

از نظر عموجان، حــالا نوبت بازیى
در استخر توپ بود. بنابراين، تندى نـي

سيبزمينى كبابى مىداد - در آورد و به طرف زنعمو انداخت.


Lar


eanas (9)
ولادت حضرت اماممحمّدتقىى (ع)
به زبان آوردن چیيزى قبل از آن كه محكم و پايدار شـود، باعث تباهى است.

## 

## روز ملّى خليج فارس

خليجفارس، آبراه بزر گیى است كه در امتداد دريانیایعمان،

 بزر گ جهان است. كشور هاى ايران، عمان، عراق،
 كنار ههاى خليجفارس، ساري احل دارند

 بينالمللى نيز اين آب با نام ״خليجفارس" ثبت شده است.

# Engmon 

خداوند زمين رابراى شما جايگاه آرامش قرار داد و و آسمان




cenas (1)
ميلاد حضرت على(ع)
تمدام شد
امّا



## وفاتحضرت زينب(س)



 آن، راه امام حسين(ع) را ادامه دادند.




 شتاقتند.

## 

## روز بزرگداشت فردوسى

شــاهنامه، يكى از بزر گتريــــن و پرارزشتر
 باستان.



 باز گَـو كردن تاريخ، مــا را با اخلاق، جوانمردى، دانايى و شــجاعت آشــانـا مى مكند. سرودن شــاهنامه، از نابودى زبان فارسـى جلوگيرى كــرد. اين كتــاب، مانند باغى اســت كــير كه
 زبان فارسى را در آن پيدا مى كنيد.

促 (0؟
آرام بر خاك قدم مى گذارى نگران سبز دها هستى
نهالى را نمىشیكنى بسمالشّ مى گويى و آب مى آنوشى نان را به تنهايى نمى خورى
 مثل آب، جارِى مى شوى مثل خاكى، گَرد میییراكنى مثل باد، بِرواز میى كنى

و مثل سيب سرخ مشامم را معطّر مى كنى. شاعر : عاصمجان ابوالقاسم ترجمهى رسول يونان



## شهادت امام موسى كاظم(ع)

امام موسى كاظم(ع) هفتمين امام شيعيان جهاناند. مهمترين لقبهاى ايشان كاظم، صابر، صالح، امين و عبدالصالح استر استر ايشـان در ميان شيعيان به 》بابالحوائج" يعنى بر آورندهى نيازها معروف هستند.



 زندانى بودند. سرانجام ايشان در سن ها ها سالگى در زند رندان

به شهادت رسيدند.


## نام من

- شاعر: لىبنت هاپیينز - مترجم: پريسا برازنده

نامم رابر ييادهرو نوشتم باران آن را شُست و برد

نامم راروى دستم نوشتم صابون آن را شست و برد نامم راروى كارت تبريك تولّد نوشتم

و امروز آن را به مادرم دادم نام من همانجا خواهد ماند مادرم هر گز دور نمىاندازد تحيزى را كه نام من بر آن است!

# ديدار با خوانندهى "رشد روشن" 

- نرگّس الهيارى، ريحانه كشاورز






 تازهمان رفتيم. سفر كوتاهى به شهر قمّ، براى ديدر ديدار با مهدى عزيز!



## (reociol

- برايمان تعريف كن كه داستان از كجا شروع شد! ■ هميشه مجلّهى رشــد دانشا




گرفتم و او با مهربانى و دقّت با من حرف زد.
- تو اوّلين خوانندهى رشد روشن هستى كه با ما ما تماس




## هست؟

■ بلــه... البتّه قرار بود مجلّه را در خانه مطالعـه مالعه كنيم. امّا من

 و كلى لطفيه و چيستان خواندم. البتّه با خط بريل

- مجلّه را به خانوادهات هم نشان دادى دی؟

 خواهر م خواندم و كلي خنديد - قبل از اين كه مجلّهاى با خط بر بريل داشــــهـه باشــيى، جه كار مى كردی؟
 امانتمى گرفتم.
- دوست دارى براى مجلّه مطلب بنويسى؟

 مى خواهم يك مطلب علمى بنويسم.
- يعنى تصميم گرفتهاى نويسندهى علمى بشوى؟ ■ راستش هنوز شغلى انتخاب نكرد دامام. البتّه تدر يس را راخيلى
 و فجر را هم حفظ كرددام.
- آخر كدام بود؟ مطلبى كه در مجلّهات خواندى واز آن خوشت
 مربوط به بحّههاهى نابينا.


