## كارگران جهان متحد شويد!

دبير كيته كردستان محمد آسنگران
Tel: 00491633458007
E-mail: asangaran@aol.com
مسئول ارتباطات شهرهاى كردستان نسريز رمضانفلى Tel:00491757377539
E-mail: pramzanali@yahoo.de
www.iskraa.org


نشريه كميته كردستان حزب كمونيست كارگرى ايران


منصور حكمت www.m-hekmat.com


## فراخوان اول مه 10



 سر رثيم اسلامى اند. از هـميبن يـك نمونه هم ميتوان دريافت كـه اول مـه ایسال حائز چهه اهميت سياسى ويثره ارديبـششت امسار امسـال را در جلموى سفارت سابق آمريكا بركزار ميكنـد. ميخواهند به زور و نيرنگ جميان جيـيتى

 صفحه

## يك كنگر 60 يك پֶنوم و عزم جزم يك جنبش <br> صفحه مصطفى صابر

## كنتر هى اول حزب كمونيست كارگرى چچٍ عراق

 با موفقيت در عراق بر كزار شدمذهب' ناسيوناليزم و اپپزسيون ايران رحيم ساعدى از ايران

## اطلاعيه پايانى پֶلنوم بيست و پنجّم كميته مركزى حزب



## آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!

كانديد رئيس دفتر سياسى شدند و مينا احدى به عـنـوان رئيس دفـيس سياسى حزب انتخاب شد.

پِلنوم 0 Toنمايشغرور انگیيزى از شور و شوق و عزم و اتحـاد بـود.
 مورد وضعيت خطير جارى و وظايف تاريخى حزب در اين دورهو هم چرينين در بحث كمبيين مالمى، بروشنى عـنـ و ارداه و آمادكى حزب براي براى انجـام وظايف خطيرى كه در ايـن دوره در يِيش رو دارد را به نمايش كذاشت.



سياسى بود. پلنوم حميد تقوائى را به اتفاق آرا به دبيرى كميتهـ مركينى انتخـاب كرد. در انتـخابات براى اعضاى دفتر سياسى، پـلـنـوم ابتـدا تعداد 9 انفر اعضاى دفتر سياسى را كه در پِلنوم كذشته تصويب شي شـده
 دفتر سياسى انتخاب شدند: مـحمد آسنرُران، محسن ابراهيـمى، ميـيــا احدى، فاتح بهرامى، كيوان جاويـيد، على جوادى ، شهالا دانشفر ، سياوش دانشور ، نسرين رمضانعلى، ، بهرام سروش، عصـام شـكرى، مصطفـى صابر ، حسن صالحى، اصغر اصغر كريمى، خليل كيوان، آذر مــاجدى، سيـيـاوش مــرسى، مـريـم نــمازى و كـاظـم نيكخواه. در اولين نشست دفتر سيـيـاسى كه با(فاصله بدنبال پِلنوم بركزار شـد رفقـا آذر مـاجدلى و مـيـنـا احـى

اطلاعيه چايانى پلنوم بيست و پنجحم • . .
|زصفه

متعددى از سوى نمايندكان پيشنهاد
شد پِلنوم برسسى و تصويب سند را به
دفتر سياسى سيرد.
در مبحث قرارها پِلنوم قرارى را
مبنى بر قدردانى از اركانها و ورفـانـا حزبى بخاطر نتشى كه در مبـبارزات كارگران واحد ايفـا كردند تصويـبـ
 تكميل طرح آرايش رهبرى حزب
 اتناق آرا تصويب شديند. چـنـد قرار
 كه بررسىو تصويبب آنهـا بـخاطر ضيق وقت بهد دفتر سيـياسى سهرده

آخين دستور پـلـنوم انتـخاب
دبير كميته مركزى و اعضـاى دفتر

يك دستور مهـم ديگـر پـلـنـوم بررسى طرح كهتیيسن مـلـى علـلنى حزب بود. پلـنوم تصويبب كرد كهـ حزب يك كمبيين مالى علنى با هدف جمع آورى يـك مـيـليـين دلار را در

 شركت كننده در پيلنوم تعهـد كردند كه بعنوان اولين قدم اين كمتيـيـن هر هر

 علنى و وسيع آغاز خواهد كرد. در دستتور تحـولات جـنـبش كارگرى طرح قطعنامه پِيشـنـهـانى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و از آنـجا كه تغيـيـرات و اصـلاحات

حزب بعنوان نمايـنـده مـردم ايـران و جنبش انقلابى آنان در سطح جهـانـى و فراخواندن جهانيان به حـمـايت از جنبش سرنگونى ظلبانه مردم ايران بعنوان راه مقابله انسانى و متمدنانهـ
 تروريسم اسلامى تاكيـد شد ايـد ايـن
 ميان دولت آمريكا و متحديـينـش بـا جمهورى اسلامى كه اوليـن دستـير بعد از كزارشات بود ادامـه يـافت. پِلنوم بيـيانيـه الى كـه در ايـن مـورد ريشنهاد شده بود را در كليـيات بـه تصويب رساند و وبه دبير كـير كييتـه
 مباحث پِلنوم اصاحاحات نهائى را در در بيانيهوارد كند.

مردم ايرانو همينطور كارگـران و مردم آزاده جهـان چشـم به حضور هرچه قدرتمند تر طبته كاركـر ايران در صحخنه سياست دوخته اند. اولـي مه مه فرصتى است برايى ابراز وجود نيـيروى الـي رهايى بخش كاركران، فرصتى است براى طرح خواسته هـا و مطـانـالبـات سراسرى كارگران و مهمترين خواستا مته
 اين حقيقت به جهان كه كليد واقعى رهايی از شر بمب اتمو جنـت و و بـه تباهى كشيدن زندگى بشريت توسط
 مـيـيـيتـتاريسـم دولـت آمـريــا ور و متحدينش، عروج طبتـه كارگـر در
 جمهورى اسـلامسى و برقرارى يـك جامعه آزاد و برابر سوسيـيـليـيستـى است. طبقه كارگر ايران بـى شـك بـه

## فراخوان اول هـه ه

 |زصفههكنونى، در شرايطى كه كشمكش بين جمهورى اسلامى و اسـلام سيـياسى اش از يكسو با آمريكا و شركايش
 انسان را در ايران و صدها ميليون را
 جنگ وتباهى قـرار داده است، بـا
 بيايد. لازم است كه كارگران در در اول ماه مه امسال بعنوان نيريويى ظـاهر شوند كه به نجات خود و كل جالمعـهـ از شر جمهـورى اسـلامـى و ورطـهـ هولناكى كه سرمــيـهـ داران تدارك

