

## 范

حتمــاً بارهــا نــام روز »دانشآموز" را شــنيدهايد. ممكن
 اشـتباه گرفته باشيد. امّا بهتر اســت ياوت يادمان بماند كه رور



 روز سيزده آبان در دانشگاه تظاهرات كنند. آن روز صرّ صبح،

 در دانشـعاه تهــران و اطراف آن، جمعيّـتـت دانشا آنموزان
 كردند و آن روز، تعدادى دانشآموز بـى گِناه را به شهادت
رساندند.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، به ياد دانشآمورّان شان شهيد، اين روز را به نام »دانشآموز" نام گذارى كردند.

## OTO OM, OU

تاسوعاو عاشوراكا حسينى
رفتم عزادارى كنم امروز از توى كمد مثل كبوتر پر زدم با شوق، مثل بِّحّهـا
رفتم به هيئت سر زدم
رفتم عزادارى كنم
با اين زبان بىزبان با 》ياحسينِ" سبز خود در باد مى خوردم تكان

مردم به صف مى آمدند از خانههاى پشت سر از كوچههای روبهرو از كوچههایاى دورتر

امروز بعد از ماهها از خانه بيرون آمدم

امروز آزاد و ر رها مثل كبوتر چر زدم.


## 

امام ســجّاد(ع)، يعنى چجهارمين امام ما شــيعيان، زندگّى كردند. ايشان به مدّت د رابرعهیده داشـتـند. امام سجّاد در ادام امام حسين(ع) تلاش فراوانى داشتند.



 مفيد و آموزنده است.

## R3

 مىشــوند و به ســالهاى گـذ خود نگاه مى كنند، رنگیين كمانى از كتاب مىابينند.

> - فرهاد حسنزاده

مىدانم شكلات خوشمزه است، مىدانم چشمها رابستن و رويا ديدن، خيلى خوب



دارد، خودت مى دانى از جیى حرف میزنم!


## Mo



 حضرت صادق فرمود : شكيبا باش و بردبارى را در زندگیى ريات به كار گير
 شكيباباش.



حضرت صادق آمد و كفت: شما از كجا مىدانستيد كه پسرم به منزل
بر گشتهاست؟

حضرت فرمـود :هر كس صبر كند، خدر خداوند در كار او گَشايش خواهد كرد. تو تو نيز در اثر صبر، به خواستهات رسيدى.


زنى نزد پيامبر آمد كه قامتى كوتاه داشت. او خواستهاى داشت. پيامبر او را دعا زن از نزد او رفت. يكى از اطر افيان بيامبر إير


قامت كوتاهى داشت؟

 بدان كه غيبت تنها به زبان نيسـتـ هـ هر چه عيب ديگران را بفهماند، غيبت اســـتـ جـ جه به اشـاره باشد و چه آشــــار ... به هر حال، اين كار غيبت اســت و خداوند آن را حرام مىشمارد.


## $\int_{0}^{2}$

مــردى نــزد پيغمبر (ص) آمـــد و گَفت: همســايهاى دارم كه من و خانوادهام را آزار مىدهد. پيامبر فرمود: بر آزار او شكيبا باش و او را ميازار. پـسس از زمانــى اندك، مــرد دوباره نزد رســول خدا آمد و گَفت: ای پيغمبر خدا

همسايهام از دنيا رفت. حضــرت محمّد(ص) فرمــود: روز گار، پنددهنده و مر گ جدا كننده است. فرحـ


مرد، تند تند گام برمىداشت. مى پرسش برايش يك چچيز بود..... وقتى نزد امير مؤمنان عليهالسّلام رسيد، پر سيد : ای جانشين پيامبر، اسلام چگَونه دينىست؟

-جهار رباعى از بابك نيكطلب

سرسبزى كشتزار میديدم كاش مردم را گرم كار میديدم كاش
 3 از ينجر هى قطار مىديدم كاش

يك تكّه حصير و جند سوزن آورد با كاغذ سبز و آبى و قرمز وز ورد

زبارت كارش كه تمام شد بدر ، كفت بيا بيا با فرفرهها به شادى باد بكرد

حيش تو غريب آشنا آمدهايم هم با ها هم و وريبّ جدا جدا آمدهايم
 زيرابه زيارت رضا آمدهايم
ونٌ
با آمدن تونسترن ممرويد در باغجه ياس و وياسمن میرويد خورشيد و كل و وريندهو و كلبه و كوه در دفتر نقّاشى من میرويد


Nomen

يك روز قبل از جنگ او رفت با مشك خالى تالب رود با اين كه خيلى تشنهاش بود

امّا به فكر بِّحّها بود
او رفت توى آسمانها
وقتى كه مَشَى آب میى آبرد ای كاش مىشد ظهر آن رور بك مشت، از آن آب مى آنورد.

