#  <br> <br> لايححهسلببمصونيتبقائىتنظيمشدل <br> <br> لايححهسلببمصونيتبقائىتنظيمشدل <br> بلنبالدر بار وكيل نهايانهم تسليم خو اهنلدشل ـ ـرسوائي خاقو كشان <br>  <br> ار هان جمعيت آزادیى هردم إيران <br>  <br> ry   وْزو ون از كلوب مر كزى  <br>   دركرد كاروا   ساه   <br> <br> هر لم ايرات <br> <br> هر لم ايرات <br>  تاريخدرخشان نهضت رابااغراض يست و شخصى خود سيا، و خر كين سازي <br>    :كول ! اذ ك <br> فرأهو ش كردد <br> هـ هـ Rent    <br>  <br>     <br>   <br> וּ 




نظرماحربارْمالكيت
هنبالهبحثهالکيتارضى از نظر حقوقى





 داردو در تبديل اارزى كي تنهارازبترين







 بيان كرد باكزاد كمت كهمن تطن دارمك



 نشريهشهارهو بوحزبتوهه جاهمينويسل

> اخباركركر

 آذربايجن ن تزوين ازحقوقتانونى خود حفاع ميكننان
 آجر انـوز توجه ثوده


 سأبقا






 !

[^0]U4 رشور



موشهاى از جـّث باشكوه اول ماه مهدهر باشعاه جمهيت آزادى مردم ايران مثهل

هم مسلكمبارز آفاى نورغلام


إيروى اراده وبينكار بيما تدرنينت آبادانی ما زبانيا
 نورفلام ا-









| افشخار ريكند

 مردمايران
مانوجه وزارت كارو دما

 بلب *
 فرمآبان بیانعاف بيّاشد بخواستهاناى كار تران كار خانه جاتسيهان ، تملسيرين ، ثيميانى وآجر انسوز تو جه نماكيل
















 .







بكارمای او اولبه فراهم سازاند مردم إيران



## 

5,1 . آذربا:يجانى بكار r- روشتهجرهدادى و بدوزنروشی
 r- بإبدهـه، كار كران كفاشبطور

 A.

唔






 مردم ايران

 از از 6





 . اذكار كان سادهلوح وسبله ارمابجمعى
 بااينكه كار فرمابابان درامنجندرورز




 كران كنان
درود بكار كــران دايـر كاركـا.

 بآفي آذربا إيجان قزوائن



 خو







 كار كران مذكور در' بابان املامبا









 (اه:صاب) )



## استعفا از <br> بنام خلا






cliffer tomen

## إيروز مردم ايران





## 

 تر و ت: تد تر مينايد
 بر اين مدها است

## 





















كـانيكه إر جمار هبارزه إرعليه شر كت غاصب

 هی شیلدانداهروز خواه و اناخواه هر برابر مردم قرار
 شو اند كهو شوشريهاو جما






## شخْمى خود بودند













 فـز






 !
صصوف فخودر افشر دهانر ساز ندو باقدوتا جاجتماعى خودنيروى ضلمهلى كسانيرا كه مبارزه مردم غارت


 استوار هيساز ان
 فراهم ساز نل
هيروز مردمايران
 خبابان فز دوسى وهوجب استثار وغارت نراوان وزياد ازهـ يهتـكرين زميند فمودالهاي ظالم

## مردم ايران

a
dix
Tآقاى مسن ولآتدوست كهيكى




در إن شیر آفایوولابتدوست از

 Tا Tن نستيم.
طومار از كسبه واهالى خالـيابانرى









 تفديرى كرده اند

!ex إبه از











 بعبارت دي!ك, كار كر دراذاه هم,_رف





 ابن بود أظر بهارز شُشار كارلمار كس



 در ابنكه اسنثار و وبوددارد ، در







 بايدارزش هر هيز بمغدار كارى كهاراى
 بالانيبتوان در دايره ت:الe ماديت دراين
 غارمه نظارمادرباده مالكيتارارنى







