## لبخند

شامل هزار و ده داستان فكاهى و لطائف و ظرائف و تكته سنجيها و حاضر جوابيها و بذله كوئيهاى مشاهير


لبخند
شامل هز ار وده داستان فكاهى و لطانف و ظر اتف و نكتهسنجيها و حاضر جوايها وبذلهتوئيهاىمثاهير

منتخب از منابع داخلى و خارجى
با بنجاه و يك تصوير در متن
و يك تابلو رنكين

تأليف و تدوين
ىدز
ناشر



- ست هاب مسيوظ و مغهوس كانون معر نت است

شر كت جاب ميهن بشّت شهردارى تهران








 در تهام مواق



 مدت ويا در هر موقع كه بخْو اهيم فر اهم كند.






 مرتفع وبجاى اضطراب و تـكـدر خاطر سرور وشادى زايد الوصفى الـيايد شها خواهد شد



نيزترار كيرد.
-دير \$\$
حسن معرفتشثير ازى
خرداد

## ازاستادنظام وفا

## 9

ای ستار كان سحرى بتا بيد ، ایغنجهماىصببكامى باز شويد، اى ای لبان كلرنك بخنديد ، اينفروغ وروشنا












يـيشانى اوديده نـيثود




ديككران بالبان خون آلود بروى ماخنديدند . مادر كــوشهماى ناكامــى



 خارج شو ند . اين آسهان كبود ، اينستار كان روشن ، ، اينا برها

 اينبهار جوانى آياكانى نيستند كهروح شهارا باهتزاز Tورده ولبا نتانرا بـتسم بكتثا بندو.

جهانترد و مرد اصفهانى
بك سياح انتكليسى كه براى بازديد آثار تارينى باصفبان رنته
 درين راه چون ديدكه راهنماى اصفهانىاو ساكت مانده واورا مشغول

 اصغهانى كفت : اينشرط عادلانه نيست حون شما دنياديده هستيد وهمه چيزرا ميدانيد ، بهتر است هرسؤالى راكه شما نتوانستيدجواب دهيد يكتومان بدهيد ولىاكرمن نتوانستم باسخ دهم ه ريال ميدهم سياح انكليسى مواهتّ كرد وكنت حالا سوْالى بـكن.اسفهانى كفت : اين جه مرغى استى درهوا دوبا دارد ووقتى بزمين مىنشيند يك با بيشتر ندارد ؟
سياح يس ازمدتبا تفـكر كفت : "هن نميدانم بيأ اين يـكتومان را بكير‘. بعد ازمرد اصفلنى برسيدكه: دخوب حالا خودت بكو آن جه هرغى است ؟
اصغهانى جواب داد : " منه نميدانم بيا اين بنج ريال را بـكِي ! "
از طلا عزيز تر

در زمان قديـم بازر كان زرنـكى برانى اولين بار تْم مياز رو بكشور دوردستى برد ـ امالى آن ديار كه طمم وبوى اين كياه تآ آنزمان
 اين نعمت بر آمدندوبراى قدرشناسى ازاين نممت بزر كـكيسهاى مراز طلا باو بخشبدند

وتتى بازر كان بوطن خود بازكيت سودى را كه ازاين تجارت برده بود همهجا باز مبكفت وفكر بديع خود وسخاوت طبع امالى آن كشور را مىستود . بازر كان ديكرى ازاينواقعها كامى بافت وديكنطمس بجّوث آمدويسازفكرزياد بخاطرثرسيدكهبرایى آنى كشورسير ببردويشخرد
 ساكنان قنرشناس آن سرزمين كه از رايحهُ مفيده جديد متلنذ شده بودند مجدداً براى تعيين انعام و باداث بازر كان بان با هـم مـر مشورت

 وبس از تفكرزبادصاحب سيررا بنج

فايدهاعلان
شخخصى كه تازه كارخانهاى تأسيس كردهوبودبادورستى كهصاحب


 رسد بايد تا ميتوانى سرو صدا راه بيندازى ونام اجناس تهيـه شمده را را


 مرغ بس از تخز كردن قدقد ميكند و جارو جنجبال راه مى اندازد بدين جهت تخْمرغ خيلى مشترى دارد :

اشتباه
دونغر ماميطير كه هماسم بودند در همسايكى يكديكُ منزل




زنش مردهكت :
دوستعزيزم باور كنيدكه من ازاين فقدان اسفانكيزفوقالعاده غهعينشدم . ماهيكير درجواب كفت : خيلى ممنونم ولىاميميت ندارد ،

تضنيه چندان قابلتوجه نيست !
دوستوى باحيرت هرسيد : جه ميفرمائيد؟ جطور امميت ندارده

 بودم حقيقت اينستكه جندهمنهقبل حاضر شدم آنرا بديـكرى واكذذار
 هيز بهتر وتزهترى كير بياورم !
 גدورى - جرا اينقد جوب سيكارت

بلند است ؛ ـ د كتر كنتهتاميقوانىازسيعار

دورى كن !
معادله كتك كارى منو خهر هفتمشتساله درحاليكَلباسهإيشن كمإلارمشدهبودبخانه $r$

بر كهت ولىزباد اندوهـين نبود . مادرش يرسبد : راستش را بـكو بـا كى كتك كارى كردماى كه تورا باين ريخت انداخته \& كودك كفت : باهوشنك . مادر كفت : ببين جطور كارترا ساخته ، جقدر بحّهماكمردم

 تصديت ميكردى كه مادرش ناجاراستيكهوشنـكنديكر بخرد! درس اخلاق
فريدون مشغولكلا بود ودر قيافاث آثار خستكى زيادى ديده ميشد . بدرش او را مخاطب قرار داده برسيد : فريدون ! در كار خود
 ما درس اخلاقداد واكنون يايد درموضوعاخلاق حان حكايتومثالىتجبهكم ولى نميدانم جهبنويسم. يدرش كفت:



 بيش مىى آيد كه آيا بايد باصاحب مغازمهم در خصوص ايننيول صصحبت كنم ياخير:
طلبكار وبدهكار
 ازاو طلب داشتند. يكروز طلبكاران جمعشده ازاو تقاضاىبولدكردندو باو كغتنه : بالاخره شمأكى وساب مارا خواميدبرداخت $\ddagger$ آتلى جشم-

برا،كنت هروقت عمويم بتر لن واردشود حساب مهـ شهامارا ميردوازم وازشر شما راحتميشوم . كتنتد ابنـكه حرفنشد شما دو ماه تهام است همين جواب را ميدهيد ! بدمكار كفت راست است قدرى دير كردمولى
 است؟ كى خواهدآمدء بدهنكار اظهارداشت : نوشتهاست بمحصابينكه منبرايش بولكراية ماشين وخرجى راه بفرستم حر كت خوامدكردا قهر مانهوش
 شنيده بود باصفهان سغر كرد وهنـام مراجمت قبلاز آ نكه سوار ماشين شودفكر كرد خوبنيست بشهرخودبر كردرد ودر ويكشو
 خود را بادلال كاراز اصغهان در ميان كذاشت ـ دلال كاراز باو كفت


اصفهانى كفت : آن كيست كه بسر بدرعن هست ولى برادر من
 آنرا ازخود دلا كاراز خواست. دلالكاراز خنديدو كفت : اينشخص
 شده بس ازباز كشت بشهر خود براى جندتن از آشنايان خود اين معدها را نقل كرد وجون نتوانستند حل كنند كفتند خوبخودت بـكو كهاين شنخص كيست ء قهرمان هوث لبخندى زده كفت : اينشخص دلال كاراز

## انتام فيلسوفانه

زوزى "مارك تواين" نويسنده و نعاد معروف امريكائى ازهمسايائ
خودكه كتابخانه مرتبى درخانه داشت خواهن كري




 اتفاقا روزى همان همسايه خدمتكارشرا تزد ماركتواين فرستاده ارد واز از او خواست تا ماشين خمنزنى خود را يكروز باو عاريه دهد . مارك تواين
 ماشين جهنزنيم مورد استفادة ايشان قرار كيرد ولى حونمتاد عهد كردهامكه ماشينرا از خانه بيرون نغرستم اكر مايل باشند مـند است تشريفبياورند ودرجمن خانهُ خودمن ازآن استفاده كنند ؛

## بلاى نام فاميلى

شخخى ازولايت نامهاى براى آقاى احمد زاده آورده بود بس از اينكه آدرس منزل را يِدا كرد بيشخخدمت منزل برسيد نامه ملى كدام برادراست ، علىاكبر ياعلى اصغر ؟


 نامه را نوشته وفرستاده !

دست انداز
رانندء اتومبيل كرايهاى در حاليكه سرعت اتومبيل را درجادة ناهموارى به . 9 كيلومتر درساعت بالا برده بود بالحنى اطمينان بخت بمسافرش ميطفت :


 درست در همين هنـام اتومبيل ددجالهاى افتاده و تكانى سخت

خورد و ايستاد ومسافرخبلى وحشتكرد .
رانندهُ اتومبيل درحاليكه دوباره آنرا براه مىانداخت ودست
برييثانى ضرب خورده وبر آمدهاث ميماليدكفت :
, خانم ديديدكفتم هن اين خيابان را خوب ميشناسم ؟ اين يـكى
ازهمان جالمها بود! ،
سيعار
شخصى مبتلا بهبيمارى قلبى بود وروزى ده سيكار بركى بز ميكشيد وقتى بدكتر مراجعهكرد دكتر اورا از كشيدن سيـكار موقعى كه شـكم خالى است منعكرده وفقط اجازه داده بود بعد ازهرغذا يك سبـكار بـكشد .
مدتى كذثت ويـكروز دكتردرمجلسىممان شخصرا ديد وكفت
 دكتر ازموقیى كه شما دستوردادهايد فقط بعدازغذا سيكار بكثمروزى ا واري ده بار غذا ميخورم . Y

خبر كش بد بخت
يكى ازسرمايـه داران بزرك امريكا معروف بود باينكه نبن بازار سهام كارخانهها را خوب دردست دارد ودر خريد و فروش آنى
 حسدش بجوش آمده بود شخصى از نزديكن خرد آنود را وادار كرد بعنوان


كاراورا بدست بياورد وانعام بكيرد .
اتفاقاً در همان اوامل استخدام ماشين نويس يـكروز سرمايه دار
 است وتآ آنجاكه توانانى كرده بود هرقترممكناست بخرد .
ماشين نويس مزبور خبر را بـكوث رقيب رسانيد و تاجر حسود هم هرجه نقدينه موجود داشت و توانست ازهمان سهام خريد ريدارى كرد ولىدوروز بعدكارخانه ورشكستشد وبين تاجروماشيننويس جاسوسش مشاجرهاى سخت بوجودآ مد وميـكفت بمن دروغ كفتهاى. ناجارماثيننويس مستأصل شده موضوع خبر كشى را بنسرمايـه دار بروز داد
 دروغ كفتهام .
سرمايهدار خنديد وبتاجرتلفنكرده كفت: آقاى عزيز زندكى از
 بيشُكارخوددستورميدهم بخر،|و ميداندكه يعنى بغروش .

كار شعكنى


خانم - هر وقت يك حيزى ميشكنىزود بيا بمن بكو
كلفت - :س كى بكارم برسم،
هميشه بايد بياموبرم .
همهجيز عوض شله
شخصى مردىرا در خيابان ديد و باعجله جلو دويده كنت: To ه آق حال شما چطوراست ؟ مدتى است شمارا زيارتنـكردهبودم ، اماجرا


آنمرد كنت ، آثا اشتباه مىنكنيد زيرا السممن برويز نيست.
 حتى اسمتان ؟ يساسم جديدتانحيست \& آنمرد كفت اسمرمن هيحوقت
 شخص اولى كفت بس اسم من مر عزيز نيست شما هم عوضى كرفتهايد !
دوحاجى
مرد نروتمندى بزيارت كعبمرفت وتجملواسبلباو بقدىیبود كـ

 سختى خودرا بآنبا رسانله بود دربرابراو متوقغشد وكفت الىمرد آيا 9

كمانميكنى روزقيامت جزاى منوتو يـكسان خواهدبود ونظر عدلخدا برمن وتو بكسان خواهد افتاد وحال آنكه توبا اينهه نعمت وراح سفرحج آمدهاى ومن باهزار مشقتْزحصت؟! مرد توانـكر كفتمنهر كز
 ميدادمكه جزاى من و تو مساوى باشد هر گز رو باينراه نمى آوردم • كداى حج كذار كه اول ميخواست آتش حسدرا با آن زخم زبان فرو نشانده باشد ازاين جواب تعجب كرده برسبد جرا مرا تحقير ميكنى ؟ توانـكر كفت زيرامن استطاتت داشتهام وبفرمان خدا آمدهام نمودهاند واطاعت كردهام ولى توراكه استطاهت و نعمت نبوده است بر خالف حـكخدا رفتار كردماى كه كفته: > ولاتلقوا بايديكم الى التهلـكه، يعنى بدست خود خودرا درملنكه نيندازيد و تو انداختهاى . جواب تو
 مقامى طفيلىرا حرمتمهمان نخواهدبود . تعريف X/



 فرمانيد ـ آنششضص جوابداد : نخيرميخوامه يكبار ديـكر آنرا
 X ضرد بازارترمى بروين خانم بيكى ازمغازه هاى كلاه فروشى مراجمه نمود وبساز

مدتى صرف وقتيك كالاه انتخاب نمود فروشنده كفت : اكر مدتىوقتتان را صرفكرديد ،كلاهى انتخاب كرديدكه صورتتان را ده سال جوانتـر

نشان ميدهد .

