كاركَران جهان متحد شويد!
ديير كيته كردستان محمد آسنگران
Tel: 00491633458007
E-mail: asangaran@aol.com
مسئول ارتباطات شهرهاى كردستان نسرين رمضانغلى Tel:00491757377539 E-mail: pramzanali@yahoo.de


نشريه كميته كردستان حزب كمونيست كارگرى ايران


منصور حكهت www.m-hekmat.com

| چجهار شنبه ها منشر ميشود | Y•• ' | abdolgolparian@yahoo.com | سر دبير: عبدل كليريان |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

متن سخنان بيرام سروش در كنغرانس ساز مان جهانى كار

بهرام سروش

است و جراحات جدى ای به آقاى اسانلو مدير كل اين سـنـيـيكـا و

ايران، بهيجيجه، كاركران ايران را نمايندكى نيكنند. كـ اين افرانراد اعضـاى شوراهـاى اســلامــى و
 اركانهاى دست ساز حـكـورمـتـنـد كه كارشـان كـنتـرل و سركوب
 يكى از نمايندكان اين كنفرانس يعنى على اكبر عيوضى شخصـا
 سال كذشته به سنديكاى كاركران شركت اتوبوسرانى تـهران بوده

نمايندكان محترم! متاسفانه كـارگـران ايـران در
 نميشوند. بنابـريـن مـن انتـخار دارم كه صـداى آنهـا را بـه ايـن كنفرانس برسانم. همانغـونـه كـه آي
 مختلف كاركران ايران بـه مـديـر
 سوماويا" بارها نامه نوشتـه انـد تا بعگويند: كه ايـن بـه اصطلارحا "هيئت نمـايـندگى كارگـرانـ" از

تعر كات كارد آزادى، افتضا حات سيالسى رانمى يوشاند

پاسخ مى گيرد، در باض خرداد در تـهـران ، يـكـك اعـتـراض كـوهـيك مثل : آن خانم را هرا مى زنى ؟
 بى رحمانه اوباش لباس شخصىى،


 تبريز اعتراض بـه ايـنـكه مـا
 صفحه

كرد. مسئله آنقدر عيان شده، كـه
 عرصه تئورى و تاكتيك، كار خراب مـيشـود و در واقع افتضا
 كات اين كارد واطلاعيـه هـاى پیى
 جدا از آنكه، در ايران امروزكوحكتين تجمع اعتـراضى آيـى

منصور تر كاشوند

مجيد حسينى ودحمد فتاحى تـحـر كـات كـارد آزادی، /فتضا حات سياسیى ر نـمى پپ

شاند
مى شود ضرورت تشكيل و تشديد فعاليت كارد آزادى را را ور در وراى پوسته و ظاهر آن، درك

## Po ليست شمار <br> در پاسخ به فراخوان مالى حز ب

$$
\frac{\text { ناموس قبيله }}{\text { صفه }}
$$

صفحه
اعتصاب •••ץ كار گر كار خانه ايران ترانسفو وارد يازدهمين روز خود شد

## به سازمانها، نهادها و شخصيت هاى مدافع حقوق انسان

درمورد حضور قاتلين جمهوري اسلامى در اجلاس شوراى حقوق بشر ساز مان ملل متحد در رثنو
است. قوه تضائيهيكى از ارگانـهـاى مهـ تـحكيـم بـندهـاى اختـنـاق و
 مرتضوى از سالها قبل رئيس آن بوده است. او يكى از سران رثيم است و ور صف اول كسانى است كه بـا ستـوط جمهورى اسلامى بايد بـه مـحـاكمـه كشيده شوند نه اينكه در يك يك مـجـيع حقوق بشر شركت و اظهار نظر كند. مردم ايران و هـمـه انسانها ورانـا و نهادهاى آزاديخواهیى كه در اقصى نقاط جهان حضور اين قاتل حرفه آى آى و همكار جنايتكار ديـخرش رار را كـه كارى جز سلب ساده ترين آزادى هـا مردم ايران در طول ساليـان طولانيانى نداشته اند، در اولين اجالساس شـوراى حقوق بشر سازمان ملل متـحـد يـكـك دهن كجى آشكار به خود ميدانتند و ور
محكوم ميـكـنـند. واقـــا شرم آور
است كه در نهادى كه نام حقوق بشر

جنايتكارانى حضور يافتـه اند. لاز
به توضيح است كه دو هفته قبل نين اليز يكى از عوامل سركوبو و جـنـايـايت عليه كارگران ايران از طرف جمر جمهورى اسلامیى در كنفرانس آى ال او شركت كرد كه آى ال او تحت فشان فـار مـجبـور

 پرونده آنها را مورد بررسى قرار دهد.