ديده اند بِّا ميخيزد.
اعتصاب كارگران شركت واحد و و و و
حمايت وسيع داخلى و جهانى از آن شاخص بسيار خوبى است كه چֶگونه

انتخابات بود كوشيدند كاركـران را حامى رفسنجانى جلوه دهند كـد كـه بـا بـا هو و اعتراض كارگران ايـن كانـنيدي رياست جمهورى اسلامى حتى جرات حضور در ورزشگاه را نيافت. امسال تاشی اوباش اسلامـى خاننه كارگر


 بايد محكم تر از مضحكه انتخابابتى پارسال پاسِخ بغيرد. مراسم دولتـتى نه فقط بايد با تحريم وسيع كارْرانران
 هاى مستـقل خود را بـا قدرت ور و وسعت بريا كنند. اين مهم است كه طبــــه كارگر ايـران در اوضـاع واحوال سيـيـسى


## مصطفى صابر

سخنرانى افتتاحيه آذر ماجدى شروع شد و در روز اول حميد تقوايی، مينـا

## يك كنتر 60 يكى پِلنوم و عزم جزم يك جنبش

مشاورين كـيـتـه مركزى حزب و
 از هر چيز سازماندهى و بريـيايـى دو
 چسبيده بهم كار سختى بودكه رفقاى حزب مـا از عـهـهـه آن برآمــد و و خوشحال هستيم كه بكويبيم بروبـجـهـ هاى سازمان جوانان هم تا آنـجا كهـ در توان داشتند كمك كردند. كـنـگره مـنصور حـكــتـت بـا

مصمماند كه دنيا را تغييـر دهـند. اكَ در كنگره منصور حكمت بـحث
 داشت در يلنوم كميته مركزى مساله طـبـعـا كـامـار سـيـاسمى، روز و و دخالتيرانه بود. در كنـگره حكـيت
 دوستداران حكمت حضور داشتـند و در پيلنوم كميتـه مركزي حزي حزب هـم نزديـك بـه . . ا نفـر از اعضـا و

باره اوضاعو و احوال سياسى ايرّان و وظايف خطير حزب كـير كمونيست كارگرى. و حالا مانده ام جـگُونه در چچند خط بسسيار فشرده تصويرى واقعى از اين حهار روز به شمـا ارائهـ دهم. اما وقتى فكرش را ميكنم میى اينى بينم يك خط درونى اين هِار روز را را كهمهوصل مى كند و آن عزن م و اراده كمونيستهائى است كه حول ترجّ ماركس و حكمت جمع شده اند و

همانطور كه ميدانيد كنغره اول منصور اين هفتته بركزيار شد. فقط اين نبود. بدنبـال ايـن كنــريره، پِلنوم برگزار گرديد. الان كه اين سطور را با
 است كه پلنوم(ننست وسيع) كميته مركزى تمـام شـده اسـتـ. چـهـار روز كوش دادن و بـحث كـردن در در مـورد منصور حكتتو كمونيسم او و در

# كنگرّى اول حزب كمونيست كارترى جِّ عراق با موفقيت در عراق بركزار شد كزارش از كميته مركزى حكکچع ترجمه: آرش سرخ 

آسنگران. در يايان كنگره دو تمن از مههانان، ترويـن مـحمد و كروان مجيد،،عضويت خود در حزب را اعلام:كردند. سخنرانی اختتـتاميه فاتح بهرامى در مورد اهميت كنكر. و مونقيتش در انجاموزايف اصلى آن و تاكيد بر اهـبيت وظايفى كه كنكره مقابل حزب كذاشتو ساختن
\%
سِّس اولين يلنوم كيتهـ مكزىى حزب با اكثريتاعضا بركـنار شـرار شد. قرارى براى اضاضه كـردن ع مشاور بهـ كيتهه مركزى به تصويب رسيدن كروان مجيد، سركّل احمد، على هانىو كاوه عمر. قرار ديكترى نيزي در مورد شيو قر رهبرى به تصويب رسيـد. سِس مسئلهى مـالىى، رهبرى، ورظايف كيتينه مورد بـحث قرار كرفتتو انتخابات دنتر سيـياسى صورت كُفت. اعضاى دفتر سياسى به اين قرار انتخاب شدندن سمير نورى، خبات مجيد، فاتح بهرامىى، آزاد حمه كيبه، سردارار عبالشاله حمه، صباح ابراهيمّ و عصـام شكرى. كيته مركزى بهـ اتفاق آرا عصام شكرى را بهعنواند ديير خود انتخاب كرد. تـام اسناد كنگره به زيردى به

هِ پا خواهند رسيد.
كيته مكركزي حزب كمهونيست


در آن بـه شـر ضـرورت خواست استقالال كردستان جهت فاصينـ كُرنتن مردماز سناريوى سياهى كهـ در ساير بخشهاى عراق در جريان استو جنـت تروريسـتى بيـين دو تطب تروريسم يعنى تروريسم دولتى آمريكا وتروريسماساسلام سيـاسى
 ناسيوناليستى در كردستان و ريـيش بردن مبارزات مردم كردستـان به
 تطعنـامهساى در مورد استـتـلال كردستان توسط اكيريت به تصويب
 تطنامنما را به تصويبر رسيد، كه به اين قرار هستند: در مورد جايكاه رفيق حميد تقواييى در جنبـش كهونيستى كارگُى، در مورد رابطه، با حزب كمونيست كارُكى ايران، در موره "حزب كسونيست كارگرى عـراق"، در مـردن مـوضت حزب كونيست كاركـرى جب عـراق در مورد سازمان آزادى زن عراق. يـيش از إيان كنرْ براى انتخاب كميته مركزى حزب راى رقنا براى كييته مركزى انتـخاب شند: سمير نورى، خبـات مجيدي، فاتح بهامی، آزاد حمه كيم، خيليال ابراهيم، عصـام شـكرى، سـردار عبـدالله حـد، مـريم جـميـيل، عبدالزهرا موسى، جليـل شهباز، ، عبدالحكيم حسن ينيـنجان، صباح
 عبدالرحمان، ربـن فاروق و مـحمد