زيرا بيجّوجه ميل ندارم هر وقت كلاهم را برميدارم ده سالبيرتربشوم .
تقـريظ
شخصى وارد منزل يكى ازنويسندكان معروف شد وضمنصحت درروى ميزتُقريظى راكه براى كتابى نوشتهبود ملاحظه كرد.باكمالتمجب برسيد شماكه ديروز ميفرموديد اين كتاب خيلى مزخرف است نري نويسندهُ
 درخواست نييكردند !
يك مجلس مهمانى بزرك

كثت وبااو آشنائى داشت در كوحهد ديد وباو كفت :
 كه بيوجود شما خوث نميـكذرد ـ انواع واقسام موزيك و و خوردنى تيهي شده وخدا ميداندكه لين مهمانى بزر كـكىشروع وكى وخى ختم شود. كاث شمامم ميآمديد ...
ـخوب ،كىما باين مهمانى خواهندآمد !؟
ـ هيَجِك ، من وشما !..
/ سوء قصد
جلسه مهحاكـهاى تشكيل بود . قاضى بمته كفت : آفا شما متهم 11

مستيدكه زن خودرا از بنجره طبڤه سوم بخيابان انداختهايد . متهمكت : آقاى قاضى صحيح است اما خدا شاهـد است من از

اينكار تصد سوئى نداشتم .
قاضى كفت : - جطور سوء قصدى نداشتبد ؟ فكرنكرديدكهاكر

جواب ير مدعا
بيرمرد بر مدعائى برایى داشتن اولاد ميخواست زن ديكـرى
 اولادث بشود ؟ بروفسور كفت دراشخاص مختلف نفاوت ميـكند ـ يـيرمرد

 ممكن است . برسيد درهغتاد سالـكى جطور ء جوابداد بندرت . برسيد
 جطور ؟ هروفسور جوابداد : آرى ، بعد از آن ديـكر همه كس داراى الولاد ميشود :
شلوار
طلبهاى باقبا ولبادة بلند وارد محكمه دكثرشده كفت آقنى دكتر من باد فتق در كهاله ران دارم .د كتر كغت بسيارخوب بغرمائيدتوى آن
 بفرمايمد اول بمنزل بروم و بركردم . دكتر برسيد جرا دو اور باره بمنـزل



ميز كفه
حضرتآٓفاببخخنيد اين ميزرا قبلا كرفتهاند .
ـ خيلى خـلـوب، اينميزرا بردار
ويـىى ديكربينار .

نكته تون
 سازى ونـته بردازى معروف وشاعرى نامداراست.كويندروزى جهانـكير


داده ومعذور بود باين بيت ازشوهر خود معذرت خور انواست : بنون من اكرشاها دلت خشنود ميكردد

وجدان
قطارراه Tاهن فقط براى سه دققه در ايستكاهـى توقف ميككود . وقتى قطار ايستاد يكى ازمسافرين ازينجره خم شده بسركـ ري را را كـه در


 هم براى خودت بخر
 دوان باز كشت ودر حالى كه خودث داشت ساندويج ميخورد يك فرانثك بمسافريس واد وكغت :
ir

- مهن آدم با وجدانى مستم كـه بر كشتم ، بفرمائيد اين يك فرانكتان را بـكيريد• جون كافه ايستكاه بيش ازيك ساندويـع حاضر

نداشت :
تازه عروس وآشهز
خانمتازه عروس داخل آشزخانه شده بهآشيز كفت : وقتىرفيقت براى ملاقات نزد تو ميآيد بهتر استكه قدرى آهسته تر صَحبت آرينيد



شيرينى بزى شمارا براى او تعريف مبكردم ا توصيه ومعرفى
 ازيكروز صاحب بنكاه زنىرانزد آنشخص فرستاد وباونوشت: حاملنامه كفتى زرنك وفعال است بطوريـكه شخصاً اطالاع دارم درمنز لـى
 رختخوابشان را جمع ميكرده وبيش ازآنـكه كفششان را بيوشند بنـد كفششان را ميبسته است :
(2)

مردى بيزشك مراجعه كرده كفت : آقاى دكتر نميدانم جرا آنم





نميدانم جرا دبكرحرف نميزند !
ست نميدانست !
نيمه شب، مردى كه سك باى او راكازكرفته بود بخانه بزشكى اري رفت . بزشك كه از خواب نـاز بيدار شده بود بوى كفت : اين جه وقت
 مريض كفت : جرآآقاى دكتر ،بنده اينموضوع را ميدانستم ، امـا

سـكى كه باى مرأ كازكرفت اطلاع نداشت ؛ كثت وزرع

نتلشده استكه روزى سلطان محمود غزنوى براثر سخنىمیموم

 ديده وكفت اكرامروز كارى كردى كه غضنب شاه فرونشيند ولب بخنده
 كفتند درباغ زيردرختى نشسته ومشغولتفكراست دلتك بلافاصلهبحضور

 كاشت ؟ سلطان كه اوقاتش تلخ بودعصبانى شده كفت "...خره دلتك كفت
 نميكذارند اين محصول بثر برسد ! سلطان ازاينحرف خندهاش وكدوت خاطرث مرتنع كرديد
هدئه يادتارى يكى از سربازان انـكليسى كه درجنكاخير بهندوستان رفته بود 10

نقل ميكند روزى كه از بازار يـكى از قصبهماى جنوبى هند ميـكنشتم حشم بيك مكجسمه كوجك دبوداه افتاد. بغروشنده كفتم : مجسمه شمارا

دكاندار كفت . جون شماهستيد
باخنده درجوابت كفتم: حونمنهستم هعروييه خواهمداد .
 صورت بعنوان ياد كار آنرا مجانا تقديميـكنم . كفتمموافقم ومجسمه را برداشته درحاليكه آنرا درجيب ميـكذاششتماضافه كردم: يساجازه بدهيد منهم مديهُ ناقابلى بشما بدهم. چون مخالفتى نـكرد دست درجينبكردم وكفتم : اين 0ع روييهرا هم از من بعنوان ياذ كار داشته باشيد. و از او جدا شدم .

بازيتر سيركو
رئسس دفتراداره نزد مديركلرفته باو كفت آقاى مديركل،يكنغر براى كرفنن شغلى باداره مراجعه كرده است و ميكويد سابقادر سيرك كار ميكرده ودست راست خودرا تاآرنج دردهان شيرفرو ميبردهاست. مديركل برسيد :
خوب T Tيا سالم هست و بدرد ييشخدمتى ميخورد ء رئيس دفتر
كفت: جهعرض كنم؛ چون دست راست ندارد! خلةت قوز هشت
واعظى دربالاى منبر از حكمت وعدالت ستخن ميكفت و شرع ميداد كه خداوند حكيم براى آسايش انسان نهرها را از وسط شهرها جارى ميسازد وبراى تسكين آتش دردها درحشمهامشكى ازاشك قرار

داده وهرجه را خدا خلق كرده خوب وكامل خلق كرده . اتفاقا يكنفر قوزى بدتر كيب باى منبربود همينـكه واعظ ازمنبر فرودآمد جلو اور
 و كاملخلق كرده خواهشميكنم سرتاياى مرا بدقتنـكاه كنيد وبـكوئيد آيا خوبو كامل است؟
واعظ قدرى تأمل كرده سيس جوابداد : بلى آقا يـكنفر قوزيشت
بدتر كيبراكه ازاين خوبتر وكاملتر نميتوانساخت! در اسلحه فروشى
مردى باعجلهنغن نغسزنان واردمغازءٔاسلحهفروشىشد وبفروشنده كفت: קزود زود يك هفت تير بهن بدهيده. فروشنده برسيد : جه مدلى
 خطا نـكند.
فروشنده - بسيار خوب ، انشاءالهّ قصد خود كشى كه نداريد ؟
مشترى - نميدانم ، زودباشيد ، عجله كنيد، خستهشدم المد


 را درلوله كذاشت وهفتتير را بدست مشترى داد و كفت مواظبر ا خعر ناك است • . . مرد هفتتير را نـكاه كرد و كفت : حالا مطممنا شش
 فروشنده كفت: بلهTآقا... آنوقت مردك مفتيريرا بسرعت روىشكم اسلهه فروش كذاشت iY

وكفت : حالا زود صندوترا خلالى كن بينم والا يِحارمميثى! يك - دو - سه - جهار
يكنفرمبلغ دوتومان از سهنفر حهارروزه قرض كرد كـر كه ينجتومان


 روىهم كذارده سيزده دوحرخهسوارى كرايهنموده جهاردهن نفررامأمور نمودندكه درظرف بانزدهساعت جستجونموده اورا بدستآورندشانرانزده
 سوكند ياد كرد كه اكر مرا نوزده بارهم بكنيد بيست دينار نخواهيد يافت !
معامله قسطى
مدير بنكاه معاملات ملكى خانهاىرا بخريدار نشان ميداد واز آن تعريف وتوصيفميكرد. مشترى بساز شنيلنمهوحرفها كفتبسبارخوب



 ميخرم تاقيمت آن درحدود سى ياسى و ينج باشد و براى شما سبك نباشد !
xخطדقاى دكتر Y

يكروز در منزل برفسور طب مورجهُ درشتى توى دوات مركب

افتاد . بسركوجك برفسور با سرقلم مورجه را.از دوات خارج كرد و

بسرك بمادرث نـاهكرد و كفت :
مامان ، بينن ، اين مورجه درست مثل بابا جان روى كاغذ جيز
مينويسد
جامى وفضول
عبدالرحمن جامى شاعرمعروف قرن نهم هجرى مردى بذلهكو و حاضر جواب بود ، روزى درمجمعىغغزلى را كه تازه ساختهبود ميخواند ومطلع آن اين بيت است : بسـكه در جان فكار و چشم بيدارم توئى
 شخصى كفت : بلكه خرى بيدا شود : جامى فورى جواب داد : باز بندارم تؤى !
پير وجوان
بيرمرد متمولى ازنداشتن عيال و ييكسى كله ميكرد كفتند جرا

 اينرا ميگويند هوش
شخصىازمسافرت با راهTآن بر كتهه ونزد دوستشصحبتميكرد
كه : نميدانى دراين سفر اخير توى قطارجقدر بمن بدكذشت هـر بـ
 كه من نزدبكش نشسته بودم شبشهاث بسته نميشد و تمامكرد و خالك 19

بيابان بحلق من فروميرفت .رفيقش كفت : ميخواستى جايت را با كسى
 آن اطات مسافرديكرى نبود كه جايم را بااوعوض كنم ؛ تَدا وثروتمند

 باصغر بكويدكه اصغر باين مرد كدا بكويد فعلا جيزى موجود نيست

مرد فتير كه اين حرف را شنيدْدست خودرا بسوى آسمان بلند كرد وكفت : هرورد كارا ! بجبرئيل بـكو تا جبريمل بميكائيل بـكويدكه


مرد لئيم راهرحه زودتر بـكيرد !
انجير عرب
دراوائل اسلام مرد عربى بخوردن انجيرمششولبود دراينهنـكام


 حند روز ريـن بدين اسلام مشرف شدم . مرد عرب هرسيد آ آيا از قر آن
 ميدانمكفت آنسوره را تالاوت كن بيينم.تازه وارد شروع كرد بخراندن
 الزيتون است وآ نششخص والتين را نـكفت . تِن بعر بیى يعنى انجيرِ) مرد
 ميآمدم تو زيردامنت بنهانكردى! و هردو خنديد آريدند و انجيررا بيرون

آورده بامم خوردند .


كار بـ منت
ـ تابحال جهارسيخو نكك وينج
 بادت باشد وتتى من خر خريدم حسابتا تصفيهكنى !

كلفتى طبيعى
خانم •كلفتيانهكه خانم بسيارشيك و با سليڤه و متجددى است يك روز بكلفتش كفت : نـكاهكن ، هروقت منخودم ميزغذاروا ميحينم، هيتج عيب بيدا نميكند وخيلىمثم قشنـك ميشود . كلفت فورا جواب داد : صحيح است خانم ، براى اينست كه همه هم
 مخختصر نويسى
يكى ازنويسندكان فرانسه كه معاصرولتر بود با وى باب مكاتبه بازكرده و نامهماى مفصلى مينوشت تااينكه روزى ولتر باو فهراند واندكه


 بك علامت استفهام (؟) كذاشته براى او فرستاد يعنى خه خبرى ازد آن موضوع داريد ؟ .

نوِيسندةٌ مزبور ممكه بند ولتررا در بارة مختصرنويسى بـكوش سرددهبود جون ميخواست بنوبسد خبرى ندارم يك كاغذ سفيد را كـهـ هيجِ در آن نوشته نشده بود تا كرده در باكت كذاشت و براى وى ارسال داشت .

آخرش حند
يعقوب بحچهُ يهودى را كـه يدرث در محله دكانى داشت تـازه بمدسه كذاشته بودند . يكروز معلم درسى را كه روز بيش داده بود برسيد : يعتوب، بـكو بيينم هئت وسه باهم جقدرميشود ؟ يعقوب كفت: يازده ،آقا معلم . آموزكار يعقوب را تنبيه كرد و وقتى زنـك را زدند بكى از


كه ميدانستى هفت وسه ميشود ده .
يمتوب خندهاى كرد وكنت - ميدانم ، امانكر كردمشايدبخراهو اهد
جانه بزند و بـكويدآخرش چند ء
مرغ يك با
نوكرى هنـكام ظهر خوراك جوجهاى را كه براى اروبابش تيه كرده بود آورد و روى ميز كذاشت . ارباب نكامى بجور يك با ندارد رو بنو كرشى نموده كفت : بـكو بيينم يك بـ باى اين جوجهرا جكار كردى ؟
نوكر كفت : اين ازاولش هم يك باد
ارباب كفت جطود حنين حيزى ميشود ؟ نوكر از منجره نـامى بباغْه انداخته وآن يـكمرغ ديـكررا كه از زور سرما كز كرده و يك

。إش را بالاكرفتهبود نشان داده كفت : بينيد اينهم يك با دارد . ارباب وتتى مرغ را ديد بلند شده و اورا كـث
 با داشبّ؟ نوكر كفت : درست است ولى من فراموث كرد كرده بودمكه در
موقعكثن اورا كيش كنم !