محكوم كردن شوراى حقـوق بشر
سازمان ملل متحد بـخاطـر حضور
صفحه


اصغر كريمى


حضور قاضى سعيد مرتضوى
دادستان كل تهران هــراه بــا جـمـال
 بعنوان هيئت جمهورى اسلامى ايران در اولين اجلاس شوراى حقـوق بشر سازمان ملل متحد تعجب و ونفرت همخان را برانگيختـه است. سعـيـد
 سركوب در ايران استـ بـيـيـارى از قتل ها و سـنـغـسارهـا بـه دستـور مستقيم او اجرا شده است، شكنجه ور ور قتل زهـرا كـاظمى روزنـامـه نـــار شهروند كانادادا زير نظر او او انجام گرفت، صدها نفر از دختران و سِسران

 دستگير و شلاق خورده اند، بسـيـيـارى



 بدستور مستـتـيـم او توقيـف شـده

## آزادى، برابرى، حكومت كارگرىى!

## ｜زصفحه

## به سازمانها ．

اين جنايتكاران، مصرانه خواهان آن هستند كه：
 و جمال كريمى راد توسط دولتت سويس دستگير و در دادكاهـىى عادلانه مجازات شوند． ץ－جـمـهـورى اسـلامـى از
همه مجامع جهانى اخراج شود． از همه نهادها ، سازمانها و و مدافعيـن حقوق بشر انتظار ميـيرود كه نسـبت بـه ايـن بـين بـى اعتنائى و دهن كجى آششكار بـه مردم ايران به تندى عكس العمل نشان دهند و از اين خواست هـا حمايت كنند．


انسـانـى، بـخــاطر مـحـروم كردن
 همه اين جنايات بايد از آى الى او اخراج شوند．
خانمها و آقـايـان نـمـايــدـدكان
محترم و هيئت هـاى نــــايـنـدكـى

تقاضـا دارم كه از اختـيـارات ون و حقوق خود بعنوان نمـايـــدكـان آى آى ال او استفـاده كـنـيـد و بـر اخـرانـا فـورى رثيــم ايـران و شــوراهـاى الـا اسلامى و خانه كارگرش از آى ال
 آى ال او نبايد به اين سركـوبـــــران
 نمايندكان واقعى كـاركـرانـران ايران بايد اجازه يابند در كـنـفـرانسـهـاى

آى ال او شركت كنند جمهورى اسلامى و شوراهایى

اسلامى از آى ال او بيرون！
زنده باد همبستگى جهانى


## سعادت انسانها است．



شماره حساب ها：
انگليس：
Account nr． 45477981
Sort code：60－24－23
Account holder：WPI
Branch：wood green
Bank：Nat West
سوئد：جيرو 3－60 60 60639
صاحب حساب
آلمان：
Dariush safa
Konto Nr：894922303
Kredit Institut
Post bank Hannover
BLZ：25010030
كانادا：
TD Canada Trust A．Mikanik transit\＃1672
Institution\＃504
Acc\＃6235975
， $120 \ldots$


| 俍． |
| :---: |
| ｜r．． |
| \％ 7 ． |
| Y Y |
| －ب． |
| －${ }^{\text {Y }}$ |
| ， |
| ， V V．介1． |
|  |

## ليست شماره Y در پاسخ به فراخوان مالى حزب

حزب بايد فعاليت هاى خود را

داده اند صميمانه قدردانى ميكنيم．
ايـن حزب كــاركـران، حـزبا
استثمار شوندكان، خزب سكوكالارهـانـ،
حزب مدافعيـن برابرى زن و و مرد، حزب مـدافـعـين آزادى و رفـاه و
 خيارى حزبتان بشتابيد．تمام توان خود بـه
كستـرش دهـد و بـه رسـانـه هـاى بيشترى مجهز شود تاصدهاى خود
 و اين در گرو بهبود وضعيت مـالـى

