


باشد او دا دل فولاد اءر
و برد سشهل نظر
دزبدو خوب كه هـ هست و بكيرد ششكال 6 آسان

و جهان وا دادن جاي كين و كششتار و خراب و خذلان

ولى اكنون به همأن جان جائى بابان هلالـ


 هستیام دا همه در آتش برياشدهاش میسوزد.

از برای من ويران سفرَششته مجال دمىى استادن نيست هنم از هر كه دراين ساعت ، غارت غارت زدهتر
 دل فولادم با من نيست



 ناروا درخون بيجّان 6



## سرود

## . <br> ا ـ بامداد

برو 6 6 مرد بيدار ! آكر نيست كسي
كa دل باتو دارد 6 a مان ان يك نفس !
 به بهوهده جستن فرز

 قوبائى ز نفرت بر او آستر

畨
زه رإهى 6 زله ذيروحى 6 از إششت وريش
نه و وقتى كه واگّ

> زه بيم ووزه اميلـ و ... از .بيابان و خار بيابان و ... بس !


مin كّه ((ياران ! دراين دشت ، تنها منم )" ؟

گرفتم به بانتى تَلو بردرم

 كز اين هيمه 6 نى شعله خيّ

كَرفتم كه فرياد برداشتم - يكى تيغ در جان شب كاشّ مرا تيغ فرياد برننه نيست در آن مرده آباد كش زنده نيست
*


كه آخر دهه 6 رنج 6 ده ره يادشان
بهل شب شود حیير ه 6 تا بنگرى هم از اشكشان سر زند اخترى ...

خوريوسيل خون لاش تَنديده - شب كوير نفسّ مرده 6 در تو تورتب
 به سوداى عزلت در خانه بست ابـ، بينى كه از هول شب بتّوفد چنان كورة آفتاب .

## *

 تو تَلجوئى ای هرد و وه هرخسان شكر خواه را حرف تلغى بساست

## آن سوى روز رفته

براى جعقر والى -

منشين به انتظار و مخْوان اميد
 آنذ سوى روز رفّته 6 ديارى هست
. كانجا نگاه و كام نفرسايل
با خود مكُو كه : ( مهر فريب آورد ، )" هر جا كا مهر بود 6 فريبى بود ؛
هرحشَّم آشنا كه هِ هِ لب خنديد
اشُك آفرين داز غريبى بود .


رنتك هوس ز ديده فرو شستم :
" من ") صرد و رفت و يبكر من آسود .
IrPA 0et - -


باتو مى كشد
أى⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二 باتو مىتيد دلم بكوحه خيال بـى تو ميرمد ذلم ز＂خانه＂هاى شهر
در ستيز صـحّرة نكان مات تو

6 با منى توايلديغ و در كنار من هر زمان دلت بجستجوى ديكرى
 بانوام ولى در آرزوى ديكرى

باتوام نه الفتى چنانكه بود خسته از توام 6 توْ تسته تر زمن

نه هواي بأتو ماننـنم بلـ نه توان از توام تريختن

1

## بادن

مادموازل مالارمه
تا غوطهور شوم
در لذدتى بزد
ای خوابگرد دختر انديشَه ساز من دست مرا بـه دروغى شيرين در دست خود هميشش نگهدار ！
＊
گوئى طراوت سيبيه دمان ？ و ز دوى دست تو 6 ضربة زندانى دم میدهد به نزمى افق دا
＊
سرگَيجه است ！اينكه جهان بزرتُ رُ را لرزانده است 6 خون بوسهاى بزدرَى حون بوسهاى كه برلب تو 6 ديوانة تولد خويش الست باكس نمىشكوفد و اما ماندهست بيقرار شكفتن ＊
آنسان كه خندواني مدفون
، عريان شود به بردوى اين شكنج هم آهنتك 6 تو آن بهشت و حشیى را احساس میكنى

## ＊

در دنْجه هاي خويشتن الحساس مىكنى
 فرمانزوأئى سواحل تكا كهدرغزوبههاى طلائى 6 ساكن نشستهاند وين مشرڤ دميده را واين يرواز سفيّ بسته را 5ه در كنار آتش بازوبند رخشانت مىنهى ．

دو قطعه شمر الز مالار
（1AET－｜ATA）
Stephané Mallarmé

；
ct


证
盘


药

＂

با
，
 أنى إِ
 هـرا
 بـبر بِانته الـتا شـر كالارْه كوجكى ا；آلارابنش شاعر

در الين شیر ؛ شاعر
 سكوت تصنا
－الـانـ
 ارى
 جـ

تـها زمينازالبن احــا

حر
辑，
 او 6 أندوهكين از پايان بال آرام بخشش دا در من .تسترانيده است .