تداضاى مرخصى
بروبز خان كامند اداره برئس خود مرانر مراجعه كرده ميكويد :
 كردهاست ـ رئس ميكويد : بسيارخوبآقاى برويزخان اما اكرفراموث نـكردهباشم اين بار
 بلى جناب رئيس حه ميشود كرد بدر بزر كك اينجانب عيالهاى متعددى كرفتهود.
عشق وعشق
روزى درمجلسيـى ازادبا صحبت ازعشق ليلى ومجنون وفرهاد وشيرين بميانآمديكى ازار با كفتبعغيدمّمن شكت عشق فرهاد بشيرين بيش ازعشت مجنون نسبت بليلى بود زيرا بطوريكه ميدانيم وتتى كه خبرمر كت شيرين بفرماد رسبد نتوانست تمحمل كند وند ونورا
 نِيست زيرابطوريكه شنبدهايم يـكروز در باى ليلى

 Yr .
.نوكرزرنت
شخصى براى استخدام يكنوكر درروزنامهآكهى داد بس ازیند روز يكنفر آمد وخودرا معرفى كرد .كسيكه نو كرخواسته استهابود باو كفت




بدشد ،كمىمم نقاشى بداند ، البته جيزديـكرىنميخوام . نوكر اندكى كفكر كرده كفت بغرمائيد زمينهاى اين نالحيهِيكونه خاكى دارد ؛ ارباب كفت ، مقصودتان ازاين برسش جيست ؟ ما كارى


دراوقات بيخارى مبتوانم معدارى آجر نيز براى شما بسازم :
ترس از پايان دنيا
سخنرانى درضمن نطتى كه در بارة نجوم وفلكيات ايراد ميكرد كفت : درضمن با يد خاطرحضار محترم را مستحضر بدارمكيكرء زمين
 مهكن نهواهدبود و ...
يكى از حضار وحشت زده سخن اورا قطع كرده برسيد :آنـا
فرموديد چند سال ؟ سخنرانكفت : عرضكردم هفتاد ميليون سال . آن شخصنغس عميفى كشيده كفت :آخى ، من اول اورد خيال كردمفرموديدهفتميليونسلا : ا نتقام هنر مندانه
دونفر از نويسندكان „ماليووده خانهاى اجاره كردند . موجر

طبق قرارداد كتبى متعهد شدكه خانه را رنـك ولـكه كِيى كند امابعهد خود وفانككرد . يس مستاجرهابوسبله و كيل دعاوى خود كردهبداد كسترى شكايتكردند و بالاخخره قرار براين شد كهمستاجرين
 كار باين امررضايت داد وحكم مادرشد . راوى كفت دو روز بعد مستاجرين تمام عمارت را رنـك كردن دردند اما بالافاصله خانه را مم تخلبه نمودند ورفتند ورنـكى كه بساختمان زده بودند سياه يكدست بود .
خوشبين باشيل



 مطمنّن باش
احمد درخيابان بجواد رسيد و ازاو خوامش كرد صد ريال بوى قرض بدهد جونكيف بولث را درمنزل جا كذاهته است و الان لازم
دارد .

جواد درحاليكه صدريأل باوميداد كغت : بغرمائيد اينصد ريال اما بعقيده من بهتراست هرحه زودتر بمنزلت بروى وكبفت را بردارى جون همكناست بحههما آنرا خالى كنـد . احمد صد ريال را درجيب خود جا داد وكفت : نه ، مطمتنباث توى آن جيزىنهست كه بجهما خالى كنند ؛

اندازهتيرى
يكروز مرحوم ملا نصرالدين از كسى يرسيد فاصلةُ بين نهران و و
قزوبن جثدراست ؟گفت \&
جواب دادآنهم \&ץ فرستخ است .

وعيد قزبان يازده ماه است درصورتى كه فاصلة بين عيد قربان وعاشورا
فثّط يكمباه است.
در ندتان سيرك
جوان بيكارى بمدير يكى ازسير كها مر اجعه كرده تقاضاى شغلى
 ميل دارى تورا استخدام ميكنيمك دا داخل بوست اوشده بحاى اور او بازى
 بازى شد و ازديدنآن مهه حيوانات درنده بقدرى ترسيدكهن نزديكبود قالب تهى دراينموقع ببر بزركى كه متوجه حر كت او بود نزديك او آمده Tآمته در كوشش كنت : رفين نترس خبرى نيست ... بـكو بيينم تو با روزى حند استخدام شدهاى ؟؛
پاسِخ دندان شكّن
هنـاميـكه هنوز كشور ملوكالطوايفى بـود يكى از جنـكجويـان نامهاى بطابغة دشمن نوشته اورا تهديدكرد و نوشت حـالا كه باطاعت



را آتش خوامم زد ـ رئس طاينه مز بور درجواب نامهاى كه باو فرستاد
فتط دروسط كاغذ نوشتهبود : (اكر) . درتماثاخانه
يكى از بازيكَان مشهور در يكى ازتماشاخانهمایى رُابن نمايث ميداد ناكهان برق خاموش شد . تماشاجيان زابنى كه ازاينقيل اتنا بواسطهُ وتوع زلز لهيم داشتند بهمبر آ مده وصدايشان بلندشد . بازبـر بـر نالمىيدر نـك بيشت برده بريد ودوشمعدان با خود آورد وصحنهُنهايش
را روشن كرد و اين واقعه را بعدا اينطور نقل ميكرد :
 بيند وسالن بهم نخورد و بازى را تمامكردم ؛ اتفاقاً موقعى روكه نماين تمام شد برت هم از نو روشن كرديد اما ممينكه سالن روشن شد شد همه المه


درجين قديم رسم بود هرطبيبى
 عيب ونتك بود بس هر بزشـكى كه حراغ بيشترى داشت عدهُ هنوفيات بيماران او بيشتر بود
يـكنفرازاتباعخارجى كه درجين اقامت داشت و وزشـكت معالجش



 نووتهبود .
YY

بسنوكر اورابمنزل ارباب خود دعوتكرد و اظهار داشت آر اين
دكتر بسيلا مجرب است وفقط يك جراغ در منز لش آويزان بود ـ مرد مرد

 ميخواهم كه مرض بمده ثاآمدن سر كارعالى بكلى بهبودى يانته ورفعشد

ابنهم بول ويزيت جنابعالى و خداحافظ .
عكاقمندى بمعلم
بحه كريه كنان وارد خانه شد و كغت مبادر جان امروز معلم مرا كتك زد . مادر برسيد : لابد كار بدى كرده بودى ؟ بحه كفت : نه مادر



 كذاشتهبودم سوزن به رانش برود بهتر بود ؟ X
درمسجدى كه بكى ازخلفا حضورداشت يكنغراعرابى وارد شد و باتسجيل وسرعت تمام نمازى خواند وخواست بيرون رود . خليفه كه اين


 ازختمنمازخليفه ازاو يرسيد حالا خودت بكـو ازاين دونماز كدام صحيح


جطود بهتربود . كنت : جون اولى را ازترس خدابجاىى آوردم ولىدومى
را ازترس نعلين خليفه :
درجستجوى هملرد
 كه بعيادت مريض برود . باران بشدت ميباريد وطيب تازه بخواب رفته



 هم خبر بدهيد .
مريض ازسخنان دكتردست واجهشده درحالى كفت آقاى دكتر،يعنى اينقدرحال من بداست دكت تاصبح مم زندهن نغوام ماند ؟ طبيبكفت جوابى نميتوانم بدمم وقتى كسانى را كا كـ كفتم حاضر شدند جواب شمارا خواهم داد


 كرديد ؟ طبيبكف براى اينكه من تنها احمقى نباشم كه ساعت دو ونيم
 زمانه بد شده
 ازمراجعت بخاi ه متوجه شدكه هتر خودرا فراموش كرده ون ودر باز بازار جا ya

مانده است يس ببازار بر كشت و ازمغازه اولى برسيدآقا هتا
 از مغازمهاى ديكر سراغ كرفت تا بمغازه بنجمى رسيد و سنوال خار خودرا تكراركرد جواب دادند : جرا آقا ، جترشها روى ميز جامانده بود و
 عجب دورماى شده ! ازمر ينج نغر فقط يـنفر ييدا ميشود كه درستكار و اميز باشد و مال مردم را بس بدهد !


حق با متترى است
مدير كانه - جند دفعه كفتم مشترىهرجهبـكويدحت دارداحرا

بار جرز و بحث ميكنى ؟ آ
كارسونـ آخر اين آقاميكويد
مدير رسبوران آدم احمقى است .
كاريكاتور
بر ناردشاو نويسندمْمعروف ايرلندىدرخانهاى مهمانبود. هنگامى كه در سرسراى عمارت ميزبان مقدم او را تهنيت ميكفت شاو ناكهان تصوير خودرا درته سرسرا ديلو كفت: عجب شوخى تـى تدى بامن كردهاند

 نيست بلكهعكس حقيقى خودش در آينه مجسماست!

امتحان سيم
سيمكش ازبالاى بام رفقشرا صدازد وكفت :

حسن تو حهار سبيىا كه آوبزان است مىيينى دوتاىاز آنهارا
بادستهات محكم بكير !..
-حسن اطاعتكرد ودوتا از آنها راكرفت و كفت : خوبكرفير
 ميججيز... وسبــكث كنت :
خيلى خوب ، بسحالا مواظبباتى دستتبآندوتا سيمدبكر نخورد زيراتطعاً 7هز ارولت برت ازآ آنا عبورميكند ؛ خودكثى قرن اتم


- . . . .

 بكديكررا در آغوث فنرديم مارى از بالاى بل خودرا بدرون رودخانه

برتكردومن ...
و من بلا فاصله يقه بالتوى خود را بالا كشيدم جون واقعا هوا
خيلى سرد بود! ،
بدتر ازخودكثف



 جه ميكردى؟ $m$

دومى گفت واقعأ خيلىسخت وتحمل نابذير است من اكر بجاى

 راكردمامكه زندمماندهام واينههه بالايارا تحملميـكنم! فرق فيل ومسواك
 ازآنها ازديكرى برسيد: اكر كفتى فيل بامسواك جهتفاوتىدارْ اردءرفيقش فكرى كرد و كفت: اتفاقاً هيجنفاوتى باهم ندارند.

 حـاب هر تقالى
مهمان، بجهْ صاحبخانه را نزد خود طلبيده اورا نوازش كـرد و
 برويز كفت بلممن ازهوشنكهم كهبزر كترازهمهاست بهتربلدم. مهمان برسيد خوب اكر هدانه برتقال داشتهباشیى وسهدانه ديـكرمم بنو
 آقا ما دردبستان هميشه باسيبحسابميكنيم نه بايرتفال ! جكةٔ سقف اطاق
مستاجرى كه براى بيداكردن اطاق خالى ايندر وآندر ميزدوارد
 اسبت :س ازصاحبخانه يرسيد : „راستى آقا ازسقف ايناطاق هميشه آب

صاحبخانه جوابداد : هخير ، فقط دراوقاتى كه باران ميبارداجنين

* است
.
روزى ابو نواس شاعربذلهكو دربغداد محتسبىرا ديدكه مردىرا بازداشتكرده ميخواهد ويرا بسياستکاه ببرد وبراوحديند التماس تُاضاى بخشش ميكند. ابونواس نزديك شده بمحتسب كفت از

 ابو نواس بالافاصله دامن خودرا بالازد وآلت رجوليت خود
 محتسب منغعلد وخندهاى كرده آنمردرا رهاساخت. دير شده
در روزنامهاى نوشتهبودند بيكخخانم جوانوزيبا برایفروشندكى
 نوشتويكعكس دوران جوانىراهم ضميمها آن كرد وبنثانى آنمؤسسه



 رسيدن نامفُشما حر كت كردم . مدير لبخندى زده جوا جواب داد : درست
 آوردبل حالا دير شدهاست !

منشىدلسوز
تاجرى بس از آنكه نامه بسبار مهمى براى يـكىاز تجار بمنشى
 او مدتى درخصوص نامه فكر كرد كه آيا آنرا بفرستد يانه ؟ بالاخره


كرد ونامهرا ارسالداشت :

وفوت نمودم. وقتيكه ايننامهرا ميخوانى مندرزير خروارهاخاكخغئهام وبعموم دوستان تسليتعرض ميـكنم.؟!
درس منطق
استاذ بشاكردى كه براى درس ’منطن، امميتى قامل نبود كفت "براىمن مشكل است كهاهميت اين درس مهم وعملى را كهدر نـيرومنـد كردن ذهن وفكر انجامميدهد برایتو بيانكنم ولى وسعىمينمايم آن را درضمن اينداستان بتو بفهمانم :
فرض كندونفر مردكه يـكىتميز وديكرى كثيفاست ازدودكشى
 شاكرد كفت دمسلماً آ آنكه كثيف است،
استاد كفت : "يشتر دقت كن مردتميز رفيقشرا مى ميند كهجقدر
كثيف است وبالعكس ، حالا كداميك بحمام خواهندرفت؟ •
شاكرد با اطمينان تمام كفت : > فهميدم ، مرد تميز رفيق كثيفش
 خواهدرفت، درستاست؟، $\Gamma \varepsilon$

استاد جوابداد : هخير عزيزم ، منطق بما ميكويد هر كزممـكن نيست دونفر جنان از دودكث بِيرون آيندكه يـكىيراكـ وتميز وديكرى حرك و كثيف باشد.

## رِياكارى و دور نتگى



 كه تو بااو خيلى وميمى هستى! منوجهر جوابداد : البتّ إينطور وانمود ميكنم ولى قلباً ازاو متنفرم !