> هرشتلد مرادى و بهمن خانى

فنالند：
عبدل كلِّريان
عمر معروفى
شايسته رازیى
فرهاد زندى
مهوش كلرِيان
كمال كاظمى





 از تمام دوستانى كه اين كــيـيـن حزبواريز شده است．

|  | سوئد： |
| :---: | :---: |
|  | كريم شامحمدى |
|  | آٓر يويا |
| 叮．．． | جاويد از مالمو |
|  | واحد سوئد سازمان جانو النان كان كمونيست |
|  | از طريق تشكيلات سوئد |
|  | شهاب بهرامى |
| كr．． | كمك از طريق فريده آرمان |

كانادا：


|  | آمريكا： |
| :---: | :---: |
| \％ 0 \％ | سهرابوفا |
| ，．．． | عباس اياق |
| ．．．．． 1 ¢ | ستار و ياسمين نوريزاد |
| －． 0 ه | سعيد مدانلو |

سهرابوفا
．．．．．．．．
ستار وياسمين نوريزاد
سعيد مدانلو

ابراز وجود و روشهاى سبك كـار و و
 اندازه كها ازلنينو ومائو مـيـيليد و مى فهميد " مـاركسيست " بـود مى تسبد ، و امروز شما سخت به احيايش كمر بسته ايد. امـروز، ســـاده لــوـح كسيست كه عضو خزبى شـده است
 عجز از درك ابتدايتريـن نتـد هـاى مـنصور حـــــــت را بـه نـمايش عمومى كذاشته است. ســاده لـوح وصـف حـال كسانى است كه به رغم كذشت حلود د ويست سال از ظهور نقد هكال به فلسفه ،هنوز هم بـا دوقطبـى هـالى مو ميايي مثل" جبر واختيار" جهـان
 كندو و با كند ذهنى غير قابـل با باورى اين خزعبلات را به منصور حكـيـت مى چیسبانـــــد و و به رغــم سـكـوت


از عذ ر خواهى سر باز مى زند سـاده لـوحى وصـفـ حــالـ استراتزيستيست كه درخطر واحتمال جنگ بين دوقطب تروريستـى دنـيـا
 سياسى، فقط " نه به جنـگ طلبـى امريكا" را تبليغ مى كند و تـا حد تئوريسينها حكومت دينى ستـوط
 كخشتـه اند ويـه هـمـيـن اعتـبـار

ارتجاعيند.
ساده لوح وصف حال آن فر
 اشاعه اين نظرات ارتجاعـى از جان مـايه مـى كذارد و بـه شهرهــا كـردستــن مـى رود. وصف حـالـ
 حكمتيستو بودن در خط و ريـل منصور حكمت و ادعـا" حـافظ " حكمت بودن، چه در فلسفـه وروش شناخت وچه در بـد يـهـى تريـين مسائل مثل همين آزادى بـى قيـد وشرط بيان ويـيا در بر كـذ يـد ن نـي توهين وتحقير طرف مقابل بـجـاى نتد ، هنوز عجز از از درك الفبا رابه معرض نمايش عمومى مى كذارند است، نه وصف مرديمى كـي كه بدون ادعا از جان كذشتند و مى كـدرند
 و طـلـب بـرابرى و آزادى و رفــاهـ


ريزند.
مـردم ادعـاى" دانـيـيـى و

تحر ك كارد آزادى " ضرورى " شد. مى شود اثبات كرد كه تعد د و تفاوت نظر و برداشت و درك ما ما
 يسه بين نظرات دو جبهه ای اصلى نبرد طبقاتى در ايران امروز از آب درامدهاست.
راستش ايـنـكه شــــا بطور
 اينكه از همـه احزاب و كـروههـالى سياسى نقط ما را به فـحش ونـاسزا مـى گيـيـيـد ، ايـنــكه نـود درصـد
 كيرد و به قول مصطنى صـا دوحبه فحش به ما را قورت ندهـيـيـد روز را به شب نمى رسانيد " اصـلا ، تصادفى نيست . شـما از موضع آكاهترين بخش آنطرف قائله ، به ما حمله مى كنيد والبته منبعدنين شـيند
يد ترين پاسخها را خواهيد گرفت. ادبيات لومهـنــى و سراسر
توهين به همه، ادادبيــات مـنـصور حكمت نيست، اين سبك و ادبيـيـات وراهو روش همان چیهايی است كهـ در پينجاه وهفت سنبل ساده ملوحى بودند. در پنجاه وهفت مردم " خر "
 در كاربرد اين كلمه در توصيف
 ساده لوحى در آن سا لهاست ، اين به رهبرى همان چهیى مى چسبد
 سوسياليسم زود / امــريـاليـسم خـطـر عــــده/ خــمـيـنـنـى ضـد امرِيـاليست / حفظ وحدت تملى در اولويت/ /... / بورزوازیى ملى مشكل است/ . ..... / هیتى كه