آرى من ميلانم كه در دور دست آين شب6


در طول بر ميافزوزدن

 تا آشكار كند كه نبوغ از سيارة زمين برافروخته الست . تر جمه بـدالله روُوائى

بيار آنمى، كديندارى دوان ياقوت ناباستى وياحون بركششيله تيغ هيشي آفتابِ استى


 طربة "َوئى أى وتى دركا

ازآن باناكسان هر تز نخْوردندى، صواب استى

جو جاى جانان

دلا ، از جان و جان تا كى ؟ يكى جوياى جانان شو
 تُرا هم كفر وهم إيمان ححجابست ، اد اد تو عبارى


آتـــر در ييش كاخ او سواريـردت آرذو آيد
 ورّ او شبرنَ



 -

خاقانى ثـروانى








 1910 - 19r9 ?











 :


راديوالكتريك خورشيد براى امواع بالاتر ازده متر دا نميتوانزرفت زيرا ايونوسفر
 اسباببها بقدرى نيستكه بتوان سنجشهاى دقيق دوى اين طول موجها انجام داد درطرف طول موجهاى كوحك تعبيه تيرندههايبكه كهتر از يكانسانتيمتر دا بكتيرند مواجه بااشكال فنى الست بملاوه ابن اموأج بوسيلـ قطرات آب موجود در جو

نتيجه سنجشهاي مداومىئه دوى المواج




 بستكّى دارد . متعافب كشَ بيديده مذكور اينك دستڭاههاي عظيم موسوم براديو تلسكوپ
 صلها سال نودى است (فاصله نورى خورشيل تازمين هشت دقيقه وسيزده ثانيـه
 (بمناسبت ارتباط با قمرهاى مصنوتى) اخيرا در مطبوعات زياد برده شده از جما جمله
 جودرلبانك است و ميتوان انترا بزردتّرين داديو تلسكوپ جهان ناميد درمهمالكمتحدها امريكاى شهالى دد ايالت ويرجينياى غزبى ساخته ميشود و مقرد استكهبرانرایسال






 صرق مبالغ مظليمى استكه مشال مذكود تنها نمونه بسيار كوحكى است ازآنحهامروزه در داه بيشرفت علم صرف ميشود .

## 7

## خورشيل و زمين

تمام بديده هاى زمينى كم زندگى موجودات بآن بستعى دارد معلول وتابع
 زمينميسر كرده وطى مليونها سال تابش مداوم منابع بيكران انرثى انى دد الختيار 6 كدارده است چون بدفت نكريم كمتر بديده زمينى ميتوان بافت كه تحت تأير ويا تابع فعاليتهاى خورشيد نباشد بـيهى است


 دا بدانجا كشانيدهاند كه بسيادى حوادث تاريخى دا نيز معلول نأثير خورشيد دانسته وبيدايش و وفود آنرا تابع سيكلهاي خورشيد انتاشتهاند مثلا بالٍ با مطالعه

 فراوانى 2 دفاه را با سيكلهاى خورشيدى اردتباط دادهاند . ميدانيم كه بساقه درخت
 بشكل خطوطى كه متناوبا تيره ودوشن مستند مشاهده ميكردد وبا شمارش اين خطوط ميتوان سن درخت دا مشخصص نمود . از طرف ديگِ با مقايسه عرض خطوط




 از مبتكرين يك رشته مخصووص علمى مطالعه درختان بنام نددرولورىى (Dendrology)

با مطالعه نحوه قرار ترفتن خطوط مذكور از نظر تمايل بینوب وشهال





 دا نيز با سيكلهاي خورشيدى منطبق كردهاند ولى آنجه دد مبعث فيزيك خورشير معمولا زير غنوان تأثير خورشيد دوى بديده هاى زمهين مودد بحث براد ماد ميكيردبيشتر
 دوى زمْين ودد جو آن ظاهر ميكردد اين الثار دا ميتوان در اولين تقريب بدينسان


$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - تغييرات ميدان مفناطيسى زمين } \\
& \text { - Y - ا - } \\
& \text { ايونو - r } \\
& \text { § - توليد اذن (Ozone) در جو زمين }
\end{aligned}
$$


 از انرثى خورشيد براى امور عامالمنفهـ در شماره آتى كتاب هغته مورد بحث قراد .

## تفييرات ميلان مفناطيسىي

نتيجه سنجشهاى دقيقى كه دوى ميدان مغناطيسى ذمين در نقاط مختلف
 تغييرات كوحكى بغليود ميرسل اين تفيير هم در شدن و هم در امتداد ميدان دوى ميدهد براي مثال 6 تفييرات زاويه انحراق مفناطيسى (Declinaison Magnetique)



دانشعاه تهران همه دوزه تغييرات زاويه انعرافه ، با اسبابهاى دكّيق بطور خودكار
 ساءت هفتونيم صبح (وقتتهران) ذاويه انحراف داف داداى مقدار ماكزيمماست


 ميرسل , اين تغيير دا تفيير دوزانه زاويه انحراف نامند دامنه كلى انّ ان فلملى . كا فصل ديِّر تفاوت ميكند

 . ميان مرزهاى در حدود آغاز مطالعه تائير الكترو مانيتيك خورشيد دوى زمين دا دا ميتوان از سال


 خورشيل دابطهاى وجود داددوتفييران ميدان با تغيير لكهاى خورشيد منماهنتاست.