 تسمتاصلى میثيند: سوسياليسمـ به عنـوان هـلفى كه حزب برانـيا دستيابیى به آن در عراق مبارزه مىكند و مسئلهى ستـم ملى كردستان. اين تغييرات بعدها توسط
 كنگره با نامكى حميد تقوايی، دبيـر كيتـه مركزى حزب كمونينيست كاركيى ايران خطاب به كنكره آخاز شد. اين نامهنوسط عصـام شكرى خوانهد شد. سِس خبات مجيد بحث خود در مورد استـراتتزى حزب
 كرد. در اين سخنرانى او در مورد وضعيت سياسى در عراق و ريـاسِخ حزب به مسئلفى اشغال، سنـاريوىى سيا،، عدم|منيت، سلطشى نيروهماى نظامى اسلامى و ناسيونـاليستيت،
 قومى و فرويـاشى جامعـه مـنىى صحبت كرد. يـاسخ حزب به اين مسائل در خواست برياييى دولت سكولار و جامعه مدنى منـعكس مىشد. توضيحدادهد شد كه بيريايى دولتـ سـكـولار در عـراق امـروز وظيفهى طبتهى كارگـ و و به طور مشخص، كمونيستهـاست. ستس كنگرْ ببه اتفاق آرا تطنامنامدر موردر استراتزَ جزب را تصويب كرد. آزاد حسهكريبم مطلب خود در موردرد استقلال كردستان را معرفى كرد د


راست خزب كمونيست كارگُى عراق
 , كمونيسم منصور حكست را كنـار كذاشتهـه اعالامكرد. عصام شكرى ستس به عنوانصدر سابـق كميته

 نعاليتها و حركات حزب در دورهى بيشين بود. سيس سمير نورى مطلب خود تحت عنوان "وضعيت سيـاسى و بـنـيان كنذارى هـوب كمونيست كارگرى جیث عـراق" را معرفى كرد. او وظايف اصلى حزب كمونيست كارگى را جانين برشـيرد: مبارزه براى سوسياليسم، تاكيديد بر اينكه خزب ماركسيستستى تجسم سياسى ندا راديكل كاركر عليه
 سوسياليسم از طريق براندازى كار مزنى و مـالكـيت خصوصى. او همهِين بر اههيت سانيت تاكيد كرد. بيـش از إياين روز اول

كنگرْى اول حزب كمونيست

 مونقيتى عظيم به بـا باينا رسيد. كنگره شاهد شركت نـمايندكان سازمانماى حزباز عراقو و خارج و و

> بعضى مهمانان بود . كنگرهبا سرود انترناسبيونالد و يك ديقيه سكوت بهياد جانباختكان
 شكرى با سخنان كوتان خود جلسهر را

 قانونى بودن خود را تصويب كرد. كيته بركزارى كنتره انتخاب شـد برنامهى كار تصويب شد. سخنرانى انتتايه توسط عصام شكرى انجام شد. اين سخنراني عر مورد اهميت
 هزب بود. او هدف اين كـنگرير را بنيانذاري حزب كمونيسم كارگرى در عراق - يس از اي اينكه رهبرى

مـالىى لازم بـه كـهك مـردم، راديو انترناسيونـال را مـجددا راه اندازیى
 علاوه بر تله استار بر ماهواره هاتبرد نيز رِخش كند.
 عزم جزم كردن حزب برايى دورن خطير آتى بود . همان نكته ای كه مـنصور حكمت از سالها پِيش ميـيـكوشيـيـد
 فكر مى كنم اين يلنوم به انتظارياراتى كه جامعه اكنون از از حزب كمونيست
 هاى مناسبى داد.
 مردم نشان بدهيم كه شايسته بدست كرفتن سرنوشت جامعه و نـجات از جهنم هولناكى كه بورزورازیى براى آن تدارك ديده، هستيم.
 مورد موقعيت جنبـش كارگرى و طيف جليديى از رهبران كاركرى داشت و بالاخره مساله مهـمـم اوضـاع مالى حزب را در دستور قـرار داد و و به نتايج بسيار اميد بخشى رسيـد ريد مصوبات و تصميمات را طبعا حزب انتشار خواهد داد .اما همينتـدر ايسن خبر خوش را بدهم كه حزب مصمـم است با جمع آورى و تـاميـن مسنـابع

بسيار خوب و روشننى در زمـينـنه
 آمريكا و دول غريبى از يـكـيكسو و جمهورى اسلامى از سوى ديگر بويثريه از سوى حميد تقوايـى ارائه شد كـد كـه على القاعدها اسناد آن منتشر خواهد شد.
جوهر بحث اين بود كه چچگونه در دور آتى خزب كـمونيسـيست كارگـرى

 مردم در چچنگال جمهورى اسلامـى و ونى آمريكا لل شود. ايـن هـمـان لـحظـه حساس و تعيين كننده الى است كـه ما بايد بتوانيم در هـميـين اوضـاع و

## 

از منصور حكمت در ميگـرفت. در كنگـره سـخـنـرانى ای از مـنصور حكمت پپخش شد. اما پِلنوم به نظر من كا مهاى بلندى براى براى آماده كردن حزب براى ورود بـه دوره خطير و حساسى كه جامـي وارد آن شده است، به جلم برداشت عـلاوه بـر بــحث كزارش هـا بـا كـه انعكاسى از يريشروى هاى مهم حزب
 حزب در جيان اعتتصاب كاركران شركت واحد) بود ، مباحث سيـياسى
 دانشور صـحبت كردند ور ور روز دوم على جوادى، شهـلا دانشفـر، هـمـا ارجمندشسمير نورى و آذر مــاجدى سخنرانى داشتند. سخنرانى هـا در مـورد جوانب مختلف نظريـات و درافزوده هـاى منصور حكمت بود. در پايان هر روز هم بانلنى متشكل از سـخـنـرانـان بهـ
 عــــلا نـوعى بــحث آزاد را را حـول مباحث كنگرهو برداشتهاى مختلف

سياستهاى دوم خرداد هماهنگ شد. آنان در تضاد با منافع مردم يك بـار پشت خمينى رفتندو و اينبـار هـم بـا بـا عروج دوم خرداد در كنار خاتمى قرار مى گرفت و به اين جبهه يبيوستنـنـد. اما هلهله كنـان ايـن جبـهـه فتط