- نويسنده: شهرام شفيعى - تصويرگر: ندا عظيمى

از نظر عموجان، حالا نوبتِ بازى در استخر توپ بود. بنابراين، تندى جليقهى پشمىاش را- كه بوى سيبزمينى كبابى مىداد- در آورد و






 بز گرفته بودإِي











 قانون بىقانون؟


 عموجان بعد از آن شيرجهى

 عموجان دوباره دست تكان داد و گفت : خاين توب نيست... سرم باد كردن
زنعموى چاق و صبور، هنّوهنّ کنان و لنگگلنگان آمد و روى
 چشمى را با نااميدى، دست به دست كرد.


 از قبل، يك كيسهى يخ همراهم آور ددهام!... گذاشتها

 بكذار، يك دفعه آخر شب میرورم توى فريزر مى میخوار دوابم!


 بعد از پيدا كردن دندان بازى كردن و بغل بغل توپ زدن و اين طرف و آن طرف پر



كم شدند و ديكر نيامدند بيرونا












 تحصيل كرده باشد كه عينك دارد.




 هشتسالاست."

 تا برايش يك ليوان آب بياور د.


 بيرون. مامانت خيلى خسته شده.


9



 عموجان گفت: خامان از دست اين زنهاى سخت كير... حالا هر كدام را بياورم، مى كويد يكى ديكرا<
 كوجهفرنگىها را خوب سوا مى ركندای





 بامزهاى هستى خاله||... سبيلش را نكاه كنا






















> توبها و دنبال جيزى مىكشت|
 داريم!.... تازه اين يكى، آب دماغش به زانويش رسيدها... يك ركورد تازها - عزيزجان.... خواهش مى كنم بيا بيرون...اين كار، خوردن موز نيست

 سِّسر لپ قرمز ديگر را كه عين سهتاى قبلى بود، با خودش به لب استخر

ino



米米米



 خودشان بر گر دند



وقتى عمّهخانم داشت داستان رابراى مادر گريان تعر يف مى كردد، عموجان دوباره از راه رسيد و گفت ：„همگى به طرف كشتى آبهاى خروشانا؟ مامان يك قرص نعناى ديگر خورد و گَفت：＂خواهش مى آينم جناب عموجان．．．آن بازى، آدم را ياد بمباران هيروشيمامىاندازدإ


 درست مىكنىا＂

 －
 عموجان كمرش را به شدّت خاراند．بعد زد روى ری شانهى آقايى كه توى كشتى نشسته بود و از از او پر سيد：


－هس جايتان را با اين آقا كه شلوارش نو است، عوض كنيدا
 اصرارعموجانبى تربيت، سوار كشتى آبهاى

 بَّورما













- نويسنده: فرهاد حسنزاده - تصويركر: ميثم موسوى

 -بوبولى بامبول! بوبولى بامبول!
 میَخوانى عزيز دلم؟"









 روباه از خنده غش كرد. دستش را روى دلش كذاشت و هى خنديد، هی خنديد:
-بلد نيست.... ههمىیهـهـ ... بلد نيست!
خروس، كلّّهاش راتكانى داد. زبانش را تنظيم كرد و اين بار خواند :
- توتولى توتول! توتولى توتول!



- قوقولى قوقو! قوقولى قوقو!




 زد زير آواز : اقوقولى قوقوِا..."




 ـ شتلق! شتلق تلق لق لق لق ... ق.


 بنازم به جاى باترى خودم كه بها بهترين جاى بان باترى دنياست
 ــوگولى گوگول! گوگولى گوگول!


##  - سحر حيدرى




 خاصّى برایى سـفر دريايى وجود ندارد. غذاهاهى كنسرو شده برای



زنجبيل، گياه مفيد براى دريانور دان!
دريا غذاهاى سبك و مقوّى بهتر از غذاهاى چرب و وسنگين است. مصرف 》ازنجبيل" دريازدگى را درمان مى كند. نوشيدن آب به مقـــدار كافى هم نبايد فراموش شود.




 آرامش خود را حفظّ كند تا تا از دســـت كوســهـها خا خلاص شود. البتّه يادمان باشد كه نوعى كوسهى آدمخوار همر وجود داردا!

## 

دريانـوردى، دانـش و مهارت ســفر يــا كار در آبهاى


 تجهيزات دريايى و....

## 

دريانوردان روى كشــتىها كار مى كنند و مســافران و كالاها رار ار كشورى به كشور ديگر مى برندنـا امّا دريانوردى به صورت تفريحى

ومسابقه هم وجود دارد.

 توجّه به شرايط آب و هواييى مختلف در دنيا، تقريباً در تمام فصلها سفر دريايى امكانِذذير است.به شرطى كه زمان و فصلِ مسافرت تا دررآبههايى كها انتخاب كردهايم مناسب باشد.