## طوفانهاى مفناطيسيى

 غير منظم ونا"هانى ودد فواصل زمانى غير منظم در ميدان مفناطيسى زمين مشاهده
 طول كشد وتاه از يكّروز نيز تجاوزكند . تفييرات ميدان بمراتب بزدرّنتر ازتفييرات دور0اى عادى است . زاويه انحراف أغلب بيشاز يك درجه و ميدان در حدود ده دم

ص صد تفيير ميكند
 فعاليت ماكزيمم خورشيد تعداد طوفاتهاى مغناطيسى ذيادتر است و طوفانهاى





 كه زمان مذكور در مواقع مختلف از سيكل 11 ساله كمى تفيير ميكند وسعت ترو




 از سطع خورشيد قراد
 برداختهاند يكى دودصبد , 1 كم جنبه تاريخى دادد ودد واقع مقدمه مطالعات دامنهددار - امروزى است د5ك ميكنيم

 شدبدى دا مشاهده sردماند كه بطود ناكهانى توليد شده وتفيير مكان داده ويس الز
 (نزديك لندن) يك اختلال مغناطيسى خيلى مريع وكم شدت را ثبت كردهاند وبساذ
 روز ادامه داشته الست . دوشنائى مشهود بدون شك يك فودان فأم سيهرى شديدى

 در واقع خود لكها موجد بروز الختلالات مغناطيسى دوى زلمين نيسـتند بلكه النفجارها

 شرط لازم هستند ولى شايد كافى نباشند ا- الك بايد بقدر كافىى فعال باشـد ويا دد مراحل الوليه عمرش باشد براى

 مهتد بسوى مركز قرص خورشيلد قرار داشته باشد

 خط در امتندادى تقريبا (ومود برسطلح خورشيد منتشر شود . اين فرضيه معرورى
 وفردا دو (Ferraro) تشريت شدهاست با بيان ساده ميتوان بديده وا بدينسان مجسم نمود
خورشيد هقدادى تاز باسرعت انمجار بخادج برتاب ميكند ابي كاز ابر

 بدون شك كازى است ايونيزه وشامل إيونهاى مثبت ئيلدرڤن والكترن ميباشد (جنانحه تنها شامل يك نوع بار الكتريكى ميبود نيروى دافهه الكترو استاتيك دات دات

 فلز ياحلقه سيهم دا هنكاميكه بيك آهن دبا نزديك ميكنيم جريانى در آن النا القا ميشود
 هادى است القاء ميكند و الثر ميدان مغناطيسى زمين دوى جريان القاء شده باءث ميشود كه اين ابر در فامرله معينى بالاى ذمين قراد تيرد افا جريان القّاء شده خود موجد يك ميدان مفناطيسى است واين ميدان است كه برميدان مغناطيسى زمين منطبق ميكردد وهوجد بروز اختلالات مغناطيسى ميشود . باسنجش فامرله زمانى ميان دويت فودان فام سيهرى وشروع طوفان

 باقوول فرضى نور افككن خورشيدى ميتوان دريافت كه حرا مترا متعاقب بروز

 . در مسير خويش بازمين برخورد نكنين بس از البات وجود ارتباط بيان فودانهاى فام سخهري وبروز طوفانهاى
 ومطالمه اردباط آنها با بروز طوفانهاي مغناطيسى بوسيله سنجش هاى ألئومانيتيك


بينالهللى نجوهى (International Astronomical Union) فراهم شدواخلـ نتيجه


 مدن (Mendon) در فرانسه جمع آودى وطبقه بندى ميشل ونتائِ سه ماه بسه (Quarterly

ماه در مجله يادداشت هاى سهماهه فعاليت هاي خورشيد تأليف رصدخانه زوريخ درج ميشد . بزودى Bulletin on solar Activity)
 Tr..
 هاى خورشيدى به ثبت و مطالقه اين آثار دد تمام ايام وفلصوول سال مشفولند ونتائع
 شدند اطلاعات مهمى درباره دابطه ميان فورانهاى هام سيهرى و طوفانهاى مغناطيسى بدست ارند از جمله معلوم شد : تتعاقب بروز فوردانهاى فام سيهرى شديد طوهانهاى مغناطيسى صهم اليجاد
 مركزى خورشيد قراد ترفته باشد
طوفانهاى مغناطيسى بزدكَ اغلب داداى يك نقطه اغغاز خيلى سريعهستنـد كه بدان وسيله ميتوان بسهولت فاصيله ميان بروز فودان و شروع طوفان مفناطيسى
 طوفانهاي مغناطيسى شديد با تجديد دوره بيستّوهفت دوزه تكراد نميشوند بايد همينطود همب باشد زيرا زمانيكه يك هر كز فعال مشخصهى قادراست فوران انوان توليد كند عهول از هشت دوز تجاوز نميكند در نتيجه نكرار طوفان ضهن تذشتن يك دوره حرخش خورشيد ميسر نيست.