 از شاهراه تملن بشريتى كه بيشترين ضربه را در آن سالها به جنبش مـير مردم اهل تغيير زد، فداييى ، پيـيـارى، رزمـندگـانـى و وحدت انقـلابـى و تئوريسين هالى نيمه مسعمرن نـيـيمه فئودال .......و غيره ، كه بيـشتـريـين نيروها را به هرز بردندا
 اندازيم ( مهرنوش موسوى / ما بـه
 اين نحوى بر خورد، ايـن " دست " انداختنها و تحويل نغرفتنتها خاص

همان چی
بهـان جی كه ، در ادبـيـات
،بهاندازاها الى حرمتش بـه انسان مودب و اتو كشيده بود و در نوع

راسـت دسـت بــلا دارد/ مـجـاز دانستن شركت در دولت ائتـلافى بـا با
 شنـاخت /............ / انتـخـاب سياسى خاصى كردهايد و در كنار طبقه ديگر قرار گُفته ايد و امرور با هيا هوى تحر كات كاري مسئله و مشكلتان حل نمى شـو شود. با اخطار فر ماندهان گـارد شمـا بـه


 ونتد مان عميقتر مى شود. كسى كه سوسيـياليسم را انتدر دور ميبيـند كه مـيــيـويـيـد: مـردم را رم مـى دهـد، كسـى كـهـ تعبيرش از آزادى بـى قيـيـد و شرط بيان آزادى اوبـاش دولتـى عـليه مردماست، كسى كه هـنـوز خطر" امپريـاليسم امريكا" وا وارش مـى كند كه همان منشور سرنغونى را هم

 سفت مى كند. "عـقل " واقعيش دارد به سراغش مى آيد. در ما جراي آذر بايجان، از مقدمهى آزادى بى قيد و شرط بيان ما به محكوم كردن حمله اوبـاش حزب الله به مردمو مــحكوم كردن روزنامه دولتى رسيـيـيم وشـمـا بر عكس به مـحكوم كردن مردن و ور آزادى بـى قـيــد وشـرط كــاريـــــا توريست روزنامه دولتى.

 بـه دو طـبـــه رسـيـيـيمب. و دو راه متفاوت را دنبال و انتخـاب وعـمـل كرديـم . شمـا بـى آنكـه بـه كسـى
 خود نمانديد ، هـهـه هـيـز را را براى

 روشن بر سـر آنحْه از اول كـنـتـيم ماننيم و وسيعتر وعميقتر وزمينيتر

در ارتباط با جنگ هم هم همين
است ، در اين يكى هـم دحـار فـرا فـرا

 به نوشته " بحران هسته الى يا بحران
 كه در آن صراحتا سر نگخونى وسر نكون طلبى منتفى شده بود ، دوبـاره سر نگّون طلب شده ايد ،و البته براى ، برا تثبيت درس" فراموشى" ، دو بـاره

## تحر كات كَارد آزادى

## |زصفحه

رغم همه سكت بازی ها مى بيـنـد و تشخيص مى دهد واز هم اكـنـون بايد كفت شكست و شكسته شدن شما ، هيج ربطى به منصور حكمت ندارد الا اينكه نتد او بيش از هـمه

عليه جياناتاتى مثل شماست.
مقايسه ساده ایى رفيق مـانـا ،
حسن صالـحىى، چیندان هـم سـاده وقابل فهم نيست نيست ! به همين سـادگى نـمى شـود از يك بند برنامه ایى، مثلا آزادى بـى قيد وشرط بيـيان، بـه دو نتـيـجه اريهـ متفاوت رسد.
ماركس از دو تفسير متفاوت
 دارى وكشف قوانينش هدايت شد . حق با كى بود؟ دهقانان اطراف رايـن كهبا " بريدن چوپ درختن و آ آسيب
 خانه هاى خود مى بردند، يا يارلمان بورثواييى حاكـم وقت، ، كه قصد داشت با تصويب قا نونى" براى قطع درختان آن ناحيه ، مـجازات وضع