## دوایخخواب

مردثهنزد يكبزشك رفتو كغت آقاىدكتر ، جندشباستخو اس
 آنخوابيدهاندواردميشوموتامنباطيات قدمميكذارم دخترهايبدارميشوند واز دردبكرى فرارميكنند. دكتر كفت: خوب،حالاميخواهيد دورائى دبدهم كدديـكرازاينخوابيا
نبينيد. وى جوابداد :

ـ نخير آقاى دكتر ، ميخْواهم كارى كنيدكه ديكر دخترها فرار

## كنتراتْ:ـى





مدت 7 روز خلت كرد .
كنتراتحى كفت : تقصيرخودشبود اكر آر آنرا بمن كنتراتميدادمن
دوروزه تمام ميككدم وتحويلن ميدادم!
صحبت هنعام رقص
شخصى درمجلس جشنى جانم جوانى را برقص دعوت كرد وضمن


 براى خاطر دندانهاى شهاست كه اين عرض را را ميـكنم ! تكامل قوانين
خليفهُ عباسى براى جلو كيرى از هفاسدى كـه در تار تاريكى انجام



 با(ناصله اورا كرفته نزد داروغه بردند وازاو بازخواست كردند
 نـكردهام واينفانوس من است . جون حق را بجانب او ديدند ويرا رها
 شب ديـكر بهلول شمعى خاموش درفانوس كذاشتهبراه افتاد مجاندوا اورا
 نشده وفانوس شمعدار دردستدارد. إين بارنيزحن را بار باو دادند و ور در روز

بعد اعلامكردندكة بايد شمع فانوسا روشن هم باشد . مزايده
 اوضاع دلكِيرشده درصدد چاره جونى

همراه او بود بيشخوانده و باو كفت :
’یسرجان اكُر تو نـكذارى بابا بزركت وقت صحبت من بخواب
-رود هردفغه يكريالل بتوميدهم



 پسرك كغت : صحيح ميفرمائيد ولى بابابزر كم حالا هفتهاى دوريال بمن ميدهدكهبكذارم راحت بخوابد . فحاشى درحضور بدر
يكروزحسن ورضا كه دو برادر بودند ودراطات مجاور كتابخانه هدرشان بازى ميـكردند سر يك موضوعى دعوايشان شد و بنا كردنـد بيكديكرفحش دادن : حسن فريادكنان برضا كفت : توخرى ، الاغى ،
 خرسى ، خوكى ، جانورى .
ناكهان بدر باتغير فريـاد زد : بله ، يعنى چــه ؟ يس من اينجا
جكارهام
ry


فيلسوف و زنش
ـ خانم ! مثل اينكه شمارا يكجائى ديدهام .

- خاك برسرت، ما الان باهم

از خانه بِرونآمديم !

 صدا بزند . فاطمه وقتى وارد شدكها آقا داشت دنداندانهاى خودرا مسوا مراك ميكرد .
بدون اينكه حرفى بزند بر كشت ـ خانم برسيد : خوب، جطور آي شد ، الالن مى آيد يانه ء فاطمهك كتت : البتهكه مى آيد، داشت دنداندانهاى خودرا تيزميكرد !
كليد و جاى كليد
شخصى آخرشب مست ولايمقل بخانه بر كثت وكي وريد ورا را ازجيب بيرون آورد وهرجه كوشث كرد
 بيرونكردهكفت اكر كيدندارىميخواهى كليدرا ازهمينجا بايائنييندازم تا دررا بازكنى. مستكفت كليد دارم اما جاىكليدرا بيدانيكنم اكر نميخواهى با بايز بياتى جاىكليدرا بائينينداز ! تشكر بموقع بس از اينكه آتش حريق خاموششد دهقانىكه خانهاثسوخته

بود اين آكىىرا بروزناهُ محلى داد تا درمقابل زحتتى كهممسايگّان كشيدهبودند چابِكند :
 زحمتى كه درفرونشاندن آتشى كهخانهمر اتاريشه خا كستركرد كشيده ـ أد اند تشكرميـكنم! •
يادتارى
مردى از رفيق خود صد تومان قرض ميخواست ولى رفيقش انـشتر الماسى راكه در انـكش وامخنواه بود نشان داده كفت از رفتار

 خودرا بر آوريد خودرا ناراحتكرده بقرض متوسل مبيشويد وتازهبراى وانى

 كفت بسيار خوب بـول منهم ياد كارى بدرم است و نميخوامم از دست بدهم !
رسوانى دروغ
اميرىبود كهبعادت شراب خوردن مبتلا بود يـكروزدرماه رمضان مرد زاهد نمائى نزد وى رفته كفت ديشب بيغمبر خدا را صلى الشّ عليه و ور


 مى بندى بيغمبرهر كزهنين بيغامى نميدهد ـ زاهدكفت بِّبه دليلميـكوكى rq

دروغاست.كفت باين دليلكه توميكوئى ييغمبرفرمود كمترشراب بخور
 هركز برخلاف قر آن ودستورخود دستور نميدهد قضاوت كودك

مادرى جوان بِّهُ شير خوارش را شستشو ميداد كهدراينهنـام دختركوجك همسايه از در وارد شد و بتماشاى اينصحنه هردواخت ودر دست اوعروسكى كه يك باو يـكدست نداشت ديده ميشد .


 معلومات عربى
از دانش آموزى برسيدند زبان عربى ميدانيد ؟ جواب داد آرى .


 برسيدند خوب به كوسفند جه ميـكـويندْجواب داد اد اتفاقا كوسفند راهم نميدانم ولى به بز يك جيز بيخو بي ميكويند ، صبر كنيد ... يادم آمد ... ميكويند "ميش" ؛
اصول دين
در يكى از بلاد فرنكك كشيشى بود كه ببازى ورق عشت زيادى
 بود با عجله باو خبردادندكه جمعيت در كليسا منتظر موعظة اوهستند .

ككيش بلاناصله ورقا را در آستين بلند خود جـاى داد و براى موعظله
 و ناكهان ورقهاى بازى ازآستين او بيرونريخته وسط جمعيت براكيراكنده


 سجس بكودك 1 سالهاى كه يكى ازآن ورقهاردا برداشاشتهبود كفت : اين جه ورقى استكه دردست دارى ؟
كودلٌ جواب داد : ورت بنىى خاج است .
كشيش با(فاصله برسيدخوب اصول دينت حند تاستك السودك كفت نيدانم .آنوقتكشيشمستمعين را مخاطب ساخته كفت ايهالنا


 بايد بيشتر درتعليمات مذهبى فرزندان خود مراقبت نمايند .

## جراغ برق

 بار بشهر آمد تاكارهاى خودرا انجام شد شب را در مهمانخانهاى بماند . . منـكاميكه بيله باز كشت باحالى الى شـكايت آميز كفت : ششب را نتوانستم بخوابم جو نكه جراغ اتات تاصبح
روشن بوة .‘

زنش كفت : دراستى كه ديوانهاى بيش نيستى خوب مرد حساهى
*. ميخواستى فوتش كنى خاموث شود

 بودند !
Tدم زرنك
شخصى بسازمراجعت ازسفردريا سر كنشت خودراتعريفـميكرد وغرت شدن كشتى و مسافران را شرح ميداد وميكفت كشتى ما بس از
 كابيتان دوحار سانحه شد و باتمام مسنافران بيش ازاينكه فرصت نجات
 حضار تعجبكرده برسيدند جطور ازتمام مسافران فقط شمانجات يافتيد كفت : جونـكه من قدرى ديررسيدم و كتنى سرساعت ازاسكله حركت


زه ماه ديتر
سربازى بعنوان اينـكه وضع حمل زنش تزديك است از فرمانده
 و درضمن ازاو يرسيد :


وكفت : ـ سر كار ، نه ماه ونه روزديكر :
جواب شريح قاضى
روزى شريح قاضى نشسنهبود كه زن وشوهرى براى عرض دعرى نزد او آمدند ـ زن كفت جناب قاضى اين شوهرمن عنين است و كارى از

دست أو برنمى آيد ومن جوانم و ميخوامم همسر مردى باشم حالا خود تضاوتكن ودستور فرما تا مرا طالق دهد . قاضى رو بشوهرنموده كفت
 حجتى قاطع بردروغ او دارم اكر اجازه فرمائى همين ساعت مانی ماند ستون آهن سختكرده درمشتت نهم شريح قاضى كفت هميز اندازه كفى اسراست كه مانند شاخهابى جوبكنى و درفالان زنت نهى تا شر توراوخودرا از از سر ما بكند .
نامآهنك موسيقى
شخصى نعل ميكرد كه در رستورانى با جندتن از دوستان شام ميخورديم ودسته موزيك رستوران قطههاى را كهبـكوث ما آشناميآمد
 صدا زده ازوى خواهش كرديم كهيرسد ار كسترحه ميزن هـ خرامان بآن سر سالن رفت و مانند فاتحين ميدان هانى نبرد بر برك كفت: نويالون،ميز نند .
تلفن اززليسى
شخصى آشناى خودرا ديد كه با عججله ميرود يرسيد خيلى عجله
 وبخانم اطالاع بدهمكه ظهر درمنزل يكى ازدوستان مهمان هستم وبنانه

نميروم.
آنشخص كغت : همين بغل توى اين مغازه تلفن عمومى شست بيا
صحبتكن ! جواب داد : نه من ديروزديدم بااين تلفن انكليسىیصحبت ميكردند ومن وخانم هيَحِكدام انـكليسىنميدانيم . $\varepsilon r$
علاج بيخنوابى

روزسومبازمريضبدكترمراجعهكرده كفتآفاىد كتردستمبدامنت

 شمردم ولىديكرموقعبيدارشدنم بود ـ د كتر كنت خوبتمصير ازخوردتان انـان است اكر استقامت بخرج دهيد وتاينجاه هزار بشماريد حتماً خوابتان خواهد برد !
خدا بر كت بدهد
شيرفوششى شرح ميداد كه من ينجاهكاو ماده دارم و روزى يك ريك خروار ونيم شير ازآنها بدست ميآيد. برسيدند از اين يك جقدرث فروش ميرودء كفت تقريباً دوخروار شير فروخته ميشود و بقيه را تبديل بماست ميكنـيم
رازطولعمر
از بيرمرد نودسالهاى برسيدند علت اينكه شْمازياد غعر كردمايد
حيست؟ وازجه حدس ميزنيد ؟
 هنوز ميككرب كشف نشده بود؛
اصطلاحات
دندانساز بمريضش كفت: جقدر دندانهاىشما سيامشده ، آيادودى هستيدء بيمار كتت: خير قربان رنـكم سبزهاست نهدودى ـ د دكتر خنديد وكفت :نه ، متصودم ايناستكه اهل دخانيات مسنيدء بيمارجواب داد : ها امللواسانات هستم! بزشك كفت": عجبمن جهميرسم وشماجهجواب

ميدهيد ميخواممبدانم توتون استعمال مى كنيد ؟ دود كن هستيدعمريض كفت: دود كش روى بخارى است، آثا اين جهطرز ستوال است مـر اسرد حسابى بكو سبكارميكتى يانه تابكويم كه ديشب تا صبح مشغول بودم وميل ندارم!
متلك اصفهانى
يكروز صبح زود طلبهاى ازمدرسه بيرون آمد تادربازاراصفهلن خربزه بخرد ولى حونهنوز غالبد كانها بسته بود آمد تارسيد بميدان
 رفت وجند خربزهرا جابجاكرد ولىنیسنديد تاينـكه روىبار خربزهالى را ديدكه سرش تركيدهبود وبنظرش خوبآمد درترك خربزهكرده قدرىاز آن جشيد وجونديد بيمزه است ازيخريدن آن منصرفشد . فروشندهُ اصفهانى طلبه مـكدر شدهبود بالحنىتند بطلبه كفت : آخوند اكر اور اولصبح كسىى


 هى كرد وزود ازطلبه دورشد. عيب كراوات


د كاندار بمشترى تازمبدوران رسيدمميكويد:آتا ، اين كراواوات جه عيبى دارد كه يس آوردق ؟ مشترى جواب ميدهد : بد نيست اماكمى بكردن من كشاد است :
と。

رقابت دوهمكار
يكشب همينطور كه ملايزفل خواببود فرشتهُ كوجكَى ببالينت


 هرجه تو بخوامى دو برابرث را به رقيبت ملا شهمون ميدهم ، حالا -هرجه ميخواهى بـكي مايزقل لحظهاى فكر كرد وسبس كفت : ای فرشته آرزو ما ،

مرا ازيكجشم كوركن !
حسادت و همكارى
دونفر پرشك كه دريكرشته تخصص داشتند باهم خيلىوقيب و
 كرفت .ديكرى به ازحسادت سخت معنب بود دايماً بى ببانهمميكشت تا تا
 شكه است و اكر با او روبرو شوى ناجار بـايد او را بروفسور خطاب كنى دكتر جواب داد : نخير ، من بآن الاغ نهمميكويم: آقاىهمكار! دو دروغغتو
دورفيف شرط بستند در كوتاهترين جملal بزركترين درين دروغهار

 بود ولى شينـكه بطبقه دوم عمـارت نزديك ميشد زندكانى مشقت بار

زن ودو فرزند خودرا بس از اين انتحار بنظر آورد وراضى نشد آنها را
 دومى كفت : صحيحاست آنمرد من بودم ! وصلتبافاميل

در بكمجلس مهمانى كه عدهاى خانم ها و بحههما حضور داشتند يكى ازمهمانان دختر ششساله صاحبخانهراصدازده نوازش كرد ور ور كفت خوب ميلنجون ميل دارى فريدون بسرمن شوهر تو بشود• هـينبساز
 كفت برایاينـكه آدمنميتواند باهر كسىعروسى كند مـكراينـكه ازفاميل

 از يكففاميل نيستم نميشود؛
نامز دو تفنك
عدهاى سرباز مشغول مشف تيراندازى بودند. فرمانده يسازآنكه
 آنها امركرد يكبار تفنـكى را آتش كنند . ينكى ازسربازان وقتى آتش