 طوفانهاى مغناطيسى ضضيف بادواروه TV دوزه خورشيد تكرار ميشوند وبنتار ميرسد كه رابطه صريحى با فورانهاى فام سيهرى نداشته باشند
روشناني هاى قطبى

دد مواقفيكه طو فانهاي مغناطيسى وجود دارد عموها در ممالكى كم در عرض هاى شمالى زياد قراد دارند در شبها در السمان دوشنائيهائى با اشكال دالى ورنكت هانى

عرض هاى جغرافيانى هتوسh نيز ديده ميشود : بيركلند
 ميكن: كرده است كا با محاسبه مسير شعاعهاى كاتودى (كه از خورشيد سرخشه ميكيرد)

در ميدان مفناطيسى زميز ميتوان تمام بديده هاى مشهود دا توضيع داد ...






 با بنحش


 . ايجّاد ميشوند



 هزاد كيلومتر در نانيه باشثل بايل وجود داشته باشد . نظرياه متعددى دراين باره

 با مو لكو لهاى هواى جوزمين ايجاد ميشور




 . كيهانى


















(e)
 - ا شروع بازى



 ,




r




r




***
اصول اساسى شطرنج


 خور أز آل تدو - Cul oú
 .




共 - 0 5 با


 جول

 ( - ~



 .

 بكنيد




 با با

## بازى شطرنج با ههر o هاى جاندار !



```
براى شطرنج بازان ورزيده
```


## 



 .





 كا

 ثغلوب

تهرهان سابق جهان（السيلون ）يكى از نوابغ بزركى ثاريغ ثطرنج جهان

 در（0）رحر －地

米洣
راه حل سر

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{llll}
1 & \mathrm{C}-\mathrm{C} 6 & \mathrm{D}-\mathrm{C} 7 \\
2 & \mathrm{~T}-\mathrm{e} 7 & : 1 & \mathrm{~T} \times \mathrm{T}
\end{array} \\
& \text { حل شماره اول } \\
& \begin{array}{llll}
2 & \mathrm{~T} & \mathrm{e} 7 & \quad \mathrm{~F} \\
3 & \mathrm{~F} \times \mathrm{F} & \mathrm{~T} \times \mathrm{T}
\end{array} \\
& \text { 范 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{lll}
2 & \mathrm{D} \times \mathrm{h} 7 & \mathrm{P} \times \mathrm{C} \\
3 & \mathrm{~T}-\mathrm{e} 1 & \ldots . .
\end{array}
\end{aligned}
$$

$\frac{1}{2} \mathrm{P} \times \mathrm{C}$
$3 \mathrm{D} \times \mathrm{T}$
$\begin{array}{ll}4 & \mathrm{R}-\mathrm{f} 1 \\ 5 & \mathrm{R}-\mathrm{g} 2\end{array} \quad \mathrm{D} \times \mathrm{T}+\mathrm{g}_{4}+$
$\begin{array}{lll}1 & \mathrm{C} \times 17 & \mathrm{C} \times \mathrm{c} \\ 2 & \mathrm{~F}-\mathrm{b} 6! & \mathrm{D}-\mathrm{d} 2\end{array}$
. A إم

$$
\begin{array}{lll}
3 & \mathrm{~F} \times \mathrm{F} & \mathrm{R}-\mathrm{h} 7 \\
4 & \mathrm{~F} \times \mathrm{C} & \mathrm{D} \times \mathrm{F}(\mathrm{~d} 8) \\
5 & \mathrm{~F}-\mathrm{g} 6+ &
\end{array}
$$





 زبان كو
：AS didän ijb
نرا ناخن دا نبابِ زبـر دست وبا ريشّ ، جون بابيج ادم خواهد شد ！－ بايد آنرا در حاه يا در باشنـة در دريخت ．
瑯
范 \％ كلاغ \％

 \％شب نبايد آبجوش دبختَ دوى زميز ؛ جون أحتمال دأرد كه برسر اجـه
 ．


محمl عباسیى
（ $215^{2}, 5$ ）


عقتت مكنمّ 6 عقد مدارا .