نيروهاى ملى اسلامى نبودند. سـلطنـت طـلـبـان، جمـهـوري
 درجشن دوم خرداديها شركت كردند و وفادارى حودرا مستتقيـم و غير
 انتـخابـاتVM هـمه ايـن طيـفها
 تريبونهاى آمريكا - اسرائيل - -بى بى سى - ايران فردا و ... بـه تـتـويت
 جبهـه دوم خرداد يعـنـنى در كـنـار جنايتكاران "اصلاح طلب شـده" بـه نجات جمهورى اسسلامى مشغول
 فريبكارانه براى مهـار كردن جبـهـهـ سرنغونى طلبى ما شاهد تـغيـيـيرات مهمى بوديم. جبهه سرنغگونى طلبـى پریهم مبارزه عليه كليت جمهورى اسلامى را برافراشته و امروز بعد از سالها مبارزه و يريشروى كه منجر بـهـ شكـت اصـلاح طلبـبان شـده است هدحنان بر لغـو حجـاب اجبـارى، برابرى زن و مرد و نان و آزادى برایى

 اسلامى و يشت جبهه آنان در خاري كشور به مناسبتـتها و بهـانهـه هـا هـا مختلف عليه جههورى اسلامى بها خواستتـه و^1 التيرور 14 آذر و ^مارس و اول ماه مهو پجهارشـنـبـد سورى و فوتبـال و... را بـه سنـغره هاى مبارزه عـليـه تمـاميـت رثيـم تبديل كرده است. "تظام مقدس" دوم خراديها كه بـه شدت زير فشارهاى تعـرضى مردرم
 نظار را دهار تشتت كرد. اين بار نير نيز منجيـان نظام براى جلموكيرى از خيزش مردم به دو دسته تقسيم شــده اند. جـنـاح قـداره بـنـد رثـــمه، دوم
 سيستـتم حكـومـتى را در دست كرَتند. اين بخش از اين منجيان بـا بـا مليتاريز كردن مياديسن و مـعـابر و و
 دفاعى قرار گرفتته است. و بـخش ديگر كه شكست خوردكان اصـلاح

كنند. بنابر ايـن اقشـارى از طيـن طبقات محروم كه اين عرق ملى در در اري آنان مــدس و مـورد احترام شـدهد است، متوجه اين ترفند قالب شده بـه خود نيستند. آنها نميدانتد كـند ايـنـين احساس و تعلق ملى و مذهبى و... ذره الى به منافع طبقاتى آنان مربوط نمى شود. به اين اعتبار ناسيونالينز نه تنها با آزادى انسان بيحانـانه است


عميق قرار دارد.
نتد مذهب و ناسيوناليز مو ساير
سياستهاى راسيستى و حشــم انداز آنها در آينده سيـياسى ايران درايـن

 و جنبشهاى معينى را در اين راستـا مورد بحث و بررسى قرار دهـمـ ا 1دوم خرداديها ب-سلطنت طلبها r-
 0- ناسيونـال چجيهـاى مـحلى1 كمونيستهاى كارگرى دوم خرداديها : در تعريف ايـن كروه از إيوزيسيون مـى توان كـفت بخشى از بدنهه جـمهورى اسـلامـى بودند كه در سالهاى اوليه بـه قـدرت رسيدن جمهورى اسـلامـى پِ ريتـهـاى مهرم و امنيتى رثيـم را الشغال كرده و
 دست بالايیى داشتـند ( چهرهره هـاى هون خاتمى- خلخالى - حجاريـانجلايیى پور- بهـاديـن ادب- كـنـجـ ور... اكه با شروع جنـگ و تـداوم آن در مقابل جناح رقيـبـشـان قدرت و ور
 رانده شدند، با پايان گرفتن جـنـگ ور ور كسترش اعتـراضات و و مبـبارزات دانشجريان و كـاركـران و توده هـانى مـردم در دهـه دوم سـر كـار آمــن جمهورى اسلامى، ايـن طيـن براى اعاده قدرت الـو از سر دلسـوزى براى نظام، نماينده رسمى نجات جمهورى اسلامى از بن بستى شدند كـه در در آن
 مى بايست با شعارهاى فيريبنده فرو نشاند. جنايتكاران اوليـه جـهـهورى اسلامى كه "انسانيت، آزاداديخواهىى ترحم" خود را از سنگرْماى آدم كشى و تيرباران و اسيد پـاشـى و شـالاق و و
 نـاينده "آزادى و به جبـهـه اصـلاح
 وسيعى از "إيوزيسيـيون" ايران كه
 انـــلابـى مـردم را مسى ديـد بـا

عقب نگه داشتن آكاهمى عــمومـى برجره مى گيرند. همان كونه كه اشاره كردم نـاسيـيونالثيـزم از جـملمه ايـن مقولات است. جدا سازى انسانها به بهانه هـاى مـذهبـى مـلى و قـومـى نـرادى و و
 اتحاد طبقاتى توده هـاى فرودسـت هيزى است كه طبقات حاكم در طول تاريخ از آن استفـفاده كرده اندا در در دوران معاصر هـم سرمـايـيه داران و و دولتهاى آنان با ترفند هاى مختـلـف اين را دنبال مى كنند. ناسيـونالينيز مقوله برجسته اين سيستم و نسمونهـ
 عصر امروزاست. آنان با به رسمييت نشـنـاختـن حق بـرابـرى بـراى هـم
 جامعه را بهصرف ايـنـــه بـا زبـانـان

 محرومو در نتيجه خواسته هالى ملى دا دلى
 هدايت مى كنـند. اين سياست بـا با يـك ترفند كاملا زير كانه، انزرزى انـــلا(بـى وطبقـاتى توده هـا جامعه را به انـحراف مـى كشـانـد كويا كه با رسيدن آن بخش محروم به
 مشكلى نخواهد بود. اين يـك دروغ بزرگاست.
اينجا به همين بسنده مـى كـــم
كه چچكونه سرمـايـه داران در برابـر طبقات زحمتكش در سراسر دنيـيا عليرغم اختلاف در تـعلقـات مـلى مذهبى قومى و نثرادى امتهراطورى وسيعى تشكيل داده اند و كهیانيـهـا و شركتـهاى تجارى و اقتـصـادى مختلفى را براى انبـاشت سود در در اقسا نقاط دنيا ايجاد كرده اند. ايـن مسئله در مورد روابط بين المللى و و الما دييلماتيك دولتـهاى سـرمـايـيـه دارى نيز صدق مى كند. مثـلا جمهـرى


 اساس مذهب و ز زبان و نثراد آنهـا

 اقتصادى و سيـاسى او را بتتواند تامين نمايد. بنابرين عرق ملى براي سر مـايـهـ داران و دولتتهاى آنها پـوتج و بـى معنـى است. امـا براى تـوده هـاى مردم اينرا امرى مقدس قلمداد مـى