## كند؟"

وقتى از سطح و پوسته ظاهرى
نظرات و افكار طرح شده در در يـك مسئله اجتماعى لايه بـه لايه ، سطح به سطح، بهعمق ، بـه هـمـا بـا نجا كه ماركس رسيد، مـى رسيـم تال لو حقيقت چشش را خيره مى كند. اينطور نيسـت كه تعـلق
نظرات متفاوت بـه اردوكـا هـهاى متفاوت با پا ويا " دليت "ويا " فرا موشى " قابل لاپوشانى باشنـــد. حقيقت ايـن است كه اين نظرات وسيــاستـهاى
 مر بوطـند و بـر مـى گردرنـــــــــــد بخصوص و وقتى كه كرارا تكرار

مى شوند. امروز با خطر احتمال جنگّ و ما جراى آذر بايجان، " "تــــــا وتها ى ما " "ه بهـتـتريـن شكـل مـمكـن
 كنون ) روشن شدها است . مقايسه حسن صالحى ساده هم كه نوشتـه
 زند و عميق است. تصادفى نيست و اشتـبـاهـى رخ نداده، اين ماهويستـ. شـمـا در هر دو مورد مثل موارد قبلى / در در در در در در دور دست ديدن سوسيـاليـــم /

مى شود، در هـميـن كردستـنـن اعتراض به قتل يك جوان با يورش وحشيانه پـاسـخ مى گيـرده ، و يـــا اعتصـاب كار كران شركت واحد براى تامين حداقـل استـانـدار ارهـاى زندكى با بريدن زبان و زندان روبرو مى شود، باور به حضور مسرينـي مسلحانه در ميان مردمو حتـى در كردستـانـان وبه كرات، آن هم بدون هيجّ ماليات وعواقبى، دشوار است. اما اين هـم موضوع ومسئله ما نيست، كان همينطرو باشد كه اطلاعيه هاى شما القاء مى كنند. كارد آزادی، پاسخ نقدها به انتضاحات تاكتيكى و سيـيـاسى و
 را در عرصه ها هاى تئوريك و وتاكتيـك حل نمى كند. با هيا هو حول تحر تحر

 شوند و پتانسيل انقلابى بر خـى از از دوستــنان راديـكـال تـامـيـنـ، ولـى صداى اعتراضات و نتد هاى بيرونى را نمى شود ساكت كرد. بيرون حزب شما، حششم و كوش مردم باز است، مـتـيـيسه ميكنندو مى فهـند كه، اين هـمـ تفاوت بين بر خورد در تـهران و و كردستان قابل قبول نيست، مقايسه مى كنند ومى فهمند كه ازادى بيان مورد نظر شما آزادى بيان مورد نظر
 اسلامى است ، تعبير شما از اين

 كمونيزم كار گرى ست، مقايسه مـى كنند ودر ميا بند كه تاكتيـيك شـمـا در برابر خطر جنـگ افت افتضاحى غير قابل دفاع و هيـيا هوى خطـر جنكتان بيش از حد " كيهـانـى " است. مى شود فهميد كهـ تالـاش براى فرار از اين افتضاح تاكتيـيكى ، شما را به حمايت از اشاعه تنـنر قومى و تحقيير مردم معترض تبريز كشيد. در نامه اول اين اطمينان را داده بوديم كه با روش شنا خت كور
 بعد گير خواهيد افتاد واين اتفـاق ، اتفاقا روى داده است. هر ناظر د قيقـى ، در دوهنـتـه اخير، بحران در سايتهاى شمـا را بـه

سلاموخسته نباشيد
انسانها ذاتا دروغگغ نيستند، وقتى سخت در فشار باشند اين كار را مى كنند و البته رنجش را نيز متحمل مى شوند.