 آخر سر كلا نامزدهن كى اينطور للكد ميزند، اونقط كازميـكِيرد : دعاى مؤ ثر
زاهدى كندمى بآسيا برد كه آردكند آسيابان كفت حالا وقت \&

ندارم. زاهدكفت اگز كندمرا آرد نكنى دعا خواهم كرد كهبرتو و برآسياو الاغتو بلا نازلشود ـ آسيابان برسيد مكرشما هرجهدعاكنيد

مستجاب ميشودء
كفت بلى . كنت بس در اين صورت دعا كن كندمهايت آرد

ولخرجى حافظ
معروفاستكهوقتى اميرتيمور ولايت فارسرا كرفت وشامنصور راكشت ازاحوال خواجهحافظ جوياشد گغتند حافظ تنـكدستومنزوى شده است اورا بحضورطلبيد همينكه حافظ نزد اميرتيمور رسيد امير با

 تمام كشورهارا خرابميكنم تا سمرقند وبخارارا مععور كردانم آنوقت تو اين دوشهر بزركرا يِكخالل هندوى كوحاك ميبخشى ؟! خواجهاحافظ كفت : بطوربـكه ملاحظه ميكنيد ازممين ولخر جيها و كششادبازيهاست
 و دستور داد براى حافظ مستمرى قابلى تعيين و آسايش وبى را تأمين

باستا نشناسى
يـكى ازاستادان دانشكدءّباستانشناسى „آتن، هنكاميكهخرابه هاى معبد دلفىجا ييكى از شخضصيتهاى برجسته امريكائى نشاندادهودر بارة كار باستانشناسان توضيحهائى ميداد بار كفت : " آن مجسمه ها


امريكاكى مذكور باحالتى شكفتزده كفت ’ راستى عبيبست ! آياخود مبد را مم از زير خاك بيرون آورديد ء \& استاد باستانينال كنت : آرى
مردتهاشاجيى بشنيدن اينسخندرفنكرفرورفت ومدنى خامورثماند آنكاه جنين كذت : من درايتالباهم عينهمينرا ديده ،

رسم وعادت مردم قديمرا كهبناهابثان را زيرخاك مدفونهيكريكدنده؛ شعر يانهاشى


 نه اششارنرا نخراندهام اما نتاشيترا ديدمامب آدمهاى طمع كار
 بعاشهت طهاع تثيه ميكنتد ذيرا اشهت مردكبسبارطـع كاربود ووفايع شيرين ازاونغل شدهاستر







بعد جون بخانه رسيدم يس از لحظهاى ديدم در ميزن ند در را كشودم
 ازآن تخم مرغها براى ما هم بغرستيد ـ وانصاف دادم كارتراست .
وامتزذارى
شخصى بيكى از رفقايش كفتآقا راستى آن صد تومان كه از من كرفتى بده ، لازم دارم . بدهـار كفت : كدام صدتومان ء זكى ازشماكرفم كفت آن شبكه مست بودى !
بدهك大ر لبخندى زده كفت : آهان يادمآمد ولى اكرنظرتان باش با آنرابشما ردكردم . طلبكار كفتكى ؟ جواب داد : ״موقمى كمشما مست

بوديد !
جواهرفروشى
آقاى مدير جواهرفروشى جلوه جّند روزى بود دشتنكردهبود و آنروز بانتظار يك مشترى خر بول دم مغازه ايستادهبود وفـكرميكردود






 بنده زاده صورتبـيرد سس قدي فكر كرده بجواهرفرزش كفتناهِار

بايد شوفر را بفرسنم ازخانه هول يـياورد و خانم هم تاحواله نباشد بول
 مارك دار كه باعث اطمينان خاطرخانمم ميسود بطورديكه ميسكويم مرقوم فرمائد تابرود بوليياورد .
 بالافاصله قلم وكاغذ را بدستكـرفته كفت بفرمائيد . مشترى كفت مرقوم بغرمائد رخانم جان عزيزم من الان درجواهرفروشىمستم وميخوامرجند









 دستور زبان
آموز كار فعل ״رفنن، را صرف ميكرد تا بشاكردان صرفكردن

 T(0)

آموزكنت : بله . آموز كار برسبد : شرح بدهبيينم جه فهيدى ؟ شاكرد كفت : فهمدمكه مهه ميرويم وهميحكس اينجا نيمياند . تخيلات دومست

 بواسطهُ حكومت نظامى كافه تعطيل شد بيرون آمدند ومست لايققل براه

افتادند .
هوشنكك كت : منوجهر بين خيلى ازشبر رفتهاست ورفتنبمنزل

 اطاق كه داراى دوْتختخواب بوددرفتند اما شدت مستى ودوار سرار سربآنها اجازه ندادكه جراغرا روشن كنبد وباللباس روى تختخواب افتابد

 الظاد عغيده كردندكه در اينصورت بايد تختخوابرا ازوجود اين سر خرها باككنيم .. يالةّ.... تزاع سختى در تاريكى آخرمنوجهر برهوشنكتغلبهكرد واورا از روى تخت بزمين انداخت ور ور


 بلندشو يا بيلوىمن بخواب!

جوانى آموزشکاله خلبانىرا بخوبى منرانده وهوانورد قابلىشده بود ـ هـكاميكه ميخواستث ممراه دسته هوانوردان جنكجّو بمأموريت جنكى برود مادرشاورا دربغل كرنته وبا لحنرقت آميزى اورا نصبحت
ميكرد كه :
" يسرجان سفارث مادرت را هركز فراموث مكنن، هميشهخيلى
 خدا لعنتش كند
موقعىك ميان دودسته ازاعراب جنكـسختىووتوعيانتهبودمردى را ديدند ازميدان جهاد فرارميكند شخصى بدو كفت اى نامرد بیغيرت


 فلانى كثتهشد خدارحتش كند.

## راه زندان

شخصى دماتى وارد شهرشد ازيـكنر برسيد آقار إمزندان كدام



 معاينه
دكتر منكام معاينه بمريغ كنتْ زبانشما بالكنيست، ديروزاشتها or

آمده بودء مريض جوابداد : آقاى دكتر بنده ديروز ازصبع منزل نبودم نميدانم آمده ياخير !د كتر كفت شماملتفت نشديد منجه گفتم ، ميكويم ميل بغذا داريدء ومريض جوابداد : خدا انشاءالهُ زياد كند مرا شرمنده
 معجزء زن
زن بشوهر كنت : نتاكن ، در روزنامه نوشته اصت كه مردى

 واقاً معجزه است:
شوهر كنت : بله، ابنكه هيزى نيست منمردیىرا ميشناسمكه در
 دوسال نهتنها تـام سواد خودرا ازدست داده بلكه ديوانه شدهاست انـا جاییاقهو


مشترى - اين قهوه است يا جاى ؟ اينكهمزهاش مثل كازولين است.
قوهجى ـ اكرمزء:كازولين
ميدهد قهوهاست، جو نـكه چابهایى ما مزء سيب زمينى ميدهد.
شرابوختت
مرد عربى كه بنوشيدن شراب خرما معتاد بود و از نكته سنجى


از جنابقاضى بيرسز . اياس كفت يرس . كفتِ اكر كسى شرما بخّورد

 اكر بعد ازآن مدتى در آفتاب بنشيند ضردى دارد

 اياس كفت جواب اينرا ازخودتمييرسم آيا اكر قدرى آب برتو


 مىشكند ويدرم را درميآورد ـ قاضى كفت حال خرما و آب هم ممين
 وقتى شراب شد قانون شرع را مىشكند و تازيانه را براى تو فراهم ميآورد .
علامت مخصصوص
مردى ازخانه خارج شده وتادوروزبازنتششتهبود خانمـنازنقدان شوشر بيمناكششه بكلانترى جريان را اطالاعداد ـ روز بمعد خانم را با بـه كلانترى خواستند و كنتند جون اطلاع داده بوديدكه شوهر شما منقود
 شماست ياخير ؟ آيا شوهرشما علامت مخصوصى دارد شود ء خانم كفت : بله ، شوهرهن لكنت زبان دارد و و زباد بلند حرف ميزند !

جواب حـابى
افراد خانواده و مهمانان سر سفره نشسته بودند. بسر كوجك



كهخورش سبزىبردارى مكرزباريان ندارى؛ بسرك جواب داد : جرا ، اما آخر زبانم كه از دستم دراز تـر

نبست !
در حراج عمومى
در جايكاه حراج عمومى رندانعيار كيف بول مردوكرا ازججبش
 منهز ار دلار بودكه هر كس آنرا فوراً بمنبر كرداند •مזردلار باوانعام م ميلمس
از تهالون مردى دستشرا بلندكرد وكفت Yoo دلار ـ ـ شخض
 خنديدند .
هرمزان و عمر
هرمزان يكى ازجمله شامزاد كان عجم بود كه بر زمران خلافيانت ععربن خطاب باسارت اعراب در آمله بود. موقيـكمهرمز انرانرا بمجلس
 من بسيار نمنهام اول بمن آببدهيد وسبس خودودانيد .
عمر دستور داد قدحى ير ازآبكرده باو دادند ـ هرمزان ان ظرف


كنتد جرا آبنميخورى . كمت شنيدهامك شها بيرحمستيد و ميترسم يش از اينتكه اين آب كوارا را بنوشم خونمرابريزيد.عيمر كفت مطمتن

 عمر كفت اورا بـكشيد. هرمزان كفت مـكر توسوكند يادنـكردى ومرا امانندادى ؟ كفت بلى تا بعد از خوردن آب امان دادم هرمزان كفت بسبار
 ممهاث درخاك فرورفته حالا خوددانى وتول و سو كندت . عمر خودرا
 زيركى و حيله از من امان يـافتى و خود را از كشته شـن رمـائى بخشيدى .
رزيمهاى سياسى

 واضافهكرد : اكر كفتيدكه رؤيم فرانسه درِ آن موقع حهبود ؟ يكشاكرد

حاضرجواب اظهارداشت : رذيم نباتى ! مثّل استاد
استاد دانشكاه ميخواست بديدن يكى الذدوستانش برود ونهانى كامل ازاو كرفتهبود . بدبجتانه عينـكت را درخانه خود جا جا كذاشته بود بود وباينجهت نميتوانستكانشىالالى كوجهمارا بخخواند . سر كوحهاى رسان رسد كه كهان ميبرد منزل دوستت در آنبا باشد ، جون تتوانست اسم كوجه or

را روى كاشى بخواند به بسر بحه ولـكردى كه ازآ آنجا ميكنشت كفت :

بسرك كفت : نميدانم آقا، بدبختانه منهم مثل شماسوادنها مندارم !
عغرخواهى
درمجمعىعدهاى باعقيدهُ شخصصى مخالفتكردند اونى اوهم عصبانى

 كهآن شخص ازجاى خود برخيزد ورسما عذر بخواهد و حرف خودر درا



بكيرد بسبلند شد و كفت :
آقايان ، خيلى معذرت ميخواهم و اينك حرف خودردا كه بار باشتبا. ازدهانم خارج شد اصلاح ميكنم . مقصود من اين بودكه نصف اعضانى ابن انجمنبقدر كاو مىفهمند ؛
لطيفهُ شكسبير
شـكسير غالبأ سر بسر يهوديها ميكذاشت در يك مجلس مهمانى شكسير كفت : راستى آخرين خبر مهم را شنيدهايد ؟ خضار كفتند : نه ، ،
 انكليس دردريامشغولحركتبود يك مامىبزر كك سرراهبر كشتىكرفت ناخدا يك سبد برتقالبسمت مامى برتابكرد كه باينوسيله ازشراوراوراحت
 با مشورتكار كنانكشتى يك يهودى رابلريا انداخت ومامى اورا بلعيد

و بازجلوكشتى را كرفت . ناخدا اين دفهه قرعهكهيد و يكنغرديـكررا


 يهودى سبد برتقال را دردستكرفثه وبامسيحىبرسرقيمت آن حانهميزند وميخواهدآن برتقالمارا بمسبحى بفروشد ! اثتباه خيكى

درزمان سابق شخصى ميخواست قاضى شهرى
كه تاسبيل وزيرمربوط راجربنـكند بآرزوى خود نميرسد ـ يسخيكى



 روغن اسثفاده كنتد ديدندخيك بر از ماستكنديده است ـورا وزير بقاضى

 اشرف را ازسرجان نثار كوتاهنـكند درابلاغهيجكـونهنغلط واشتبامى رخ نداده اكر اشتباهى باشد درخيك|ست !
زن شيطان

شخصى ازواعظى يرسيدكه زن شيطانكيست واعظ اورابنزدخود خواند ودهانخودرابكوناونزديك نمود و كنتممرديكه احمت اينجه سنوالى استكه از من ميكنى من جه ميدانمكه زن شيطانكيستهآن 09

شخصس بجالى خويش بركشت مردم از او برسيدند كه آقاجه فرمودند جوابداد هر كسى" ميخواهدبفههد برود ازخود آقا بيرسد ؛ تماثاحى هنر مند
يكى از بازيكنانسيرك باشيرى مشثول بازىبود و درضمن كلوله قندى را بادست خود دردهان شير كذاشت ـ شير بدون اينـكهآزارى باري باو

 حالت عصبانى كفت : بفرمائيد جلو و امتحانكنيد . تماشاليى جواب داد

 برخورد و بصداى بلندكفت : باشد تا بيرون سيرك خخدمتت برسمبوهمه خنديدند

كهنه و نو
درخانمُشخص نروتمندى كهبصنايع ظريفه عالاقة تام وتمامى داشت نو كرمشغول جارو كردن سالن بذيرائىبود ـ اتفافا برانر بیى مبالاتى بيك وني


كلسهبكلى خورد شدهبود .



 كهنه بود ، من اول خيلاكردم نو است ودلم برايش ميسوخت !