## مذهب’ناسيوناليزمو . ..






و ... اين امر عيان تر ميشود آي مرورى بر آيه هاى سورى (بقره ور و نسا) برخورد نابرابر و ضـد انسـانى (يرنى
 چچگونه زن در موقعيتـى پـست قـرار مى گيرد كهب بايد مطيع و فرمـنـنـبر مردان باشد ويا در سوره (زخرف)
 دارد و با صراحت به برد طبقات زحتاتش توسط پولداران را امرى الهيى مى داند. بنابرين مذهـبـ با آرمان برابرى انسانها نيز همسسوى ندارد. طـبـــــات حـاكم بـراى تســــط حاكـميـت خود چجيز مهـهـتـر و كارآمدترى از اين استدلال آسـمـنى سراغ ندارد. هر آن برد كان سريـيـيـى كند با اتكا به اين امر الهـ آنهـا را را

 تمكين و انتياد ميكشند و آنان را را
 اعلام ميكنـنـد كه سهـم شـما از زندگى همان هست كه هست !وايـن سهم را خداوند از روز ازل تعيين كرده و در آن تغييرى نيست. بدرن شك آيه هاى پوسيده كتـبـ آسمانى بيشتر ازاين كمـك خـو خواهنـد كرد كه بردكان همهحنان برده مطـيم بمانند. بنابرين لازم مى دانند در در هر محله ای مسجدى بريا كنند و آخوند مفت خورى را بـه سـمت مـلايـيى برسانـند. در ايران هر هـ . 0 مـتـر مسجد و حسينيهو هيئتـتى بر پـا كرده انـد. مـاه رمضـان عــاشـورا تـاسوعـا و دعـاى نـدبـه و ... را
 سـنتـهـاى امـروزى بــه خوردمـردم بدهند. لحظه اى از تـبليـيخ آنها در روزنامه ها غافل نيستند، مبادا اينـ آيه هاى الهى بى اعتبار و مردم در آن شك كنند. بـ اين ترتيب اين اين طبته سـنــر مـهـمى در مـبـارزه عـلـيـه آزاديخواهان و برابرى طلبـان را بـا بـه دست كرفتهاستو با با كمـك احـكام خدايی به جنـگ آزادى و انسانيت ادامه ميدهد. اما همزمان از تزها و تئوريهايى ديگرى براى انحراف مبازره مردم و
 حاكم كه از زنگى سرشـار از رفاه و و آسايش و ثروتهاى كلان برخوروارنـد
 عظيمى از امكانات خـن خود را صرف بدست گُرفتن ’باز توليد و تريـج ايـن اين
 مردم درك و ت توضيـيح درستي ازي از زندگى 'سرنوشت و راه رهـايـي خود نداشته باشند متوسل به ابنـ ابزارهـايـى
 آكاهى عمومى موثر و در در نتـيجهـ تاريخ و زندگى را آنطور كه مـطـابق


تعريف مى كنند.
 مهترين ابزارهـاى هستـند كـد كه در طول تاريخ و ازجمله در دوره معاصر در برابر جنبشهاى برابرى طلبانه قرار كرفته و طبقات حاكم در ترويج و بـاز توليد آنها عليه توده هـاى مردمـي نتش برجسته الى داشته اند.

 به عنوان ابزارى در خدمت مذريّ ناسيوناليزم قرار يريند رابطهو و تاثير
 برابرى طلبانه مورد توجه قرار مـي مـى كيرد ـ لذا هون اين مقاله به مـبـانى نظرى و مواضع عــملى ايپوزيسيـيون ايران در رابطهو برخورد بـ با مذهبـ و و

 ناسيوناليزم و رابطه اين دو بـا آزادى و برابرى مى پـردازم و بــحثـث را با بـا تقسيم بندى اپوزيسيـيون ايران آغـاز مى كنيم.


 نظرات انسان بدون هيج قيد و شرطى است، مذهب به عنـونوان عنـصري ايستا و جامد بزركترين مانع آزاديها و مطالبات انسانى درمقابل بروز و و طرح خواسته هاى جليد انسانهاست
 هرگونه دخل و تصرفى كـنـــاهـى نـابخششودنى قلمسداد مسى شود. بنابريـن مذهـب و آزادى در تضاد صفحه

ناحار است بها اين كهِ نزديكَ شـود. در مقابـل ايـن طيف رنگا رنـا رنگ
 از فقر و بيكارى و گرسنـگى بـى بايـد خود را متشكل كردهو و هرحه زوردتر
 را تـــويـت كـنـنــد. جـريـنـنـات
 رهبران سيـاسى خود را تعـيـيـن و كرسى هاى خيالى خود را از مـيـيان
 نظرشان را بدست آورند.
 موقعيت كارگر و مـحروم چجيزى يـى مسخره تر از اين نيست كه بـه جـي مبارزه براى نان و برابرى و و آزادى و احساس همدردى مشترك بـا ديـــر هم سرنوشتـتان خود در داخلـ يـك كشور به قدرت ملى چِند مفت خـر
 كسانى كه هر روزه خون آنها را مكيده و تلاش ميكنند آنها را بجان هـم طـبـقـه ايهـهـاى خـود در هـــنـد كيلومترى او بياندازند. در اينجا نمى خواهـمـ وارد ايـن بحث شوم كه نفس حكومتهاى ملـى الـى

 خوشبـختـتى و آســيـش را برايـا شهروندان خود بها آرمغان نمى آورد. كـا اينكه در كشورهـاى ملـى خـى آرون تركيه و كشورهاى تـاز بـه استـتــلالٍ رسيـيده شوروى چـون آذربـايـجـانـ، تاجيكستــن، ازبـكستـتان و ديـري كشورهاى ملى اين حقـايق را ديـده

ايمr اما فداراليزموسيستتم پارلمانىى كه نوعـى از حـكومتـهـاى مـلى
 رفاهو آسـايش و آزادى بيـيـان و هـم زيستى مسالمت آميز مردم منتسب به قوميتهاى مختلف را فراهم نمى كند بلكه حكومتهاى پارلمـانیى ايـن
 براى وجود خود به آن نيـاز دارند بـد بــ تحريك احساسات ناسيوناليستى يـانـيا مذهبى مردمان تحت حكومت خود مى پردازند و زمينه پيشبرد مسنـافـع اقتصادى و سياسى خود را را فراهم مى آورند. ايـن جريـانـات آنجّه در جامعه مى كارند دشـمن تراشـ تقدس گرايیى كهبا اصول اصل هم زيستـى مسالمت آميز و آزادى بيان و عتيـده در تضاد مى باشد. اما تا جانى كه صفحها