 نظر باك الساندرست انديشودوانع



 و جبار كردبده است

ابـماع انبام كيرد




 －ال


 قر：ان A． ر多 ${ }^{1}$


 ，ا，


 شيراز شـها ند



存 1
 ！
هنوز عبدالر سول طوبا ${ }^{\text {fos }}$ ورحیم بناني，هم مسالبات دلاور
 （1）إج

شيراز در ز نداث إسر ميبرند

## نلیالى مردم اير ات


صاحبامتياز م．مرجا جائى
新
－


## حرا ابوالقانسم بخختيار دهحا



 إرستان آوده أى در زاندان إسر ميبر ند

 شاكْ：



i $i 1$ ！

 دستورات انكلس：ان




 ．ب． خر خر خر











 زا！


> نيتجهة تبيغات استهمارى











 ＞ر方





有 ＊＊


 ＂．． （
 ب＋تبتج




ابآبا ＋：





 غارتكران أنكليسى را إراى مخبرين و
 1， 1 ， بي







 －











 را







 ربوعمبكتند و ابشان ترار باذرابرس را

 إي






دور أمازنى ازاوضاعسياسقايران

















 بشبان


 مر ف وتت وبول مبـر أبود

نهاياهان وآشאار شدن ماهيت كثيف وضد ملم مخالكالقن نهضت مالىو دكتر هصدق است 5ـهـه كابو بله نورثهان برايوملت دالبرايران تمهيل شدو موبج تانوبت واستحكا



 ＋ دكتر معدين باباينمـل كام بلمدى








 بدوات درمعيطبار لـان ودرمبانمهمالين




 كردند ونمالبت دامثه دارى را إراى




## توصةايها را Mشناسيد

## از إز










 دارنده＊．بكريند












 بكـؤيد برمبآبد

ريور تازیى از جشَن درد


 ．





 1－10

：



 زاه：بر

 TiTh آكاي سائي －
 ．
 \＄

 ：
 ＂－
 كا
 ， ，



 كاكم كا


 انزيرده

 كـ ．T现
 ماتثدبا بيل





 تباتوبش

 كربا ，


 S


 ． سامت ششو






 ，يرارزشى كردهاند

## 






 ；اكرامى داشثتد

 －





 ＊．






 تزوين ط：ين
 －




 －ركّت أوده ، درطولراه باذ هم مردم

 باكزاد نطت برشورىايرادائود．

 ثدو بـ ب－．
 ＂

 الطراف




 دبا

 كثيا

ساهـت بُ

［و ，






 بيدارى مات ابران بيباثد



 ＋



 （

 ساهت د．

 كرجرانرك أ．رده ؛


 بو ونوع

 روسبا．آنها
 ：بدرم 6









## 

 امروز مردم＇آيران بيدار كدماند ；＂： ＂． بخشاو بلو كيرى میانمائد．مردما：يان
 ．
 ملى غيرد روزر（هأي تودهما را نزديان


مردم｜ميان

00s：

خون مردممكيده بودند ب！بیوان رهبرا
 ابوالقاسم بخخبار ها را صا صاح خواهان و اقْه، همرفى في ميمايد ＂م： ，

 روى
 （\％） ，
 －مـا















 هد












 －人

 5 5

 خردشان بوده است）دلبل نداردهماورا ii：ii
 ＜11 31
 ．．．．




 ＂\＄هازسازةو طهصدق درشرايط

 كا
 ــة



 برستبر مزب وادد مبـازد＜

Th




اذ أنجّ







 سمادت بردم كوثيدها 1－ت
 ，ينجاه سال مكارت




 دستهاي مر هوزيعه سائها در رلُو ريشه هر دم ايرانر انرخا
 هـر روز بآتوسل بهاهر بهایوارد همركه ميشد ، إين بار بار بدسور ارباب بآتوسل باردهبران حز ب آوده أز درمهخالفت ！ا هردم در ؛ 401




 با بيارزات بردم ابران را را در راه احقان


 ，
 لـلى مردم







 ماء ）（م）



 كا









 غور انجامادادند




 ارتالان كند ، دستعاهاهيك ه با براي
 فكودالهایبناموافسرانيكهسالها


[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