مشكاتات و خْطرات دريايى)

|l|
|

## $\Rightarrow$

| خوابآكودگى و از دست دادن قدرت هدايت قايق | | | | ا • تغييرات سريع آب و هوا - برخورد با صخرههاى دريايى

# ماهواروها 

## Cemorforb

ماهواره يا قمر مصنوعى وســيلهاى است كه انسان آنرا میســازد. ماهواره امواج راديويى را دريافت مى كند. بعد قدر ت آنرا افزايش مىدهد و دوباره به سوى زمين برمى گر داند.

## BPangicuriff





 آن زمان بود كه (اعصر فضا)، آغاز شد.

ماهوار مهاى تحقيقاتى، براییرصدكردن و مشاهدهى سيّارات، ستار مها و اجرام Tسمانىبهكار مىروند. هواشاشناسى
ماهوار ههاى هواشناسى وضعيت Tب و هوا را در جوّ كرهى زمين مطالعه مىكنْد. Tنها میتوانند مشخَصات ابرها، دما، فشار هوا، بارندكى و... را برנسكینتد.
مخابراتى

 سازمانهایتلويزيونىو شركتهاى مخابراتىدر كشور هاى مختلف، از اين نوع ماهوار هها استفادهمىكنند.
جهتتياب

قابلدريافتهستند.
نقشهبردارىى



متلويزَيونى

- كتاب: ماهوارمهاتماشاكران هوشمند - نويسنده: فون رودلف متزلر - مترجم: عبّاس لقمانى - ناشر: قديانى


## 

 تخيّلى بود. او كتابهماى بســيارى دربارمى فضا نوشا نوشت. بسيارى از داســتانهاى كلاركى، الهامبخش دانشمندان در در اختراعات فضايى

> بوده است.

كلار ك، نودوهفت سال قبل در سال 9 I V 9 ميلادى در او انغلستان به



درست مى كرد.

وقتى دوران مدرســهـى آرتور تمام شد، به لندن رفت. در آنجا عضو رانـانجمن

 مىتوانند امواج راديويى را به تمام جهان بفر ستند؟؟

 ممكن می آمد.

 در سنّ 1 ا 9 سالگى در كذشت
 معروفترينرمان او به شمار مىرود.

## Tmofenbe

زمانى كه ســرعت حركت يك ماهــواره در
 مىكند. بنابراين احتمال آنكه بر اثر نيروى كرانش زمين، به سمت پايیين كشيده شار شود

 آن مىسوزد و نابود میشود. البتّهبعضى از از

 شناختهمیشوند!

# Semprexertil 

- صفورا زواران حسينى - تصويركِر: هادى خسروى

  نمىدهد وهوار طوبت مناسـبـى دارد. بسيارى از جانداران هم غذايشان إنان رازير خاكبددستمى آورند.غذاهاييى مثل ريشههاى گياهان، حشرات،كرمها، تخم







پr پr



## !

تكّههاى جورچين را به صورت درست كنار هم قرار بدهيد حاصلِجِمِ اعداد هر رديف عمودى يا افقى بايد عاّ باشد.


## تَو 9 س سبد

كمى كنيد كه دوستتان، توپ رابه سبد برساند!


simos

cid groj rôn 6 min

| jorasin | 1 | 11 | Q1 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | d | 1 | d | b |
|  | $\checkmark$ | dl | $\cdot 1$ | d |
|  | 11 | $d$ | Q | 31 | की mempriffion

## درست نْارفكنيد

پريسا برازنده
 تعارفات ما ايرانيان، زيبا و و دلنشيناند


 تعارف لازم است، سكوت، كار درستى نيست.
 از هر كدام در كجا و چهه موقعيتى استفاده مى كنيم.

كاربردتعارفـهها

جايش خالى نباشد
 جشا شَرم شما روشن! كَاربرِد : به عنوان تبريكى به كسـى كه يكى از عزيزانش از ســر بر گـشـته، ماكويريم
 با باين تعارف، ما براى آن شخص، آرزوى خير و خوبى مىكنيم.


- داستانهاى ضر بالمثلهای فارسى -نويسنده: محقّد ميريكانيانى - تصوير گر : محمّدحسين صلواتى ماتيان - ناشر : پيام آزادی



- داستان زندگَى پيامبر اسلام(ص) - نويسنده: محمّد رضا -ناشر : كتاب ابرار

- نركَس الهيارى


د0

- داستان - نويسنده: كامبيز كاكاوند - تصوير گر : مهشيد راقمى - ناشر : دانشنگار



URTAOMrimocmis

- داستانهاى قر آن
- نويسنده: مسلم قاسمى - تصوير گر : حسامالدين طباطبايى
- ناشر : نواى مدرسه - -