منصور تر كاشوند
rM/r/no

ينكه نا اميد بشى، به كارت ادامـه
 كنم نوشته هاى زيادى را بـخوانمه، و واقعا نـمى دانم چچى در مـورد مـا

نوشتيد.
تابستان خوبى داشته باشيد.
KO/r/N0 - محمد فتاحى

پاييزى در نزديكى همين دبيـرستـان
 آنجا كه تنها انسان ارزان است هـمـ چشششان را بر ماجرا بسته اند.بـودن ونبودن يك زن هـ اهـ اهميتـي داشت

ناموس قبيله مهم بود. پا يان نكته: در قوانيـن جزايـيى




 قانونى نه تنها از نظر زن ستيزي كـي كه از از نظر بـى اعتنايى به جان انسانـانـا با كليه قوانين حقوق بشر در تضـاد كامل است وحه شرم آور است كـي كه قانون آنجا كه بايد به حفاظى تبـديـلـيل شود براى حراست حق حيات انسانها با جشم فـرو بسـتـن بر سـنـت هـا هـا جاهملانه عملا به تداوم جنايت كمكك

## رزا-م ايران

وهيج نمى كفت اما سكوت رنجيـيده اش رساتر از هر اعتراضى فرياد مى زد:به كدام جرم؟؟؟ سرانجام صبـح زود هـمه چـيز پايان يافت مردان با غيرت خانـه كه
 استقبال مرگ رفتند ولى چون گرينره طناب را محكم نبسته بودند مرى آدى تنبل باز به تدريـج وآهستـه آهسـتـه مى امد.بالاخره تمـام شد سيزيزيف سرانجام مرده بود .(راحت شده بود. . مردان با غيرت خانه حتى به دنبـبال مسبب هـم نرفتـنـد. آنقـدر شـجـاع وقوى بودند كه چند نـنـرى از عهـهـده يك دختر برآمده بودند. باندالا مـى توانستند سرشان را بالا بغيرند وبـد مـردانتخيـشــان وزور بـازويشــان
 عدالت نبودند عدالت كنديده قـانـين

قضاوتشان را تاييد مى كرد.
 دخترش را به دبيرستان ميبرد ودختر هركز نمى فـهـيـيـد كه ايـن بـابـالى خشكه مذهبى وخشن در يك غروب

اين حركت تلاش ميكنند كارگران را مرعوب كنـنـد امـا ايـن تـلاش بــ انزواى بيشتر آنها در ميـان كارگـران منجر شده است. بنا به اين كزارش هر روز افرادى از دست اندركاراران "حـراسـت" و "وزارت نـيــــرو" و استاندارى قزوين به كارخانه مى آيند و با وعده و وعيد و تهايـديد و تفـرقـن افكنى تلاش ميكنند كارگران را از ادامه اعتراض خود بازيارارند. با عنزم
 بى نتيجه مانده است و كاركـركانران بر خواست خود پافشارى ميكنـند. حزب كـمونيـيست كـارگـرى از اعتصابو تـحصن كارگـران ايـران

العملى نشان داده است ـ اصل نـامـه
ايشان و پاسخ به آن :
سـلام مـنصـور
جان اميدوارم حا لت خوب باشـد. جهت اطـلاع شـمـا مـن ومـجـيـد حسـيـنـى در كـردستـان مشــــول مماشات با ناسيوناليسم كرد هستيم ايرج هم احتمالا از آنها رشوه گرفتـه كه به شما پاسخ نداده . نتيجتا بـدون

$$
\begin{aligned}
& \text { | ازصفحه }
\end{aligned}
$$

ساده لوحند و بايد اخطار بگيرند !
ro/r/No
منصور تر كاشوند
در بين دوستان فقط مـحـد
فتاحى در ياداشت كوتان زير عـكس
حكمتيـتـتى و استراتريستتى "
ندارند ولنذا خطا هايشان نـمى
تواند سـاده لوحى و " خرشدن "
توصيف شود، اما مد عيانى كهـ بـا بـا
يك دريا ادعا ، درك سطحيشان را را ما
باره > راه و روش كبـك در برف

سنگفرش خيابـان بر سبـعيت يـك جنايت گراهى مى دادر. مادر را كه يـافت در مــحـاصرانره بازوان او از حـال رفت.مـادر فراواون گريسته بود اما نه بر مظ مظلوميت بـى
 دور دست هـا در مـيـان مـردمـان متملن در حنين مواقعى تنـهـا يـك تيم خبره داوطلب مى شدند تـنـ تـا صـد مات روحى قربانى را التيام بخشنـدي دريغا كه در اونج توحش اجدانى اونى در اين كوشه بـى قانون دنيا حتى ســى الـى
 فيزيكى او.
دكتر كفتـه بـود اگر هر چهـ
 رود ( ا حه حرفها" لكه ننگ را بايد