كنار احزاب ناسيوناليستى پپهن كرده
اند. با شكست بلوك شرق، ازي جار جمله كمونيستهايى بودند كه برای بـر بـاز تعريـ خود حتى بـه كـمـونيـيسم كارگُى متوصل شدند. اما با جنى خليجو تغيـيـر توازن قورا بـي نـنـع ناسيوناليز مكرد درعراق به تعبير اين
 سايه و چترناسيوناليسم كرد و پرواز مسنوع ديخرى، به هدف سيـياسىى مورد نظرشـان برسـنـد. متــاسـفـانه مرگ منصور حكمت فضـا را براى اينها مهـيـا كرد كه بـا حملمه بـه كمونيسم كارگـرى ايسن راه را آغـاز كنند. اينها تعدادى از منشعبيـين از از

حزب كمونيست كارگرى هستند.
بنابرين اينها ناجارند چرك نويس
هـاى اتـحاديـه ميـيـنـنى در مـورد فدراليزم را بازخوانى كردها و در مدت كوتاهى آنرا به عنوان آلتزناتيو و افق سياسى خود تعيين كنند. اينها فعلأ در قطب مخالثف فدراليسـم هستـنـد اما سير طبيعى آنها به اينـجا ختـتم خواهد شد. با شناخت پتانتسيل قوى جنبش كارگرى در كردستـان هنـوز
 كنند. اما راهیى بـجز پيبيوستن بـه ناسيوناليسم كرد ندارند. ايـنـهـا در تـب مـذاكـره و كـنـنـار آمـنـن بـا
 ريبوار احمد شعبه عراقى اينها براى
 تـالش براى مـذاكـرات با آنهـا از طبعات اين سياست است.

اينها سياستى شبيه به سازمان زحمتكشان را نمايندگى ميـيكنـند اما تالش ميكند كه ظاهرى چپ بـ بـه آن بدهند.
در حاليكه در كشورهاى توسعـهـ يـافتـه غـرب مـا شـاهـد برانـدانـي
 جغرافيايي واقتصادى و... هستيما مبارزان راه فدراليزم در جستـتجوى رهبر و حزب سياسى براى تر تركمـن و ور ور لر و آذرى و بلمتج و عرب در در ايران هستند. اينها تلاش ميكنـند تا خا خود را براى پارلمان ملتها آماده كنـند و و با احساسات ناسيوناليستـى و نثراد پرستانه مردم دامن زنند. به نظ آر آنان

 عــالـت و آزادى بـراى آنـان استـ جريان منشعب بـا ايـن سيـاستـها

اوضاع سياسى ميسوزد.

 خليج ونه حوادث 1 الستِتامبرـرآنانانرا

 كمونيست ايران و سازمان كردستــان آن كومله، چريكهاى فدايـيى اقلـيت،

 كه كمونيسم رسالتى جز نتد سرماريايـه دارى وتغييرآن ندارد. اين جريانـانـات

 اينـهـا بـه تصرف قدرت سـد بوسيله چپ كه كانال تغييروبراندازیى سرمايه دارى است اعتنايی ندارندي با راديكاليسم واكتيو بودن كـه پـايـهـ هالى اين نتد وتغييراند بيگانه اند وبه قول منصورحكــيت يـا راديـكالـنـد وخاموش يا فعـالنـدوسـنـتـتى. درك درستـتى ازجـامـعـه شـنــانـى ايران وباورهاى واقعىى وخواستـه هـاى راديكال و روبه رشد مـردن مندارندرند. بانسل جوان ايران كه بـيزارارازمسجد وآخوند ونماز و روزه وحـجاب است است بيگانه اند. با نسـل عـا نــــان رقص وموسيقى ويوشش آزاد، بي بيانه اند.
 مذهب ومليت وقوم پرستى بــــنـوان باورهاى مردم احترام قائـل شوند. دربرخورد با آنها محتاط وميـيانه رو ميباشند
 خطرناكترى ازترويـج جهـل وخرافـه برسرراه آزادى وبرابرى انسـانها مــا مـى
 امپراطورى كستردهن ترويـج خرافـن سكوت كرده اند. بهرحـال براى ايـن جيانات باويزگيهاى فوق هيج عــير سياسى جديى قابل تصور نيـيست. اما در ميان خواب خوش اينها جبهـ چپپ يا راست جامعه به هر هـر حال بـه قدرت ميرسد و سرنوشت جامعـه را را را رقم ميزند. جيزى هركز اين جريانـات به آن نمى اننيشند. اينها در بـينترين حالت دنباله روان قطبهاى سيـاسىى جدى در ايران هستند.

## ناسيونال چֶیهاى محلى : زيرير

مجموعه اين جريان "كمونيستـهـاى هستند كه سابقا خود را كمونيست وريني حتى كمونيست كارگُى ميدانستندا كرايش ناسيوناليسم كرد متـاسفـانـنـ آنها را با خود بردهو وفره خود را در

## | . . ازصفحه ع مذهب'ناسيوناليزمو

طلب دوم خرداد را شامل مـى شود

 حول رفراندم متحد شـده استـ. براى
 مذهب به عنوان اهرمى براي توجيـيه

 آخوند و شيخ و امـام زاده هـا هـا هـون محلى براى ريا كارى آنها مـاندكـار خواهد بود. ناسيوناليسم و تقـسيـيم بندى جامعه به فارس، ترك، برك، عـرب، كرد و بلوتج و... براى ايجاد شـكاف در بيين طبقه زحتاكش از سيلياست كالن اين سيستم خواهد بود . تا بحال اين طيف براى جلوكيرى اين از خيزش توده الى مردمو نزديك شدين به قدرت راههاى مختلفى در پبيش كرفته اند كه تقريبا تمـامى آنها از جانب مردم بهه حـاشيـه رانده شـده
 عــراق در دورهــاى كـه تــــــان آزاديخواهان در سرتاسر جهان عـلـيـيـه جنگ و خونريزى و عمليات نظامى آمريكا به خيابان آمدند اين جريـنـان در كنار آمريكا به مـدافـعيـن بـمب
 اميد روزى كه شاهد بــبـباران كردن
 شمارى پرداختند. مدت زيادى طول نكشيـد ايينها بـه شـعـار رفراندم جمهورى اسـلامـى آرى يـا نـه روى آوردند. در اين جبهن نينز شاهد بـى بـى مهرى از جانب مردم شدند و به ناهِار با دوستان اصـلاح طلمب شـكست خورده داخلى، رفراندم براى تـغيـيـير قانون اساسى را مطرح كردند. بـهر حال اين جريان شـكست خورده
 دوخته است. اما مردنم هوشيارتر از آنها براى رفاه وآزادى براي هـهـه بهـ مبارزه خود ادامه داده اند .