## OPSMe


Metisis)

اعظمم اسلامى و شايان بهنوا

داستان پرواز در شاهنامهى فردوسى












 روبهرو شدن كى كاووس با رستم را در شاهنامهى فردوسى بخواه بـانيد.

## داستانكىىاووس در شاهنامه

سوى گوشــت كردند هر يك شتاب


 تينين باشد آن كس كه كيردش آر

چو شــد گَرســنـه تيز پـرّان عقاب


 پريدنــد بســيار و ماندنــد بـــاز

انسان با ديدن پرندگَانِ آسمان،
 كند. ايــن آرزو، باعث پیـيدايشـ افســانهها و داستانهاى مختا شــد. افســانهها و قصّههـانـاى انســانهاى خوب يا بد.... يكى از افسانههای پرواز در »شاهنامهى فردوســى " آمده است. انسان با با با تكيه بر عقــل و با تلاش فراوراوان، آرزوى پرواز را مانند بسيارى از رؤياهاى ديگر، عملى كرد.


چه كسى اوّلين هواپيما را ساخت؟




 كه داراى دو بال، يك بدنه و ويك سكّانـان بود. I ر roo
 يك ماشين سنگينتر از هوا يرواز كردي او او توانست در r اثانيه، مسافت \& $\%$ متر را در آسمان طـى كند.


- نام كتاب: داستان پرواز - نويسنده: م. آراد - ناشر: مهاجر


## Uhulosgij

 فردوسى كيست؟

 كلولاى و شـاخه بر روى رود بسته شده بود، ويران مى كرد.

 كوحِ از اين اتّقاق ناراحت مى شد و هميششه آرزو مى كرد كهـ



 او سرودن شـاهنامه را در צـ
 فارسى است. اين كتاب ارزشمند، زبان فان فارسى ران را از خطر نابودى نجات داد. سرودن شاهنامه سى ارسال طول كشيد.

## هواپيماهایى آينـده

هوايپيماهــاى آينــده قوىتــر خواهنـــد بــود و ايمنى




 ايرباس كند ولى هواپیيماهاى آينده مىتوانـند تعداد بسيار بيشترى مسافر را

جابهجا كنند!
((سلطان محمود) كه به اشعار ستايش آميز علاقهى فراوان داشت، ارزش شاهنامهى فردوسى را نفهميد
 به اشــتباهش پر پـى


 فردوسى خواهرى داشت كه هنوز ماجر ایى سد را به
 ساختند كه تا چههار قرن نشانههايى از آن باقى بود.

## Slorion

 8comblars كوير به سـرزمينى كفته مىشود كه تقريباً هيج كياهمى نمىتواند در آن رشــد كند. علّت اين موضوع، كمبود آب و وجود نمكـ فراوان در خاكاست.
## 























دركوير چهُبنوشيم؟ هــر انسـان حداقــل در هــر شـــبانه روز بايـا




 شدن بود و بايد در هُاملههاى زمانى معيّن، Tب نوشيد.

## 

شيرينى خشك، انواع كنسروها، خشكبار، كوشت


 غذاهايى هم كه با خوردنشان تشنهتر میشويد، مناسب نيســتند. ممكن است بـي اسيارى از كِياهان
 نمىشناسيد، از خوردنِ Tنها خـا خوددارى كنيـيد. Moutitin


نامناسب: مكانهاي بسيار: باز، ارتفاعات، مكانهاى خيسومرطوب، داخل غارها يا محلّ زند
1, سعى مئكنيم در سايه|ستراحت كنيّمو كفشههاو جوراببهايمان همرادرآوريبّ مناسب: جايیمردحدودهr سانتىمتربربالاتر ازسطحزمين.

Wsumisf

Bumperno
 محافظظتمئكند.دروطول روز، بإيد لباسهاي روشـنم، كلاه لبددار،



 استفادهكنيّم



 میشودوجريان

 متونفن شن
الختالاف زياهدماى روزو وشب

 --جانورانخطرناى



 احساس كرديد يكى حيوان ســّى نزديكتان اسردي اسـت يا روى بدنتان نشّسـتـانه است به هيج عنوان تكان نخوريد و بیحركت بمانيد.