61 -

6 منم كر تك (Y) ميششم علف ميارم





 6 -

6
 6 6-

6- تو
منم
6 -

6 -

$.25-(0)$
. $54-17$
(1) $i=(Y)$


$$
\begin{aligned}
& \text { از راه رسيتش } \\
& \text { سهوار اسبي } \\
& \text { اسشب سفُـثش } \\
& \text { 米 } \\
& \text { خوب تماشاكن : } \\
& \text { اون جنت大لارو }
\end{aligned}
$$

> شهر بلادرو غار كبودو .
> 淡
> خوب تماشاكا اون كافرارو آدمخورا رو ديگث بزر آرَارو آدم الختارو

菀
خوب ترماشاكن ： ميلون جنتان
توپ وتفنیَ آدم وأسنا

类

رنتّووارنته

潾
خوب تماشِاكن ：
اون دسته تا تلها
سززده بيرون

خوب تماشاكن ：
شهر فرن فكا
رنتّورارنتي
溇
خوب تماشاكن ：
صرد ريش باريك
بارنتك تاريك
ِ
بك
类
خوب تماشاكن ：
گَ
ديون هامون
داره ميگرده ．
حيزون 6 حيرون
类
خوب تماشاكي ：
بازار بلخه
بادوم تلغخ4
توى طبقها
．

蔡

خوب تماشاكن ：
جردم كاشون
خوشَحال و ختندون
اكاكلهاشاشون
．
淡
خوب تماشاكن ：
رستمززاله


صنألـو قتحه ملك
(1) انتاده


- لابلاش ط طاكارى

انار

$$
\begin{aligned}
& 0 \\
& \text { زرددش زبرى میى } \\
& \text { كر كش نما زی میى } \\
& \text { ل } \\
& \text { بالله زه شفتالو } \\
& \text { خورالك بزر كانان }
\end{aligned}
$$

## هراسم و آداب

## عروسى دد فيروز آباه





 ه ك 5

 , As T أ



 در دـت









 "
 3 ا ا

童 * ابو القاسه

جان روز بعن ا; آتان مورت ميعيرد

## －

كِ －اسِر
 بلاگـردون النصــانت شوم من ！

## 类

قلت از دور ديلن داره 6 دلبر －الب لعلت مكيلدن داره 6 دالبر



## 潾

（§）ستار وآسهو ن ．




类


 شود مثل من مسشكين类
 ． اناره
 ＊
 برى درخوابناز 60 من جاهسازم！



## latsing 98

 هن وتو اب ن كدو كانر تورو
－vaigخ vin




سر زاهم دو دنا هـد

رفّ
به غربت






 دو باراز هم جلاكردن اكن جالستخته ！


افسانه روباه
در ضربالمثلهاى كازرون
1 - غوره بيا كورم كن :




r - تابتى خر نيستم ، صدمن بارت كردمن :
 ,

روباه هوانطور

" . " ا" تو داري كما ميري
خا (1)

r r مادم بريده رفتيم 6 اما شما ده آباد كن نيستين :

 مردم يواش ويالش بهاين طر فها بيان ود ده اباد شد !

 دمشو رَ


§ - خوش بحال باغى كه توره ازش فهر كرده باشد .




## 

از زبان هردم خراسان
دوزى بود دوز كارى يود

هو شى ما شوره ميكرد
تِأن مو شا ناله ميكرد
السب السب تازى ميكرد
شـتر ه
خر 0 خراطى ميكر

؟ , و, بر,

دروازه نكيّن داره نقا غنبرين دار

-



 هن دختر عباسم

- حـن


- مجمعو الش

ابن درو وراك
اون درو ورو واكن ؛ بـليمان ا
قآلى دو بكثش دوانوان


شار ار زرد


فرستنده : ضياء
(ن)


بازیهاى محلى

## Mat Mato gulaćus



دد يك ميدان انجام شود . لوازم بازى فقط


دوى زمين بازى ، بهتعداديكى بيششر از عده بازیى كنان ،
 هر جاله مربوطل بدبكبازى كناست . .









 r r r r r r r r r كردهاند [

 برعكس ميشود و ميكورند :



合。

مزبور سوار بردوشى خر ميشود ؛ وباز عمل انداختن تو تو بطر


 وپس از
 آنتخان شَود ؛ تأن أخر ．．．．
米米
البته ابن بازى مقرراتی هم دارد كه بايد رعايت شود ：



 اك


仿
（از شاهرود）

نـابـد زائو را تنها گذاشت 6 زيرا Tال فقع به زانو باش
 بايد ( دلبنّد) زائو را فورا در خالـ
 در در دار

 .
 JT
 در رشـت مىزن زائو با زير بالث او قراد مىدهنـا क


 النكو



 :

روز دهم كث زائوبهحمامرميرون"
 روى بأى أِّو

- آلبالو or $ى$ אزی
 نيا فتن حيزى 6 به دليل ور تو -حواس با بـى

.

 موجودى يشّشمالود و دراز الست كت تنها به زنان زائوانشكار


 بندريهايوى و رشت
 مى كذأرد , باخود میبرد.مردم
بير جنا وتربت وحيلر بهميكوينا
 "جفتا" نوزاد] میردهة خودرا .

مركَ زائو میشود.

 اين أهمال ، فقط شببار الانتخاب مىّىندا , نقط از تنها بودن زائى الستفاده مىبرد. به همين دليل در مارهنى نقاط مeتقدند كه شببــا



## * $7 *$

ارينكهار برº










 با
 وبـم ساحر او "ورد تو جه جر ك .