## جمهورى خــواهــان: تـمـام

مسنـاسـبـتهـهـا و مـكـانـيـيزم هـا و و فاكتورهاى سياسى و اقتصادى كه در يك حكومت سلـطنـنتى است در در حكومت مورد نظر جمهورى خواهان نيز هست، با اين تفاوت كه آثارى از اركانهاى سلطنتى در كار نيـيست. اكنون اين طيف كه خود را جمهـورى خواه مينامد در تالاش براى متـتحد شدن با راست بروغرب در تبر تـا تـاب
 سياستهايى را به اجرا در خواهد آرور بايد جبهه دوم خرداد داخلى را را از سرنوشت دوستان خارج از ايرانشـان را جداكاكنه برسى كرد. چرا كه اتحاد فعـلى و شعـار مشترك رفراندم به ناجار و به منظور به انحراف كشيـدن مبـبارزات جارى مردم اتخاذ شـده و بـه خودى خـو انـيا نمى تواند حكومـت آتى آنهـا را تعريف كند. اما برابرى آنها هـي هر دو
 جداييى ناینير جامعه و دولت دارایى
اهميت ويثره است.

سلطنت طلبها : مجـموعه ايـن
جريان را سران ساواك وشكنجه كران رثيب پیلوى و افراد وابسته و نزديـيك به دربار سلطنت شكل مى دهند كـد كهـ حكومت مستبد و ضد آزادى آنان بـا انتقاب عظيم توده هـالى مردم در
 جيان براى اعاده قدرت از كن رفتـنـ خود تلاش مـيكنـنـد. در خارج از از كشور با تمام اممانانات و ثـروتهـاى كالنى كه در اختيار دارند مشغول به فعاليت هستـتند. از حهمايت هـار مانى
 نيستند و سياستها و شعار هاى آنـان بهصر رسانه هاى غربي و و اسرائيـيل و آمريكا رانده مى شود. رفراندم ازي ازي جمله شعار هايى اسـت كهـ طـراحـا

 قدرت كه احتمالأ آلتزناتيو مورد نظر آمريكا براى آيـنده ايران نيـيز مـى باششـند، اختتنـاقى شـديـد از از نـوع حكومت سابق يهلوى اعمال خواهند كرد. به عنوان بزركترين متـــد بـي بـى چون و چراى آمريكا و و اسرائيـلـيل بهـ خدمت منافع آنها در خواهند آمد.

با توجهه بهه اتكاى ايـنـها بـه

 شدت سركوب خواهند كرد و حتوق و مزد كاركران بستگگى به شركتهاى
 براى آنـان در وهله اول قرار دارد.

و... را نتدو در آكاهى بخششيـلن به جامعه نتش بسزای داشتنه است. نفوذ و فعـاليـيت ايـن جريـان بـا شعارهاى چֶ و واديـال و و رهـايـى بخشى چون زنده باد آزادیى و برابرى، نان وآزادى براى همه، سوسيـاليـيـيـم
 رهاى سوسياليسم و ... را بـه هـرچـم اعتراضـات بـخش هـا يلى مـختلـف جامعه تبديل كردهاست. اين جنبش
 ترفندى كه در منافات بـا بـا آزادى بیى
 برخوردارى از ثروتهاى جامعه بـاشـد
 ناسيوناليزم از جمله اين تز و ت تئوريها است كه كمونيزم كارگرى با آنان سر سازش نخواهد داشت. براى براندازیى نظام سرمايه دارى حاكم و برقرارى يرى جمهورى سوسياليستى و رسيـلـن بـن جامعه ای آزاد و مرفـه ايـن جريـن جلى و در ميدان استا زنده باد آزادى برابرى حكومت كار كرى
( زنده باد منصور حكمت)

سرنوشت وحشتـنــاك زنـان ومردان كشـور هـاى اســلام زده و ديــــر فرنگّهاى پوسيده جهان سوم را توجيه مى كرد و مردمان تحت ستتم رثـيم هـاى ديكتـتاتورى را در آن سوى ديوارهاى بلند به تنهـهايـى رهـا مـى كرد را به حالش طلبيد و نتد كرد. اين جريـان مـوجبـات كـــتـرش موج راديكاليز
 در خور انسان امـروزى را در مـيـيـن
 دانشـگاهيـان را فراهـم كرد. سـد بزرگى در مقابل جنـبشهـهاى ملـى مذهبى و قومى به وجود آوردها است. شعارها و مططالـبـات دانشـجويـان كارگارانو معلمان در سالهـاى اخير تماما انعكاسى از سياستـهاى ايـن جريان را در خود بـه هـمراه داشتـته است. تما مبند و بستها ى دولغي بـا سران جمهـهورى اسـلامى چجون كنفرانس برلين، اهداى جايزه صلــح نوبل به شيـيـين عـبـبادى، رفراندوم اسـالمسى هـاى پـاسـتـوريزنز شـدهـ، فدراليز ناسيوناليست هالى قومـغرا

افشاگُى عليه طبقات و افكار غيسر كارگیى مى پردازد. اين جنبش تنها جريان چهى است كه فعال و راديـيكال در صحتنه سياست در ايران، خواهـانـان بر هيده شدن بساط مذهب از از دولتت وآموزش و پیرورش در جامعه استـ. عليه تز و تئؤورى هـاى رنـخـارنـا سرمايه دارى كه در تضاد با مـنـــــع

 طبقاتى خود مى پيردازد و خواهـيان لغو حجاب اجبـارى، برابرى زن و و و
 الغاى كار مزدى و پايان استشـهـار و و بردگى است. به هميـن جهت تـين تـمام كسانى كه با مكيدن خون كـا كـر كـران
 دشمن آزانى و برابرى اعلام كرد ـ بـه همين دليل ناسيـيونالينيز ومـذهـب عليه اين جريان موضع گرفتنهـ اند قدرت تـئوريـك ايـن جريـيان در رد نسبيت فرهنگى كه راديـكاليـيزم نور پایى جهان سوم را نشانه گُرفتـه بود مى توان ديد.

ازصفحه0

خاصى در ميان أنها پييدا كردهاست.