بحرفTآمدن بیهه
شخصى ازرفيقش كهفرزندى نه ماهد داشت برسيد : حال كوجولو جطوراست آياحرف ميزند ؟ بدرطفل جواب داد : نهزرْفيت ، لازم نيست حرف بزند ، فرياد ميزند وهرجه ميخوامد باوميدهيم ر هزثـك روانثناس
دوتن از روانشناسان معروفكه كارشان تجزيه و تحليل حالات روحى مبتلايان بهيماريهاى روحى بود هردو دريك عمارت منزل داشتند




 چانه كه ديـكررمقى برايشباقىنميماند ! ؛ روانشنالى هفتاد ساله كفت : ״بله ، بيماران زياد حرفميز

جه كسى كوشش باينشرح حالهابدهكراست !؛ شجاعت باقيمانده
نهروف استكه مردمكاسكنى خبلى ميل دارند خودرا جنكج وشجاع معرفى كنند ومخصوصا غالب صحبتشان ازفدا كارى وجانبازي
 رن دادهبود ودرجنـك تنزبتنفاتح شدهبودند وعدهُ تلفات دشمن بهـ . .

 71

دومى كمت منهم درحدود دويست و بنجاهنغررا هلالك كردم . سومى كفت صد و بنجاهنفر بقيه كشته شدكان دشمن نيز بدست عن نابود شدهانه . سبس از خهارمى كه قيافهاى موقر داشث و اوهم همواره دم از شجاءت
 جيزى براى او باقى نمانده فنكرى كرد و كمت : من ، من در آن جنـك كثته شدم !

اثبات بى شعورى
رفين اول ـكمان ميكنم تو بيتع جيزاعتقاد نداشتهباششى !

 خط بر ناردشاو
يكى از دوستان برناردشاو نويسندهُ معروف ايرلندى از خـر ار ايراد ميكرفت و ميكفت خط شما مم مثل خط ״موريس، نقاد معروف
تثاتر خوانا نيست .

شاوجواب داد : بلى ، فقط يك اختلاف درميان اسث وآنابنست
 نيست ولى مال مرا بس ازجالي ممه ميخوانند . تقاوت


 ختلك شود . يس هردولخت شدند ودوباره شروع ببازى كردند دراين

موقع بسر بجه نكاه تمجبآميزى باندام دختركوجولو كرده و كنت : جيزعجيبى اسث ، من هيج تصورنيكردمكى امريكاكيها إنقدر با ما تفاوت داشنهباشند .
 صداقت مشترى- من غذاى باين كندى را نميتوانم بخورم، بكوئيد مدير رستوران يايد بينم • راري كارسونـ فايدهندارد، جونكه اومم نيتواند بخورد .

جهنم
كنكرة ممالك متحده: امريكا براى يك كارفورى شبانه جلسهُ فوت
 ع صبح قرار براين شدكه مأمورين بمنازل اعضاه غابب بروند وآنها را را بحضور درجلسه دعوتكنند .



كه جرا مزاحم شده وزود ازنزد اوكم شود و برود بجهم .

مأمور بتالار جلسه بر كثته باصداى بلند خطاب برئيس مبلس
 بيدارشانكردم ولى ابشان با نهابت عصبانثث مرا روانه جهنم كردند ... 7

منهم مجبورا باينجا بركثتم و ...
بقيه صحبت مأمور درصداى خنده وقيهُه نمايندكان از يِّ رفت
و با(فاصله جلسه تعطبل شد .
ميز خالى
جوان شبك بوشى وارد كافهاى شده ده ربال به بيشخدمت داد . ييشخدمت هرسيد : ميخواميد براى شما قبال ميز تيهـ كنم ؟ جوان شيك


دوخانم إنجا ميآيم بـكويد ميزخالى وجود ندارد : جواب دندانشكن
ازابوالعيناءك مردى نكته سنج و حاضرجواب بود برسيدند هيج ازحاضر جوابیىسى تمجبكرده باشى و درمانده باشى كفت آرب روزی

 هستى تو،منهم ميخواهم مثل تو يسرى داشته باشم آيا ميتوانم تو را از يدرت بخرم .آن كودك فورا درجواب كفت : نه فروختن من محال است
 من برايت بسازد ـ يس ديكران هم خنديدند و هر كز در درعمرخود تا اين

درجهشرمندهنشدهوبوم.
هنرييثه ونويسنده
ستارة معروفى كهدرشيطنت ومتلك كوئىشرهبودبخانمنويسندهاى وري كه ازدوستانش بود برخورد . وقتى صحبت از آخرين انرخانم نويس بميانآمد ستارة شبطلن بشوخى كفت: كتاب خوبى بود املجه كسى آنرا

براى شما نوشته بود $\ddagger$ خانم نويسنده در جوابك كفت : خوشوقتمكا Tنرا بسنديدهايد اما نـكفتيد جهكسى آنرا براى شما خواند ؛؛ اشكّ حثم
 ميزد سخت سرزنش كرده بود و بحه زار زار ميكريست . مادرش متأنر شده شوهرخودرامل(مثميككردكه : برو بحجه را دلدارى بده ، جهاندازه تو يرحم مستى نیى بينى جقدر اشـكـك ميريزد :
 تركببات عمده́ آن عبارتاست ازمقدارى آب نهك وكمى ملح فسفر ؛ وكيل مجلس
يكى ازو كلا بسازنطق برحرارتى
 با خياطى كه لباس براى او ميدوخت بواجه شده و اين كفتكو بين آنها

كذشت :

- خباط : ـآقاى و كبل محترمآيا صورت حسابى را كهخدمتشما فرستادهام بلست شها رسيدهاست ؟
ـ وكيل مجلس كه هنوزنحت تأثيرجلسهُ علنى ونطق هيجان آميز خودبود كفت: البنهك رسيد وباكمالمسرت بشما اطلاع ميدهم كهدشوره اول آنم تهام شدهاست !
زندمى يكنواخت
شخصس بارفين خود اززندكى خود صحبت ميكرد واورا ازتلون برحنرميداشت درضمنمبكفت : درست يست سال استك من باوالده 70

بحهها ازدواجكردهام و درظرف اينمدت درست مثل روز اول زناشونى
 ميزنى مكرهمين ديروزنبودكه بالو مشاجره داشتى و يسرت از وحشت بكوجهدويده همسايكان رابرای وساطت خبرميكرد $\ddagger$ چجطور
 فرمابششما صحيح است ولى آخرمشاجر: ما ازهمان روز إول زناشونى انى آغازشد :
مكرمردان يا زنان
حكايتشدهاست كه درزمانقديم بيرمرد طماع وخسيس ونْورى بود موسوم بحاجى كنس كهثروت سرشارى جمع كرده ووارثى همنداش درّ باوجود اين تاسن شصت ساللكى همخنان يكشاهى را را روى صد دينار


 بود كه تا ممكناست صرفهجوئى كند .
 كاهى اطات حاجى آقارا جاروب ميزد و لولة جراغ اور اورا باك ميكرد كوزهاشرآببميكرداماجونبدون مزد بودحاجى آقاخيلى آلى آوشش ميامد اين زن كه هيحِوقت رنكـ شام وناهارحاجى آقارا نميديد آنتلرمهربانى آنى
 قند داغ از سماور خودش براى حاجى آقا تيهـكرد و اتفاقا حال حاجى خوب شد و كفت دست شماخيلى

ننه خديجههم موقع را مغتنم شمرده كفت حاجى آقا من محفن ثواب اين كرهاراميكنم وجون شما مرد خوبىهستيد ميدانم كهنواب دارد ايكطث
 براى آخرت خود ثوابى داشته باشم . بدينوسيله حاجى را كول زد و و او را عقد نمود و مدتها مجانى براى اوخدمت ميكرد تااينكه دوباره بهاجى


 يس فكر بكىى كرد ورفت بسراغ عهونوروز يينه دوز . قيافهٔ عمونوروز



 حاجى آقا شها را ميخواهد همينكه آمدند دور رختخواب تو نشستند تو
 ومن ديكرساعتآخر عمرم است شها شاهد باشيدكه اكرمن مردم تمام
 مردمكه رفتند ازجايت حركت ميكنى وصد نومان ميكيرى و ميروى بسلامت .
عمونوروز قبولكرد وكفت ساعت سه بعدازظهرميآيم ننه خديبه فورى Tمذ حاجى بدبخت را كشانكشان برد در صندوقنخانه ينهانكرد $7 \%$

وعمو نوروز سر وعده حاضرشد و بجاى خاجى خوايد و بنا كرد ناله

 باخدائى است ميخواهد جلوشما صحبتى.بـكند وتكليف شرعى خلمودرامد امحض احتباط عهل كند همه اظهار تأسفكردند و كُنتد حاجى آقا خدابدندهد

وانشاءالهّ خِيراست حه فرمايشى داريد ء
عونوروزقدرى آه ونالهه كردهكفت بله همه ماها بالاخره يـكروز لبيك حق را اجابت ميـنيم منهم ديـكرعمرخودرا كردمامام وهيخوامرشمها را شاهدبكِيمكه اكرمن مردم تهام دارائى مرا نصف ميكنبد نصفآنرا نرا
 بككردن من حت دارد نصف ديكرث را هم بدهيد بعيالم ننه خديبجه كه زن مؤمنهُ عفيفهايست وديكرهيحِكسى را ندارم والسلام ..آخ ... واى خدا ... مردم همسر بزيرانداختند و بعد ازساعتى برخاسته بهنه خديجه






شده كفتخاك برسرم شده وشوهرم مرده است يائيد بدادم برسيد . همسايهما جمع شدند وحاجى را بردند بخاك سبردند و بيمردر هاى محل جمع شده مطابت وصيتحاحاجى اموال اورا بين عمو نوروز و

نها خديجه تُقسيمكردند
موقعىكه راوى اين حكابت را نتل مبكرد مبكفت منوزهم ننه
 تصهدفِ ماثين راننده تاكسى عابرى را مصدومكرده بعد باو تشر ميزد :آى بير
 من راندكى راخوببلدم و بيستسالاست مر شوفرم . عابرجواب ميداد : اتفاقا تفصير ازتو است زيرا من يياده روى را

خوبببلدم وشصت و بنج سال استكه هياده راه ميروم . تردستى دزد
 بجيزى بند شود ازتملكآن مضايتهندارند در يـكى ازمهـهانخانهما براى

وآ هستكى تمام بجيب بغل خود كذاشت .

شخص بذلهكوك آنرا ديد مس ازصرف غذا ازجاىخود بلندشد وحاضرين را مخاطب ساخته كفت آقايان من يك شعبده باز ماز ماهرى مستم


 دوقاشت درجيب بغل آن آقاى عينكى بيدامبشود شخص.عينكى ورم ناجّار دست بجيب برد و باخونسردى وخندهقاشقى راكه دزد دوديده بود در آورد ومردم كه تمجبكرده بودندكغتند خوب يـكى ديـكرث جه أكفت يـكى 79

ديكرشهم هم الآن در آن حمدان كهبالاى جوبرختى است بيداميشود
 حمدان را باز كنّدآقاى شعبده باز با دوقاشت خود ازمرمانخانه خارج

تمداى زرنت
با قيافهُ رقت آورى دركوشهُ يـكى ازخيابانها مشغول كدائى بود .

 رفت . كدا باميدآ نكه با مقدارى بول بيرون خواهدآمد اظه קاميدوارم درممهُ عمرسعادت وخوشبختى دنبال تو باشد . ه ولى برخلاف

 تمامكرد : هولىهِحْوقتبكرد باى تو نرسد ! الهد و نسيه
بك سقطفروش كه تازه ورشكست شدهبود نزد تاجر آشناى


 :س فورا بنزد اوشتافت و كفت آقا بعد از بنجاهسال دوستى ميحِ خجالت نـكشيدى درموقعيكه ميدانى ورشكست شدماى ازمن جهارصندوت قند

نسيه ميبرى ؟ سقط فروث كفت خوب حـالا كه طورى نثده من با كسيكه بد

حسابىنكردمام ومال مهو راميدهم . تاجر كنت جطورمال ممه راميدمى كنت قرارشده است قرضهاى خودرا صدى ينجاه بيردازم ودروراقع مـمه بنصفه صلحكردماند وراضى شدماند . تاجر كنت بسيار خرار

 آنجاست مل شمابرداريدو ببريد وحساب صاف . حضور درمجلس ختم
يكى از كارمندان شنيد كه مادر ريّي ادادره فوت كرده و شب درمنزل مجلس ختم منعقد است بس لبلى خود را بوشيده براى حضور درمجلس ختم عازم شد . دربين راه بيكى ازهمكاران ادارى برخور ورد ومعلوم شدكه خرد رئس فوتكرده نه مادرث وهينـكه اينرا دانست رانـي ازوسط راه راه مراجعت
 درمجلس ختم بيند وخشنود شود حالا بروم ثاجهكسى مرا بييند لعنت خدا

شخصى كه باسورجرانى وطفيلى كرى روزكار ميكندرانيد اتفاقاً روزى بياغى



 ازسورجران مزاحم برسيدند شما جه خواميد داد ؛ سورجران ان لبخندى M

زدمكنت اكر دراين هفته باى از اين باغ بيرون بكذذارم لعنت خدا هم بركردن من :
كارمند دوستكار
جوانى براى استخدام دربنـاه بازر كانى معرفى شده بود رئيس بنكاه بوى كفت : خوبآقا جون شما شخص درستى بنظلر ميآيد شهارا استخدام ميكنيم بغرمائيد چقلرحقوت ميخواهيد جوان كنت: حقوت بسته بشغلى استرى واكنر واكذار ميفرمائيد اكر
 كار كنم والا بايد جهارصد تومان مرحمت فرمائيد . رقت قلب


 همهجا بدشانسى آوردم ، مالم را دزديدند ، ورشـكست شدم و امــروز بـكدائى افتادهام ...
 حاقش از اشك تر شد ودستش را بدكمة زنـك اخبار كذاشت و وتتى بيشخخلمت وارد اطاق شد باو كفت : زود اين مردرا بيرونكن ، ديدن او قلب مرا باره باره ميـكند ؛ تر بُهُ فرماندار
درخانه يكى ازتجارمعروف بغداد در زمان معتصم خليفه عباسى كربهاكابودكه از بس ظرف شكسته وكوشت وغذا دزديدهبود ازدستش

بتنككآمدهبودند و بارها اورادر كونى كرده وبجاى دوردسثبردمبودند
و باز بر كشتهبود .