 كشيـي



 إست


 الست , نی ghe as ras



 نيز دد نـانـ
شركت جوبل號 عروسیى

 20120

دوز سهشنیه سمى الم ابان ويلم مهر هفتم اثر اينتمار بركمن
 "(كانون فيلم" در تالار فارإبى - شا شا
 اوردده است تا مطالبى در بارن

 خوانتدFان



 |O, OT Tا

تحه تd dos en

 خوثش برطرف سازد . .



先




 لوتر








كا


 بر
 6 ,

 \% *

 ***) جد جنوب




 در
 بر

خوب بوجود اTود .
 كفته بود :仿






 را جان میا بخش
 , د茥
 تهي
 .

 जكآ




 راندا
 L 1 ن حدودى © د
 . -
در أين زمان 6 دوران كا كا
 " می



 . از
 دنبا بِـث درن
 .

 دربار; تهي 6

 بكار برد
6 سنـاريونى
 بـوندى بود
بدست آ,

 .


خانواده كوجك ازمركّ در هراس است ...








- loدar度 as ها
 ,

- 

"ونار برنستراند اكه در فيلم ("ههر siتم"
 :

 نشان میان ىlof بك دو ابن هدا بـر دربانت دا دا



$$
\begin{aligned}
& x+x \\
& \text { : مت゙ف go ....dol } g
\end{aligned}
$$

 1



 jus 6 olatiol㑕 النسان أِ jا －说此
 با
 ．بازهى
ت综
 ر ش بر
 ，1．人 با家，，فر شناسائى ？

 － بازى نيa خا تلب法符
 S ？號 ى


## دو أو ．

 $\dot{\alpha} \rightarrow 1, \sigma^{*}$ \＆ －2رn
號
多
诊 د
بر
 خا

 y ．ت ا ند ，路
 －
（
 ，0，در जा －Dá
隹－

准納 5 筑 خو بL N粮
 جك






,
 G
家 ج







## بابك ساسان

號 6


 كيكاوسى 6 شير اندامى و نادر غازى انيات انيات در تلويزيون ايران اجرا



## اخيرا كليه اشعار ويكتود هوتو در 

 وريكتورهو حدود ．．．．

 كيلومتر خواهـر دسين ！

جا جايز：تنكود سال
 La pitie de Diev＂＂رحمت خلا＂را تعلق

در．حاشية سياست
（）فيدلكاسترو دئيس جمهود انقلابیى كوبا ازعينكا يك خشم استفاده ميكند اري او برسيدهاند حرا نميكذارد وى در باسخ تمثنه است＂
 است ال،



 شلـ \＆ ر完 را خاهو اهم داد

حهج
 －خرد برمىدارد
ليكن زندزگ
 ，as ت皿





 كا كا تُو جانیث
 نا نحي دن゙

 آخربن ，
 الست
 حر حر
 ！of

 ，تَ

 همبيشه در انتظار اوست 6 اليكن ملي
 اخزرين لحظه بإبدار بـاند ，

 ，

 فيلمبردالرى ملايب ，دلبا كاونار فيشر النحام 5ر فته 6


 كربة بهربان
 3ان دوستالنا ، بيو لوزبـست مشهور ؛ عضو
 الفتاحبه دا ابراد كنم . اونبفورم بـبز

 , كلاه دا بسرنهادم و, راه افتّادم من از ابن كار مثل هر نوع تظاهر ديكرى نغر

 جور حرنیها نتط زندئى دا زهرآلود





 جنـلى بيثن من كتاب أفيون را نوشتم


 مبكنم • هـع
 1 باره ترياك داستان بنويسم - زندكّم






 نيست ، ولى بـى از انتشار كتاب 6 ددبالم






 بكار 5ردم . اورفمّوس در وانع فاوست

 او دوست شدم • دمز موفتّيت او در

جنا
نقاش دانمارئى از ثانكوكتو
خواهش كرد اجازه دهد طرحى از صودر ور وى تهيهنـنـ.
 امعامر دا بذيرفت و و بنديكس اخيرا همراه يكى از طرإ آ هاى خود 6 مطالبى دا
 برابرش قراد دُرفّه بود 6 دد مبطوعات نشر داد .

> و مینويسد :

منزل ثانكيكتو در خبابان مونتبانسيه



 بُجرْ اتاق بـ بأغ باله راويال باز بيشود.