## كمونيزم كارگرى : مـنصور

 كمونيستهاى غـير كارگرى، حزي متشكل اين جريان را بنا نهادنـ بـر بر اساس اهداف تعريف شده اين جنبش آزادى و برابرى، اين دو آرمان بشريت محور سياستهـايىا ايسن حزب كرفت. او اعـلام كرد سقـوط بلـوك شرق به معناى ياياين تاريخ و خواسته هاى عميق انسانى نيست. همانگرانهنه كه سرمايه دارى براى بـقاى خود انباشت سرمايه به استماربازارار آزاد دنيا نياز دارد ، كارگر نيز براى رهايى
 كمونيزمو قدرت سياسى برايى اجراى اين نوع كمونيسم نياز دارد. بـنـابريـن اين جنـبـش خود متعهد بها پاسخگوى ماركسيـيستى به مسائل و مشكالات امروز جامعه و جـنـبـش كـارگـرى و طـبـــــات زحمتكش مى داند و به مـبارزه و

به ايران بر مى گردد فدراليزم نه تنهـا
 بلكه با روحيات و انتظارات امـروزى ايرى مردمان آن نيز بيگانها است. مردم امروز در ايران آزاديى و رفاه و برابرى ميخواهـنـد. ايـن مـطالـبـه
 عشايرى و قومـى و فدراليـيستـيـى ندارد. سازمان زحمتكشان مـهـتـدى با مقايسه دو جامعه ايران وعان وعراق و و
 اعتراضـات مردم، بـه آمريـكا دل دل بسته است. لازم بهتوضيحاسِير است كه اين جريان به هنگام حمله آمريكا بـه ابه عراق در مقابل تمام روشـنـفـران ور ور آزاديخواهـان دنيـا قرار كرفتـن بـه اردوى جنـگ طلـبـان اسرائـيـل و آمريكا پيوست. اينها ميـيـخواهنـيند دمكراسى از طريق بمب خوشه الى و اتمى بها ايران بيـيـيـد. نـاسيبونـالينيزم جوهر اصلى و سياست محورى ايـن جريـان بوده و مـــهـب بـه عـــنـوان باورهـاى "محتترم" مـردم جايـيگاه

و افغانستان به وقوع بيـيوست، بـ ميدان آمدن كاركران و مردم جهـان در مقابل ميليـيتاريسـم آمـريكا و و متحلينشو جمهورى اسلامى ايران
 را فرا مى خوانيم كه با شعار " نه بـه حمله نظامى آمريكا و نه به جمهورى اسلامى" حمايت خود از مـبـارزات كارگرانو مردم ايران را بـا صـا صدايى رسا اعلام كنند. با اعارلام همبستگى جهانى با مبارزات كارگران و مـردم ايران، به تقويت آن نيـيروى مرديمى
 اسلامى راه حل فورى جلموكيرى از بروز يك جنگ احتمالى را در دست دارد.

> زنده باد اول ماه 0 ه؛
> زنده باد همبستكى جهانى طبقة كاركر! زنده باد سوسياليسم!

> تشكيلات خارج كشور حزب كمونيست كاركرى ايران

جنگى ديگر روبر و سـاختـه است. بهانه اينبار توليد سلاح هساير هسته ایى از سوى جمهورى اسلامى ايران استا جمهورى اسلامى ايران، سوى ديــير ايـن كشـمكش مـخـاطره آمـيز را را تشكيل مى دهد كه جـنـ را را براى خود نعمت آسمانى ميداند. اين رثيـيم
 اعتراض مردمى قرار دارد كه رفتـنـن آن را روزشمارى مى كنند و مترصـد به زير كشيدن آن هستند. جمهـهورى اسلامى با مـجهز شـنـن بـه سـلاح هسته الى و با رفتن به يـيشواز جنــى
 كارگران، جوانان و و زنان ايـران را را سركوب كند و حيات خود را را تـداوم بخشد. جا دارد كه در قبـبال چـنـيـين وضعيتى كارگران و شركت كنندكان
 بشريت مترقى و آزاديخواه را طـنـيـن انداز كنند. از نظر مـا هـر دو طـر اين مناقشه بايد محكوم شوندر اري راه جلوگيرى از تكرار آنحه كه در عراق

## جهان به تغييرى بنيادى نياز هارد

|زصفحه

نــهـيايش ايـن نـيـروى عـظيـيـم و
 بدنبـال اعتراضاتـات و اعتـصابـابـات موفقيت آميز كارگّى در فرانسه و ديحر نقاط دنيا وحشتى بـه مراتـب بـيـشـتـر بـراى سرمـايـيـه دارى در برخواهد داشت. جدال كارگران نـر نـه تنها بايد مقابله با تعرضات سرمايه دارى به حقوق كارگرانو شهروندان را در دستور داشته باشـد بـلكه بـايـد سرنوشت بشر و چیند و پ چون جهـهان بشرى را در دستور كار خود بگذارد.

اينك جهان پس از افغـانستـان و عراق در خطر بروز يك جنگ جار خانـيان برانداز ديـگ, قرار دارد. سيـياست
 جـنـگ سرد در ريى ايـفـاى نتـش زانـدارمسى جـهـان بــوده اسـت، خاورميـيانهـ و جهان را بـا تهديد

مهن نويد دهنده تغيير و بريـيـيـي يك دنياى ديكر است. دنياييى كه در آن
 وسايل برآورده كردن نيازهـاى بشـرى
 همه است. جهانى كه امكانات كار ور ور اري توليد اجتماعى در مالكيت مشترك هـمه است و هـمـه شهـرونداندان در دسترسى به امكانات كار و فعاليـيت
 برابرند. جهانى كه در آن از استثمار، ، سته، جنگـ و سركوب و تفرقه قومى و مذهبى خبرى نيست. جهانى كـه آزادى و احترام بشر حكم اولـ جامعـهـ است و تكامـل آزاد هر فرد شرط تكامل آزاد ديحران است.

كاركران نيروى متـحقتق كنـنـده
 جهانى كارگران براى به خط كردن و

كارگران و جوانان همراه استـ. ايسن نظامى است كه انـحصـار اقليـتـى ناجيز بر وسايل كار و توليد، بشر را را از ثمر و قدرت مـعـجزه آفريـن كـار خود محروم مى كند. ايـن نظرامـى است كه رمز بقاى خود را در تـعـرض
 رفاهى كودكان مى داند. اين نظامى


 مبادرت مى كند چرا كه خرا خـه و و دستگاه مذهب به طول عـمرش مـى
 مدافعيـنـش براي تداوم سرورى و آقايى خود بر جهان، بيمى ندارند كهـ با راه انداختن جنگ شيرازه جوامـع انسانى را از هم بغسلند.