نويسنده: شهرام شفيعى تصويرگر: ندا عظيمى

در قسمت قبل خوانديد:

عموجان تصميم گرفت كه ما براى عيادت آقاى برف آبادى، يك گوسـفـند با خودمان به بيمارسـتان ببريم!... حالا ادامهى

مانزديك بيمار ستان مر كزى، توقف كرديم و همراه گوسفنده از ماشين پياده شديم. عموجان، يك كتوشلوار كهنه و يك جفت كفش به در درد








 برادران رايت|"
 روى زمين بلند كرد و آن را كو اكول گرفت




 دستمال كاغذى فين كندإي بابا گفت: 》الان خيلى خوب شد شا.. كتوشلوار خيلى بهش مى آيد. دارم سعى مى كثم توى لباس













بعد از اين حرف، بابا كمى از ناخنهايش را جويد و قوطى حشرهكش


 حشرهكش زد. مگسها كما كمى دور سر گوسفنده و و عموجان 88


 گوسفنده پوزهاش را روى شانهى عموجان گذاشت. بعد، چند تا حباب از دهانش بيرون فرستاد و از

> بابونه كَفت : „حالا نوبت عموجان است كه بميردا<

 من امروز به خودم عطر نزددام. قوطى را بده يك كم ديگر به خودم بزنم."


امّا گوسفنده يكهو تكانى به خودش داد و بعبع بلندى كرد. عموجان سرش را به عقب چر خاند و
 توى بيماستان راهت نمىددهنـي










جلو در بيمارستان، آقاى نگَبان به ما گفت: لاين آقا را كجا مىبريد؟... اگر بيمار هستند، بايد از در بالايى تشريف ببريد داخل تا پـذيرش شوند. عموجان وسط سر طاسشَ را با انگشت شست خار اند و گفت : »خسته نباشيد آقاى نگَهبان... اين آقا استاد رياضى من هستند و براى


رياضى درس مىدهيد؟




مى خواهيد درس خواندن را ادامه بدهيد، بدهم ايشان را تا تا طبقهى سيزدهم كور كول كنيدا






 شاخهى درخت آويزان ماند. يك پسر بِّهّى چهارساله كه داشت آن دور و بر بازی مى كرد، با ديدن گوسفند آويزان «رسيد : 》اين چجيه؟


 گوسفنده سر و صدا راه بيندازد آبرويمان را ببرد.
















آنها را با لكد بينددا




 بله...گوسفنده لحَد محكمى به شكم آقاى قدبلند زد و و او را رو روى چمنـها
 »
 من كفتم: "خيلى هم محكم!"
 كرده ام. تنها چيزى كه واقعاً مىتواند مرا ناراحت كند، گوسفند است. گوسفند وخرمالو......




 از پـس خاراندنش بربيايدا






و بيداد راه انداخته است؟ است من گفتم: (ااين آقا بدنش خارش گرارفته است. توى باغهجه هم موضوع، همين خارش است. يعنى دارند خارها را دا در مىآورندای

 و روى صورت بيمار ماليدا - خرمالو است... خودم همين الان يازدهارتا خور دما.... از درختهاى بيمارستان چيدم.... الان خارشات برطرف مىشود!





هوفّقْتريزنـا در بدمينتون
 رتبهماى مسابقات حهانى بدميتتون، موفّقترين كشور وها در اين رشته

## ()








 بنابر اين، بر هماى محكمترى هیم دارد.






 طولانقتريــن بازى بیميتتون در ســـال 9 ه ه







.





-زندگىنامهى داستانى امير كبير -نويسنده: نقى سليمانى -تصويرگر : ندا عظيمى -ناشر : بهنشر (انتشار ت آستان قدس رضوى) - • ا تلفن • -چاپ دوم

Moutin


- مجموعهى داستان - نويسنده: نقى سليمانى -ناشر : سروش -جاپ سوم



## فగం

-مجموعهى داستان
-نويسنده : هدا حدادى -تصويرگر : امين حسنزاد ادره -ناشر : بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوى) - H - تلفن:


O-

- مجموعهى لطيفه -نويسنده : سلجوق ايلديريم
 - تصويرگر : سام سلماسى
 -YI-AAMFAYIV: تلفن : تا


## (1uncior

-مرجع اطّاعاعاتى دربارهى ورزشهاى مختلف

-نويسنده: مهدى زارعى - تصوير گران : على دشتكى، حسن تبريزى، الهام محبوب، فر هاد جمشيدى -ناشر : طلايى
-قيمت: . . . .