 كوكتو 6 شاعر 6 د داستان نويس ؛ نتان 6
 تقدبم كردهاند



 انكشتانش برق ميزند :

 ميكنم • داشتم الصلا ع بيكردم •من نام هائى ,




 مثل زاهدى با خود خلو خلوت ميكنم . آنجا
 شـا خواندر بها مر الهام شـد
 بير ميشود 6 دبكر نه التخار ميخراهلد نه

 دور د نبوغ مرفانى خطرنالك او بود



 مرن كليساي ويل فرانش سورمر را تزئين


 9. درانين لحظه كوكتو جششاناندوهزدها را بلند كرد و, نكاهى از بنجره به بيرون انداخت "ا "ا حالا اين بركهاى سبر درختان دا
 , اندامشبان دد بیان جراغثهاى باله دوريال بلرزه دراهـهه . . زمانى كازانوا وانوا و بوزول بدنبال زنان دبياى بادبس بودند مـركـر


 5, ديكر هيجوت الست

 داستى
 ديكرى بكشيله . بكلداربد اول Tانها رالمشاء
 وكى با شخص ديكرى قراد دارم م . خوامش ميكنم دوباره كشريف بياوريد . خوشو قتم



 كرد.خواهش ميكنم دوباره تشريف بياوريد

 مثل شـا باشيند ؛ وانعا براى ملت دانمارك
 شادكا
 , اابراي» الالابه حساب مونتيت نيكنذارد
 . شود و احساس إبدى منر است


## ... كوكتو و 5ـمهـايشا

موديليانى هم مثل بيكاسو 6 منكامبكه艮




 .
 , وميخواستّبمباهم زند5ى بكنيم - بوديليانى





 \& نيكلسن : ميخراستم ولتر باهم
 نيكلسن : زبر ا او مهجرن عجيبى از هزل







 :


 بيباكردند أست مغايرت دارد . شعر نو برا براى خرد
 ot jl
... $\lambda \rightarrow 15 T$

人
 -نيكلسن 6 م




 ,


 درايْنجا نَل

 نيكاسن : : نـر :
هريس : بهجه دليل \&

سى

 باد بيدهند

 شاءران قانون"زادان غيردرسهى دنياهست"نـ

 ,



 شגن داير






 هريس: اگر شـيا انـسان خلانى ميبوديد،

ميكردبد \&


> ("سند بركـ" ") و "\$5لدن"







 بدست اورد


Legnce و

 احبق


 نرماندى دجار حربق نكردما

ج در ورشو بايتخت لهستان 6 ستاد هرحوم هيتلار ديكتاتود المان دا بهسينما تبديل كردماند وجالبتر آنكه هماكنون ددراين سينما فيلم "( ماينكامف ") (تبردهن) نماشن داده ميشود • اين فيلم داسنتان جنتّ دوم جهانى است ونا مششهور هيتلر ترفقنهاند




## $5 x^{200 y}$

. - داز at it it Lـلا



 .i دكتر نأمر الدين خطير

 : is


 N
场



 $\ldots$, ...es , cscluji
(1)家
五 (noge
 : jأز
 :
 2
 .

،


 طرj زند



 - هرمد

 باد وباران واب

 می

 براي إن منظور استنادهكرذ ...
. هو هزاران سال 6 بطول انجاميامي تا راه هخختن ظروف تلين و تهيمي سفال را فُرآرفت !
نميشّ زيرا اذ حيوانات ديكر وحشت داشت . اولين علداى ايشان نباتات ، ثيوه
 آوردن آن غذا ، بششاواوليه بيجنكل ميرفـ
 كيامانىيه مأيدتشخيص داده بوداستماده ميكرد:

 سبزىها وتارعها بود .

 بعيعها بشر بغكر استماده از توشت

 شكار حيوانات بشر احتياء بمسلاحداشت.
 د و



 كه انسكلتكودى دا دربغل داشت كشف

مردم عصر حجر ڤبود مردّان خودوا






布 Exاي خودرا بدست فيأودرند ؟ با جه
 كشثيات بعدى دو نقاط مختلف دنيــ אم مكاين הجهولاه باستخ داد . درخود ورانسه در منطقه دوددونى در غاردها ؛ دوكستكها نقش درحدود ..7 نوع حيوان
 آنها تفذديه ومكرده است بشر دم وهلا اول غذداى خود را در

 میبرداخت ؛ از بسكن خــود زياد دور



## fyon


: y
تيز, وكمان انسان اوليه
روبهرو
: الاحمای تكميل شـه : - ارار سنگى -- ان حاقو از سنگك خارا ، كه دستة . آن از شان

- تخْها



 حارْنى أنديشبيد
 أْدرا ?و2 نزديل كرد ؛ زنيوردها ازدود ناراراحت
 , تفذية خودربكار هـيبرد



 با



 ;

据 اورلين


 م 9 ,





 f شكارج

 حيوان دالان بادرعبآرددنـ .
 الز
保





L. $ل$
 ; زدن



ثرار خر- 6


هر
 شكارهيكنـنــ

 تر جون هنوز بشر موفى بِياختّ ظروف
 باكّا هيكا كی اذل خام سام . ميكرد فئرانداخت 1 ظروق سفالين ساخت ور والاين ظرورف موفق

 كباب شده بود : بس از ازثكار حيوانات و
 ميآمل سغت وسفقت :ود . ناحار آنـرا

 ازّوشت خرس و

 - آت بعدها بشر براي اليّ كار نيز رامديكري

 2,50
 برندّان افتّاد وحون دسترسى بآنهانداشت
 كِّ


 سلاح سِّى برای شكاد ساير حيوانات

 میآهـ نيز بكار رفت .