يكروز تاجر فكرى بخاطرش رسهد ودست و باىى وكربه را با قير
روى تختهاى چسبانده وتخته را برروى دجله قرارداد وخار
 كربهّكشتى نشين را روى آب ديد وتعجبكرد ودستوردادآنرا كرفتند و موضوع را حدس زدند يس كفت فرمانى نوشتهبكردن كربها آويختندكه اين كربهآزاد كردة خليفه معتصم است وهرجا برود هيحكس نرحقتعرض باورا ندارد .
 تعجب ديدكلغنى بـكردنكربهآويخته است وحون آنرا خواند خليفه را دانست روز بعدكربه را در سبدى كذاشته با كلبد خانه و وباغ

 تاجه رسد بعالاكه بافرمان عدم تعرض
 با كمال ميل خانه و زندكيم را بكربه واكذار كرده جالى وطن اختيار ميكنم خليفه ازاين سخن خنديد و دستور دادكربه را در باغ وحث . نكاهدارى كنند .
نوش ونيش
زن فربه بد تركيبىبمرديكه دراتوبوس جايش راباو بخشيدهبود r

كفت : خيلى متشكرمآفا شما مرد مؤدبى هستيد . مرد جواب داد : بله
 ميكنند و بزن هاى بدتر كيب اعتنائى ندارند ، بله ، بندهر براىهمه زنها احترا؟ قائل هستم ! جيب شاعر
درشهرنيويورك دزدان بشاعرى حملهكرده وهزاردلار ازجيب او

شاعر بشهربانى مراجعهكرده و ادارءٔ شهربانى براين واقعه عنوان

 شاعريكه هيج هنرى ندارد توانسته است هز اردلارتحصيلكند إ


حشم بينا
-آقاخيلى متشكرم ، ازروزى
كه اين عينك را از شما خريـدم
جشمم كمالا روشن شده !
وقت ثناسى
يكنفرهرروزنزديك ظهر ازشعبةُ اطلاعات تالفن خانه ساعت دقين
 جواب ميداد ـ عاقبت روزى ازاو برسيد : چرا شها هر هروز از از ما ساعت
 ميخوامم ساعتم را ميزان كنم كددقيق باشد ـ تلفنجى كفت : مجب ! ماهم

هرروز ساءت اداره را باهمان سوت مطابق ميكنيم ! جارلى جإلِين وثاو
جندينسال بيث كه برناردشاوهنوز درقيد حياتبود حارلى جالِّلين هنرمند معروف سفرىبانكلستانكرد ، واستقبال شايانى كه درانـكلستان



 جزء استقبال كنندكان بود . اتفاقاً يكروز كه مهمانى مجللى بافتخار جارلى داده وزير و برنارد شاو هم حضور داشتند ازشاو تقاضا شد خطابِّلى
 ـ اينجا دونفر را مشاهـد


 وزير باشد ولىحالا بازيـكر كمدى است . اصولا مردم رعايت تناسب را نميكنتد ونميدانتد هر كسبراى جه كارى مناسباست : نو كر نكته بين
شخصى نو كرى استخدام كرد ولى نوكرتازه ازاطاق خود بيرون نيامله لذا خود بمسـكن اورفت و كفت : منتظرجهسنى حرا از بستر بيرون نميآىى ؟ Yo

 منتظر بودمكه يائيد لباسهايم را يو شانيد ! آدم خـيس
روزى بنزد شخضص خـيسى رفتند تابراى امر عامالمنفهاى
 بردازد اما آن روز هِند ريالى برداخت . جند ماببعد دومرتبه همان اشخاصنز و اعانهكردند. خسيس كفتكه من قبلا برداختهام .آن دورنفر نـكامى


بولىيردازد.ديـكرى كنت : حرا من دبدم ولى باورمنميشود ا حينى بندزن
خخانمى درخيابان بايشبسنـك خرود وبسختى بزمين افتاد وT T . و




نه . برسيد بس دكترهستد זكفت نه، جينى بند زن هستم! فرقها
دو نغرسرباز نشستهبودند و براى وقت كنرانى

 مرغ سفيد مبنواند تغم رنكك خودثبكذارد اما مرغ سياه نمبتواند

خنديدند. بعد دومىبراىاينكه ازرفيق خود عقب نماندهباشدكفت اكر تو كفتى فرق بين خوراك كتلت با يك افسر جيست \& اولى كفت نميدانم

توخودت بكو .
دومى برسيد :آيا تو وتقى يـظرفكتلت ديدى باوسلامميدهى ؟
كغت نه . جواب داد : خوب بسفرق آ آلاميناست ا جواب بینيدبه
دونفر در بياده رو خيابان بامم مصادفشدند و يـكى بـلىديـكرى را بسختى لكدكرد ـ مردى كه بايش لـكد شدهبود فرياد زد : الاغ بـى بـى
 كرده بود دهان بازكردكه جوابى برى بـسد اما اولى مجالل نداد وكفت :

جواب م ندهبراى اينكه منكرهستم !
سياست بيختوش ,
بـكى از بادشاهان بونان قديم را نغل ميكنندكه بسيار سفالك و شقاوتييشه بود بطورى كه از كثرت بيرحمى نسبت باطرافيان خود نيز اطمينانش سلبشده وبرجان خود ييمناك بود. اتفاقا يكروز مردسياحى كه تازه وارد بايتخت شده بود بحضود پادشاه بار يافت و بساز ادر اداى احترامات درحظور عدهاى ازوزيرانو اطرِافيان يادشاه اظهار داشتك
 مينواند بآنوسيله دوست ودشهن خودرا بشناسد وهر كاه كسى نسبت باو قصد سؤى داشته بـاشد از ما فى الضمير او آكاه شود ولى تاكنون اين تدبيررا بيجِجس نياموختهام زيرا مردكريم و سشیى در دنياكيماب

بادشاه كه بسياربدانستن اينتدبير شايتن بود و فكـر كرد با يــاد
 كفت اكر راست ميكوئى ما براى اينهنر الطيف هزار سكهُ طلا جايزه م ميدهيم بس سياح زرنك اجازه كرفته قدم بالاى تخت نهاد و سربـكوث

 اينصتكه امر بفرمائيد درهمينمجلس هزار سكَّطلا بمن جايزه بدهند
 بد درجت بادشاهنكند... وبعد ازنختبزير آمد . بادشاه نيز اينسياست را بسنديد و فرمان داد فیالمجلس هزار سكه طالا بمرد سباح جايزه

دادند
دو نو بـنده
بكى از دوستان پولترَ نويسندهُ فرانسوى بديدن او رفت و در ضمن صحبت از يك نويسندهُ ديـكر فرانسوى سخن بميان آمد ـ و ولتر

 بیيرهرد بيكارهاى هستيد ! ولتر باسخداد : "یس من واو هردو در اشتباه

وسائل مهمانى
جوانى جندروز يساز ازدواج نامهاى يسر خود نوشت كه : ما


YA

ظرفهاى نقره خودتانرا برایىا بفرستيد . بدرش ظرفهارا فرستاد وروز
 نوشته بود : ازلطف شما متشكرم كه ظرفهاى فـاى نقرهرا الرسالل فرموديدوما
بابول آننا توانستيم مهمانىرا بخوبى بركزار كنيم ! مسلكروز نامه
مرحوم اعلمالدوله ثقنى درمقالات خود نقل كرده است كه ورّ

 از قرارى كه خبررسيده باز اينغول ييـاخ ودم ازمغارئخود بيرون آمده
 اخبارى كه بادارهما رسيده ببر خونآشام درسواحل مملكت از از كشتى

 بشهر ليونمارد واردكثت... اخباررسيده حاكيست كه نإلبُون بياينخت نزديكميشود.
آخرين خبر آن استكه امبراطور بهفنت رسيده است. موكب
 بياريسرسيد ودرقصرسلطنتى نزول|جلالفرمودند

إسخ دقيق
شخصى براى دوستش كه تاحدى خسيسبود كار هرزیحتى انجام
 براى تمامى عمر اززحـات شما ممنونم وحقيقتاً نميدانمباجهوسيلهاى از vq

خجالتششا دريايم ه. آنشخص فورى جواب داد : خجالت ندارد زيرا ازموقعى كه فينتىىما بولرااختراعكردند وسيلّازخجالت در آمدنبسيار آسان شد :

## لطيفه بر ناردشاو

جنانكهميدانيم جرجبرناردشاو نويسندهُ معروف وشوخانتكليسى زبان اصلا ايرلندى بود و با اينكه خود در انكلستان زندكى ميـكرد
 دربرابر دنيا باوافتخار ومباهات ميكردند وبذلهكوئهاىاورا مانندساير مردم جهاندوست ميداشتند .
معروف است يكروز كه درمجلسى برنارِدشاو از رنتار انكليسها
 نثار ميكرد شخصى ازاو برسيد اكرتو واقعاً انكليسمهارا دوست ندارى جرا درميان آنها زندكىميكنى وبكشور خودتنميروريء شاو جار جوابيداد علتشاينستكه درايرلند انكليسبازيادهستند ودوستندارم تابياكيكنغر انكليسى بايرلندميرسد بآنجابروم !

## ورزش بااتومبيل

بزشك به بيهار ميكفت: حالا حالتان خوب شدهاست ، ولى بايد كمى ورزث كنيد، بعقيدهمن اتوميل بدنيست. يـيار كفت : ولى آقالى آلى

 ييادمرو برسانيد كلفىاست.

امتحان تاريخ
معلم ازشاكرد برسيد : بكو بيينم علت مخالغت و دشهنى نالملتون
 شود ؟
شاكرد جوابداد: علتدشمنىاو اين بودكهانكليسبا اورآنقدر
در دسنتهلن، نـلهداشتند تاجانداد . خوبهر كس ديـكرهمبودبآننا
مخالف ميشد:
افشاى اسرار
والى بصره نزد يـكى ازدوستان صيمى شكايتميكرد كهبعضى از خاصانمن اسرار محرمانه را فاثى ميكنندو
 اسرار را فاث ميكند بسيارخوشحال ميشدم واز ديكران ظنين نبودم . قاضى كنت شناختن خبر كش كار آسانى است و جند قطعه كاغذ برداشته

 ازآنها درميان بكنذار وهر كدام فاث كردند مران مطلب معلوم ميشود ـ والى ورالى نيز مهين كاررا كرد ولىجند روز كذشت وهيحيك| وراز آنها خبرهارا ا انتشار ندادند بس يكروز والى خاصان را ازواقعه مستحضر كرد واز واز آنها عنر
 وجناب قاضى بموقع نصايح لازم را فرموده است ؛

مسل مناسب
دو نغر مستخدم در مغازماى كار ميكردندكه صاحب مغازه دقت 11

بى انـدازهاى در نظافت و كرد كِيرى دائمى داشت وازاين حيث ناراضى . بودند
يكروز يـى از آنها كه تنبلتر بود بهمكارش كفت رفيق تاز كيبا يك محل مناسبى بيدا كردهامكه از كرد كِيى راحت شوم . همكارش كفت غير ممكن است زيرا هـرجا باشد نظافت وكرد كيرى لازم خوامر امد
 زيرا دريك مغازء عتيقه فروشى است.
سبب جنع
كودكى ازبدرخود برسيدكه سبب جنككا جيست ؟
 داشته باشد ... ناكهان مادر كه بسخنانآن آنا كوث ميداد فرياد زد : خير هركـز هندوستان با جين سر دعوا ندارد ! بدر كفت : البته كه ندارد ،



 ناكهانبحه صدا زد : باباجان فهيدم علت جنك حـر جيست ، دست ازسر هم برداريد .
كره خر
عدهاى ازدزدان برسرقافلهأىريختند واهل قافله هريكبـكوشهاى
 جوال بارهاى روى آن افناده بود ينهان شد دزدى او رانـين

كرفت تا بيرونش كشد آن يِحارهكفت مرا رها كن كه من آدم نيبـم كره خرم. دزد خنديد وكنتميكن است راست راستبكوئى ولىازازاينتمجب ميكنم كه اين الآغ نر است وكره ور خر ميبشه ممراه الاغ ماده مـيرود . مردك جواب داد :
بله مدتىاستكه مادرم مرده ومنتزد بدرم بسرميبرم !


تاريخ واقیى
آمـوزكار ـ بعد از آنــهـ
داريوش كبيرمرد جه شد شاكرد - هيجى آقا ، خاكث

كردند
حيلهُ اصفهانى
سهنفر بازر كان بارفيقه هاكى خود برایى تفريح بيكى ازمهمانخانها


 لولهكرد وبآتش بخارى آتش زد تاسيبكارخود را آتشبزند. دور دومى



 نمود

لغات مستعمل
شخخصى براى خريد كتاب فرهنـك فارسى بكتابفروشى مراجهـ كرد و كتابفروث جند فرهنـك مختلفـباو نشان داد ـ مشترى كه دريشت جلد تمام آنها اينعبارت را ديد : (فرهنـك ... داراى ... لغت مستعمل)

 هيزت نو باشد .