زودتر پֶاك مى كردند در زير زمين نمور خانه به جانش
افتادند آن قدر كتكش زدنـد تـا جـا جـن
 نـمى آمـد نيـيروى سرشـار جـوانى انـى مقاومت ميكرد. شكنجه تداوم مـى يافت واو لبهايش را به هم دوخته بود

ترانسفو در اعتراض به تفكـيك بخشهاى مختلف كارگران و پـايـيـن كثيلن استاندارد و شرايط كـار بـا بـا
 كاركران و مردم را به پشتـتيبـنـنـا از
 ميخواند. همچچنـيـن طرح خواست انحــلال شـوراهـاى اسـلامــى يـك خواست مهم كاركران است كه بـايـيد
 پشتيبانى قرار گيرد.


اسلامى در ايـن كارخانه است كهـ نتش پادو مليريت را اليفا ميكنـنـد در اثر اعتصاب تمامى فعاليـتـهـاى توليدى و فروش و واحدهـاى اداد ادرى
 تعطـيـلى كـامـل در آمـده استــ
 خواستـتهـايشـان بـه ايـن حركـ ايركت

 سر دادن شعــار "كـاركـران اتـحـار
 كردند. شوراهاى اسـلامـى فـعـالانه تاش مـيكـنـنـد ايـن اعتـراض را بخوابانند و با سياسى تلمداد كردن

## ناموس قيله

را هم بايد ميزد بننا بر ايـن سكوت
 تا خانه را وحشتزده ويا اضطرابطى
مى كرد. آن روز به اين مى انديشيـيـد كهـ سيزيف ميتواند نفس راحتى بكشـد كه ناكهان هراسان شنيد: . ..مـادرت مقابل منزل ما تصادف كردهـ . .او را به خانه مـا بردند.....مـادرم مرا فرستاده.. شوك نـاشى از خبـر بـر بر عقل نارس نوجوانى غلبه كرد. تنـهـا زمانى دريافت كه فريب خورده است است كه در خانه خلوت خود را تنـهـا
...ت.
در يك آن زمين و هر آنحه در ان
بود به هم ريخته بود.جسم نـاتوانـو رين را بـر پـيــاده روى خزان زده مـى كشيد.در آن شرايط استيصال تنـهـا نـطـه امـن جهـهان را طلـب مـى
 مـتـهـا رد سرخ برجا مـا مـانده بر

## (اين ماجرا واقعى است)

اهل گيلان غرب بود. سرزمينى
 عشيره الى و قبيله اي محكمتر از هر قانون ديخرى است. سـالهــاى دبـيـرستـــان را مـى كذرانيد.با آنكه هيجـج افق ديحرى بجز
 او به فراسوهاى ديگر مى انديشيد. زيبا بود آراموبى اعـتــــنـا ـ جشم هاى زيادى دنبال او بودند ولى هـى هر آير
 اسارت مادر نبود. از ديبرستان كه هيرون آمد تنـهـا به راه افتاد خيالش راحت بود كه آن
 توانست از كسى كمك بـخـواهـد اكر اكر دهانش را باز مـى كرد برا برا درانش خون به پا مى كردند.قيد دبيرستـان

## اعتصاب ...|rكاركر . ..

جديدالتاسيس اعتراض دارند و اين يكى از موضوعات اصلى اعتـراض و اعتصاب كارگران استـ كاريكرانـران ميگوينـد "چـند نفـر ميـيخواهنـند
 كنـد و كاركران را مثل برده بـ به همراه مـشـيـن الات بـه شـركت جـيـيـد التاسيسى بفرستـنـد كـه مـتراتـن هيزى شبـيـه برده دارى است و و نه آنظور كه ميـيخويند يك شركـ تـخـصـصـ"." خـواسـت ديــــر اعـتصـابـيــون انـحـلال شـوراهـاى

همانطور كه قبـلا به اطـلاع
 - ا زوئن تمامى كارگران و كاركـنـان

 اعتصاب بسر ميبرند. بنا به كزارش رسيده به حزب كمونيست كاريـرئرى، تـمـامـى ... . كاركنان ايران ترانسفو به خارج كـرينـين بخشهاى توزيع و توليدات جنبي اين اين كـارخـانـه از زيــر پــوشش "ايـيـران ترانسفو" و انتقال آنها به يك شـركت