مجموعهى كتابهاى آموزشى She ch ink ilo -آموزش نقّاشى - نويسنده : محمّدحسين صلواتيان - ناشر : بهنشر
(انتشارات آستان قدس رضوى)


Cotemisis


TS

- قصّههاى مصوّر از بوستان سعدى -به روايت : مزگان - تصوير گر : عليرضا كلدوزيان
- ناشر : قديانى


- آشنايى با ياران امامحسين(ع) - نويسنده: داوود غفار زادگان - ناشر : موسسهى فرهد هنغى برهان (انتشارات مدرسه)


نمايشنامههاى دانشآموزى براى اجرا در مدرسه

- ناشي : انتدهارات : مسلم قدرسمى




## 

همجموعهى داستان كوتاه - نويسنده: نورا حقير ست - تصوير گر : محمّدحسين صلواتيان - ناشر : به نشر
(انتشارات آستان قدس رضوى)

(PQ)


نويسنده: شهرام شفيعى - تصويرگر: مهدى صادقى

دو كا بیّم!

$\omega$
noio








 كامران، قصّه بخوانم."
 سالش است؟ه

 تمام اين سـالها در خارج از از كشور زندگى میكردنخ!؛ها الر خارج از كشور
$\rightarrow-$ (1)



دكتر به مريضش: » دمن دو سال زحمت

 دادهايد، تقلّبى است. مجبورم آنـا
 مريض: »اشاشكالى ندارد. به شرط اينكه
 بدهيد تا حساب بىحساب شويه!؛ ساندويج

شير موز
اوّلــى: »دوســت دارم در ايــن آخرين لحظههاى زندكىام يك ليوان شيرموز توى دستم باشد و به دريا نكاه كنمر."
 اين لحظaهاى آخر، به دريا نـكاه كنى.

 تلويزيون نگاه مىكنم!!<


 چهار بخش مىشود!<



اوّلى: »من در آتشنشانى، جان هزاران نفر را نجات دادهم.، دومى: »ازاز ميان آتش؟
 قبـول نكــردم آشـــيز ادارهى انـي آتشنشانى بشوم!!<
 ת907

مالِ مردمْحور

 دومى: »هيجِكس كامل نيست!!"؛


مشترى رستوران، پيشخدمت را صدا زد و با عصبانيت
 دارم تا چند لحظه قبل توى سوپ




مدير مدرســه به بابك: >>و بايد هر شـــب قبل
 بيينم، اين كار را مىكنى يا نه؟« بابك: »
 بابك: »چون ما تختخواب نداريم!؛"



 مىدهم يك اصلش را برايت بخرم!؟<

حر اغ غْوّه
 $\%$ owo

دكتـر گفـت: 》پاهـای ايــن پيرمــرد را تــوى آبـ گرم


 هز ارپیاست؟!ه

 نكاه كنم. آخرش ههم پزش




 خريد!<>


نركس رجبى، كلاس چجهارم، از شهر درى شركت كننده در مسابقهى بزر تا آب











## 





 خوش گذشت.



## 





 حافر میشوند.


غرجشثى با استى
در اين ورزش، ورزشــكاران با عبور از يكا سراشمـيـا تيدهـ 9


 ساعت معبرند. داشهـتن قِدرت، تعادل
 فراوان دارد. البتّه به زيبايـ فرورد اين اين ورزشكاران هم امتياز داده مطشود.
ccins









دارند.


## C(ジ)




 تै
 يونان باستان


Jion Govinsury



 باسوور تيم ملّى واليبال ايران استّ. او




## 








 و اسكى سرعت،


## (2)





 رسيده، به عنوان تفر برنده، معرفـ مـشورد.

- طرّاح جدول: طاهره خردور • اجرا: مسعود آباد


## 

 r. بانإيدرا-خورشيد- كافى س. ب. بلندترين نقطه ¢. ¢.از جزاير ديدنى خليجفارس
هـ همراه شلوار مىآيد - مايع غليظى كه به سالاد میزنند

 ^. . جمع آن فنون است-ضربانـاى در فوتبال 9. نزدِيك صبح
 r r. r. سیوسه پی بر روى اين رودخانها است-از ميوههاى سبز تابستانى.

افقى

1. حيوان نگَبان كَلّه - نام سدّى در استان خوزستان ץ. تا شا شده- نوعى كياه يبابانى-ضمير اوّلّ شخص جمع "ّ. بعداز روز میى آيد |F. عضوى براى راه رفتن- ترديد و دودلى- شكوه- مقدار عمر هر كس



 س ا . كاشف بيمارى سل
fif ها 1 البله بانتاليسى-در روزهاى تابستانى، نشستن در آن خوباست!-علامت جمع در فارسى
2. 1 .از سينهاى سفر هار هفتسين.