6 olilg हो जر تاع ألها诠

 ن＂
雷 － ك
 जiog نا sانششُ إمروز دنياني据－



．
lo sola ${ }^{5}$ jij；


多

 ＂تازنگ＂

 با T
 ألـت كه بدان وسـيله ميتو اندخارج
 هـ انها
ى لجن ها ها بحر



از هزاران سال بيشى بشر


：：إم

 را شكار تغزد




 نمايد ．وله الها الها ．


 و
 و －

 از
 － －

جزاير＂مالزى＂در اتبانوسيمير،


 الز درختى بدرخت ديكربرسانـند．


 ，برای بدست اورددن طوعن خود









 سنگينى بردرخت خورده 6 خردور

 اين هنكام مانـن بر
 حرواز حيوان ، تقريبا انفقى است، ，هدن گِيرى خودرا بانهاتيت دقت


 نتّطهنى كه در نظر
 شف ، قِسمت عقب حيوان مانـند بال متحرل هوإيسما خم ميششودنا با اليجاد مقاومت درمقابل هوا 1 كاز


 －طمهن خو يش حركت مى كند





 شُ شار حشرات ميشّود ，تمام روز بر كهاى در وخت الستراشت مى كند．

## 米溇米

مردم اغليب تصور می كنـن




 بارها اتناق افتاده كه أر شدت گرما به آب دودخانه
 با با با ها جزا الستخوان حيزى باقى انماندانده

اين ماهمى از وحشت انكيز ترين

 حيواتى داخل آب شد 6 صهل

 ，را از الستخوان جدا هـيكنـن ．ميخورند

## 畨洸畨

در كشور＂اكانرون）＂قورباغهـهـأى


 ان موش هاى صصر ائى وحيوانات －و و

## 类米米

و اما يرواز مأر . -

## كاشف امريـا

C


 يا

 4itg j） 4 با
世背


 بر जر新 it，A 5ريستف كلمب در حضنور دلكة اليزابِت


## 

ك



 ！




草

 بلن بــن全 أر埌 ，بود ， هن


 1）先




اروبـي



 ا
 هندو

در عهـ

 ا，
 － دالil S，－16．

 ，بد
 ever

 1， －
 عهصيان


## كريستفكاكهب كاشف آمريكا



多


 ....د الـ s

 براه







0 0 كريستفكالهب باداش بشت بار ,



 مect

 lहाr تو r r




 كرّ


 ك


 ك, كا كا كالاخر
 -
هـ ¿ كL I\{NT सal
號 بها



 ا او, موانت است , قلبا مبل دأرد باوكها -




 حر حو俍 －الثفا ＂بِّى
 ！；
范
 － رو را به انبات ，
 ：共號
 6 6 ，رتْيتا ， بام شُدنـ）
 \＄ 2
 الت




كشیقى ， ？


 ج㑕 Linger．新 كانه號


حت د跣
 3ो ． بو با
 هلوا ， दो ． Bral
 Le







 بهنواحى فطب جنوب ميرود ودوباره در اواخر زمستان ازهميني راه بطرف قطب

شهال و جزيرة تروئنلند باز هيكردد. 2
 j jo نيكر; جا جا


 ا إرا
 N
\&


 تآلاضا صو - أ ارسال دارند
< 3 كا ، دوزانه الخبادمهم داخلقىدا بوسيلة كبوترنامهرسان
 !


 يكى از خبرزكاران روزناهي كه برای تهيه

 دوزنامه فرستّاد 6 وازذان حِّ 6 دوزنا
 ثرابن خريدادي، واز آنها الستّادها


 و دوزنامه ديكـر
 شهرستانها السنقاده ميكنتن مانى سرويس خبرنغارى خود آمادs _ريخديت دارد !
" انواع بو

 3 ربا

والادوليد در نهابت نقر , بـكت بليرود -



 تا تا نا

若
 اليزابت نوت 5,
 نا
در برا



## .ons


 1
زهـئ دارند .


متا ك بردادرد






 كرة





 كا ح豙
 حرارت سطط دوبهأقآ اب
 د, د,
 صهد درجن زير هغر اسيا !



بآرداند.

㤢 اه


 I الونيك
eكسبردارى كند .

## 088 B


届 . . .
با和



-



楮
Sill

## 

 ＊


 1 ى －Ligg lor vilallen
 ．
 （t）






## 

29，
 fil it 3 3 有 ك
 كا －تح
號 ज 2ارد，

展 a！．．．s，


 شده است

 استـ واكتون جزنيا ．．．تسا

 ماه حثلا برابركشود فرانسه انـي ．．．
**.,...*sen*