## 


-مجموعهى شعر - شاعر : مجتبى احمدى - تصويرگر : حسن موسوى -ناشر : كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان


PD Pigot cinit



# زَأت اشنباهشد! 



ليلا سليقهدار
تصويركَر: سام سلماسى
همــهـى ما ممكن اســت در زندگى دچار



 چچگونه بايد خطاهايمان را جا جبران كنيم؟.... از ديگران توقع داريم چگگونه خطاها خايشان

 آن را از بين ببرد، اشــتباهات بيشـتـرى از از
 كمك مى كنـــد بهتر دربار جى اين موضوع فكر كنيم.

كتاب دوستم را در اتوبوس جا كذاشتمه. خوب شد كتاب خودم نبود!

كاردستى دوستم
زير پايم ماند و خراب شد. به روى
خودم نمىآورم.

كار مهمّى پيشّ
 تعطيل است. من هـم مىگگويم كمك كردن به مامان تعطيل است!

(6)


〔 شــما مىتوانيد يك جدول ديگر با همين موضوع (يعنى اشـتباه)

 جايزه مىدهد.

مطالبخانها را بخوانيد و خانههاى درست را با مداد

برادرم چֶای مرا لگَد كرد. زياد دردم نيامده امّا فرياد مىزنم. بكذار ادب شود


$$
\begin{aligned}
& \text { كيف استت. با بستن شبيه } \\
& \text { يك بند يا گَذاشتن } \\
& \text { نشانهى ديكرَّا، ازي } \\
& \text { اشتباه جلوكَيرى } \\
& \text { میىنم. }
\end{aligned}
$$



دخترعموى كوچولويم، اسبابجازیام را شكست. بايد اشياى پراهميّت را دور از دسترس بكذارما.


يدرم به قولش
دربارهى رفتن به
پֶارك عمل نكردهـ
اينبار برايش نامه
مىنويسمرو حرفـهاى
دلمرا دامزننم!

مزدده، جواب سلامم را نداد. كمى بلندتر سلام مىكنم.


موقع انجام تمرين، همككلاسىام با من حرف میزند. اخم ملايمى مىكنمْ تاديكَر حواسم را پرت نكند.


برادر كوچكم دفترم را پاره میکكند. از اين به بعد، يك دا دفتر بیاستفاده را در اختيارش میىگذارم.

توي به دوستم خورد. عذرخواهى
 دردش گرفته است يا نه.




راكت دوستم
را به جاى راكت خودم برداشتهامه، فوراً آنرا
برمىكردانم.

PQTiontint

# 0 <br>  <br> （ <br> ～ <br>  <br> 9 <br>  <br> ¢正 

ارتباط عددها را پيدا كنيد．سپس عدد مناسب رادر دايرههاى
$\qquad$ در در جاى خالى، كدام ساعت رامى كذاريد؟ مىتوانيد بحوييد چچه ارتباطى يين اين ساعتها برقرار است؟

## 喜慁慁

息首\section*{| 首 |
| :---: |
| 省 |
| 臬 |}

## 夏 <br> 亳

## 普



روى هر كدام از سىدىها، سه عدد نوشته شده است، امّا جاى يكى عدد روى سىدى سوم خالى است．مىتوانيد آن عدد را ييدا كنيد؟

# جا 




## K62



 15 ,
ת78
 15 in

Mon
ican ore lion

r (1)
ทैme.me ficion
MVOporient


مـرُده خانم كفتّ: پيســر مـن خيلى







 MSg jono Hot نا (\%)


## -ه8ا

ك. ?


 إست!




 مازندران بوده است.


بيش از چجلههزار هكتار مساحت دارد و در استان كَلستان است.



 شوكا، تَشى و خر گوش وحشى
 شاهين و.... ه دوزيستان و خزندگان: وزغ سبز، قورباغهى جنگلى، لاكیشت، آكاماى صخرهاى، مارمولكههاى بىیا، مار آبى، مار قيطانى، گرزه مار، افقى قفقازی و...



|
 "


 \% كو كوحكترين عدد يك رقمىى V. V. كل شهيدان- ذرّت كباب شده








 براي ذخير


 هـ از كـنجد به دست ميا آيد- زبردست
ع. إدامه داشتن- لقبَ إمام جهارم(ع)
V



 1هـ تكانمهاى شدديد زمْين.