درس خو نسردى
 قرارداشت ناكهانآتش زبانه كشيد ومعلوم شد درطبقة پائينَآتشسوزى بزركى روى دادهاست :س مردم از ترس آشوبى راه انداختند، صنداليا


 ازصدايش ظاهرنبود ووسط سالن يـكه وتنها باقى ماندهبود رود روى خود ايستاده فريادكرد :
خانمها ،آقايان ، هيج خطرىنيست، خوراهو كرديدو بقيه فيلم را تماشا كنيدوهيح نترسيد .
خونسردى ولحن متين وموقر او واطمينانى كه بمردم داد ممهرا
آرامكرد . تمام بر كتتند ودرجاهـاى خود قرار كرفتند ـ وعجب ايناست كه ... همه سوختند !!

مادر زن
شخصى زنش مردهبود ومايلبود زن ديـكرىبـكيرد يـكروز يـكى
 دارم ، يك زن يووهاى كددخترش كاملا رسيده و بزرك كا است .آنشغص



ونامطبوعى بيداخواهى كرد .
سلباطمينان
شخصى كه دندانكرسيش فاسد شده بود بدندانساز مراجعه كرد
 داد و فرياد را كذاشت • دندانساز كفت آقا خيلى داد و فرياد رياد نكنيد . مريض كفت مـكرسر كار ازدردكشيدن من متأنرشدهايد ؛
 فرياد شماموجب سلب اطمينان آنهاخواهدشد . حكميت

دونفردهاتى در بيابان كنار راه خورجينى ييدا كردند و هر كدام براى تصاحبآن كوشش ميكرد يكىميكفت اول من ديدم ديِكرى مى كفت اول من بر داشتم دراين ميان مرد اسب سوارى رسيد اورا صدل


 دستش را ازخورجين برداشت بديـكرك كفت تومم ولكن او مـمكوشه No

خورجين را رها كرد سجس سوار كُتبراى اينكهدعوانكنيد طبققّسمى كه خوردهايد بايد خككيت مراقبولكنيد اينخورجين مال اسبمناست

وخورجين راجلوخود انداخته دهنهُ اسبرا كشيد و رفت . دزد نكته بين
دزد نكته سنجى قفل مغازماى رابازكرده ومقدارى اجناسدبوده

 اقدام بنده اين بودكه خود صاحب مغازه روى تابلومغازهاث نوشتهبود : ״ورودآزاد و اجبارى هم در خريد نيست، منهم يدرنـك طبت دستور صاحبش عمل كردم .
فراموشى
مسافرى هنـام عزيمت ازمهمانخانه درحاليكهجمدانهایى درانوحرا دردست داشتباطرافنـناه كرده بمستخدم ممهانخانه كفت : بيين جيزى فرامون نكردهام ؟
مستخدم - جرا آقا ! دستهزد بنده را !
مزاج ريغمبر
روزى حضرت رسول (ص) قدرى خستهبود ودرحالِيكهنزدجهعى


 شروع كردند بمداهنه و حايلوسى وهر يك بی بعقيدهُ خود بایى حضرت را وا بجيزىتشبيهكرد : يكى كفت بماخهُ فرختطوبىشـباهت دارد وديكرى

 بياى ديكرخودم شباهت دارد وحضار ورار درعين
 شوخى ومزاح نيزسخن راست ودرست رابر همهجيزترجيح ميدهند . تابلوى قيمتى
نتاشى يـكـبارجهسفيد را قابكرده دراطاقش كذاشتهبود و بمشترى تابلوميكت : ـآقاملاحظه ميفرمائمد اين برده نقاشى مرغزارى رانمايشميدهد كد كاوى درآن بحِرامثشغولبودهاست .
خريدارتابلو كفت جطور ؟ منكهوجيزى در آننـى نقاثجواب داد : بله ! جند روزاست كـ كاوعلف راخورده وبراى حرا بجاى ديكررفته است .

## صداىكمانحه


 فكركردكه طرف شدن بآآنها مقرونبصرفه نيست و و بضر د خرد خود ميشود بس روى خودرابطرف ديـكر بر كردانده و باشتانـاب از آنجا عبور



 Ar

دليل مستى
نيهششب باسبان مردى رابكلانترى برد و كزارشدداد كه وىمست لإيعل است ـ كلانترازاو يرسيد دليلى براى مستى اودارى ء ؟ ياسبانكفت دليلش اينستكهموقعى كه وى ساعت يازده ازخيابان ميكنشت دربرابر ابر صندوق بست ايستاد ويكسكه دهشامى درسوراخ صندوق بست رستانداخت ونكامى بساعت خود كرده و كفت اى واى من جقدرضعيفشدهوام كهفقط يازدهكلو وزن دارم !
سوداتر يهودى
جهود سوداكرى كه تمول زياد داشت هنـكام مرك بيسران خود وصت كردكه در موقع دفن هريك از آنها مقدارى يول ميان تابـوت بـكذارند.
روز معهود ابتدا بسربزر كتر جلو آمده يكدسته اهـكناس ... ريالى روى تابوت كذاشت سبس بسر دومهم بتبعيت اولى همينمقدار اردر

 كذاشته كفت صمرامداشنناينقدراسكناس اسبابزحمتاستهر وتتلازم
شد جكرا وصول خواهدكرد .

داستان كهنه
جندسالبيش دريكى ازروززنامههاى انكليسى مسابقهاى كذجاشتند تاشر كتكندكان كهنهترين داستانهاى دنيارا نوشتهو براى داستانزير ازميان نعدادييشمارىداستانهاى كوتاه كهبرایروزناهه رسبده بود مسابقهرا برد:

در دورهاى كه بشرهمهجيزش ازسنكبودمردغارنشينى بادقتتمام
 زوديـا ، مادرم بابيرى دستبـكريبان شدهاند .
 كهمن در اتحاديه حمايت حيوانات شركتندارم ! بـذار بير بتنهانىاز خود دفاعكند
درس عبرت
بيرمرد محترمى كه لباس ساده و رنكُرفتهاى بتنداشتبمنزليكه




 ومهة كاركران واستاد حمامىازاين بخشتشما ممنون شدند . مغتهديكر كه آنشخص باز بحمامآمد هريكازازخدمه بنوبت خود اظلهار كوجكى
 شود فقط بنجريال داد وخواست برود باو كفتند خيلى بيشتر بابد بيردازد وبنجريالن.بول آب تنهامم نميشود جواب داد : نخهير حساب درست است فقط قدرى جسوييش شده،من مزد امروز شمارا هنته قبل دادم و اينـكه امروزميدهم مالهفته قبلاست تا برایشما درسعبرتى باشدكه بهمه كس با وظيفهناسى رفتار كنيد.

دكتر خيرانديش
شخصى كه بادكتر رفيق بود توى خيابان بهم رسيدند و وس از از سلام وعليك دكتر يرسيد حال مزاجتان جطور است ؟ آنشخص داد : متشـكرم آقاى دكتر خوب ميخورم وخوب مين ميآشامم و خوب هم ميخوابم. دكتركه همينه بداشتن مريض و طبابت عادت كرده بود كفت بسيارخوب تشريف بياوريد بيشمن دوائىبشما خواهم داد

عارضهمارا ازوجودتان بالك كند.
روّياى صادقانه
در مجلسى كه عدهاىنشمسته وصحبت ميكردند يـلد يكنفر در كوشهاى خوايده بود وناكاه ازوى بادى صدادارخارج شد جنانكه مهم شن:يدند



برخيز كه خوابيدن درحضورياران بيدارشرط ادب نيست . ظريفى حاضر بود كتت : راست ميكونى ، زيرا ماهـم آواز آن مرحوم را شنيديم !
موضوغ انهاء
دبير بيرزنرا صدا زده كفتحرا دربارهانشاتى كه راجع بهشيرداده بودمجندسطريسترنتوشتهاى وحال آنكه سايررفقًا جندصنحه قلميردازى كرده اند
يرزن جواب داد! آخر آقاى دبير آنهاخوب بموضوعدقت نكردهاند زيرا موضوع انشاه در باره دشيرفشرده شده، است ومنهم انشاء را فشرده

وغليظ نوشتهام .

تززارش تلفنى
بعد از يك حمله هوائى افسرى مأمور شدكه كزارث را برئيس ستاد نيروى هوائى بدهد . اما سه مرتبه نهره تلفن راعوضى باو مرتبه چهارم كه عصبانى شده بـود بتصور ايذكه دارد باتلفنجى صحبت ميكند شروع بداد و بيداد و فحاشى كرد : آخراينكه رسمكار كردن
 شمارا سر اين بست كذاشتهاند وغيره ...
وقتى حرفـهايش تهام شد صدائى ازآنطرف سيم كفت : ميدانى
 آيا شما ميدانيدكه باكه صحبت ميكنيد \& جواب داد : نه . آنوقتافسر نفسىبراحت كشبدو كفت خدارا شـكـر. ونورى كوشى را كذاشت ... تالافى نيكى


ـكارسون اين ده ريالرابكير وبالاغيرتأبكو كداميكازنونوراكوا راكا -بتر وتازهتراست تاسفارشبدهم ـ حـ حالاكه اينجورمحبتكردى
راستش را مبكم، برو رستوران بالانى !

كماب طباخى
 نيست اولا بوى روغن خام ميدهد و ثانياً آ آغلر شوراست انر ميشود خورد .

زن جواب ميدهد : عجب حرفى ميزنى عزيزم ! اتغاقاً در كتاب
 خوراكى بسيار لذيذ ميشود ؛ نيروى دريائى امريكا




آياشنا بلد هستيد ؟
يكى ازآنها برفيقش ;کاه معنى دارى كرده كفت : ديدى احتى
كشتىم ندارند ؛
راه حاره
شخصى كه كفش بايش را زده وازراه رفتن عاجزشده بود برفيقش درد دل ميكرد كه من هيحوقت نميتوانم باكفش نو راه بروم هـروقت
 رفيقش جواب داد : بله ، كنشى مه كفاشبالى ما ميدوزند هميسه
 كفشميخرم آنرا درخانه ميكذارم ويـكاه بعد مييوشم . كارحـابى
كروهبان ازسرباز برسيد : بكو بينم يـكنفرسرباز قبل از اينـك تغنك خود را باك كند جه ميكند ء
 بر سيـ: براى جهاول نمر: تفنكك را بخواندء كفت برای اينكه اشتباهاً

## ريبتّونى

 روز يكتنبة آ ينده ميخواست مدير كنت مكردر آن روز جهـ كاردارى ؟

 دختراظلهارداشت : خانممدير ، عمو جانم هنوز نمرده است است خانم مدير كفت : دختر خجالت بكش ! آدم حسابى هيحوقت آرزوى مردن عمو جانش را نييكند بعالاوه از كجا معلوم استك اسه بميرد ـ ماهر ترين دكترها مم نميتواند با اينهه اطمينان بيشكوئى كنندكه مريض درفلان روزخواهد مرد .

كه عموجانم .ا محكوم باعدامكرده است !
سؤال وجواب
شخصى از ديكركيرسبد اكر كنتىانگثتْكوجـكهُ ياىانسان براى جه خلق شدهاست وبحِه كارميخورد \& جواب داد : معلوماست برای اير اينخلق شدهكه ميخخِهبشود و بدرصاحبش را در بياورد ! هنر انتاد
يكيى ازمنتقدين بنرى منهور كهيش ازاندازه مشروبميخورد ،
 در آورد و بر آن جنين نوشت : ددرمدخل نهايشكاه تابلوئى از يـكغر


واقعى ساختهشدهك شايانستايش وتحسين مباشد ـ ولى را از روى تابلوى اصلى كيبهكردهاند جونكه من اين قيافه را در جاى

دبكرهم ديدهام و بنظرمآشناست .
Tرزوى جوانى
مردى ازدوست خود برسيد :آيا تا بحال كه شصت سال از عمرت ميكنردييكى ازآرزوهاى جوانيت رسيدهاى \& كفتآرى ؛ فقط يـيكى .؛
 كهبهجوجهمو نداشته باشم و امروز بحمد اللّ باين آرزويم رسيدهام .

هرسش و پاسخ
درزمان قديمكه هر آبادى وهرطايفهاى بك رئيس مطاع ومستبد

 مأمورى برئيس ده مجاور فرستاد و بيغام داد سه سيؤوال دار دارم اكرجواب

 بازرسان مخفى خودرا مأموركرد در آبادى جستجو كنتد تامردى ردي را كه از همه امالى زيركُتر و فهميده تر است بيدا كرده براى اداى جواب بحضور بياورند
كماشتكان شب وروز درجسنجو بودند و باممه خلقالهُ مصاحبه وكفت وشنيدكردند تارسيدند بمـكب خانه ملاى ده و و بمرون مكتب
 بكود كان درس ميدهد بايـكدستش طنابى را كهباطات مجاوزمتصلاست در دو

ميكشد ورها ميكند و بادست ديكرش جوبى را كه سرش از يشتبام كذشته حركت ميدهد و كاهى جيزى از بهلوى دسث خود بر داد داشته
 مأمورين كدخدا ازملا ستوالكردند كا كا كا اين فريادهاى نـكره جـه فايده دارد و اين جوب و آن طناب مال جيست ء ملا جواب داد


 كوئىاستكه بنخبستهام وبراى تنبيه شاكردان بكارمببرم ومجدداً آنرا

بيش خود ميكثم .
 و حواس برتى منع ميكند و ديكر اينكه مردم در كـورجه ميشنوند و وري


مكتب خانه است .
كماشتكان كدخدا بهوش ملا آفرين كفتند وبرخوامو امى نخوامى بود اورا بمحلس كدخدا حاضركردند تاججواب مأموررا بدهذ . درمنزل



 مأمور تخخمرغىى كنار آندايرهكذاشت .ملا بلاناصله تخممرغرغا برداشت ودرعون يكداثه بياز بجابش كذاشت. 90

سبس مأمور كه قيافهاث روشن شدهبود خهارانـكشت دست خود را بصورت ملا نزديك كرد ، ملاهم دوانـكثت خود را درمقابل صورت مأمورنكاهداشت . مأمور برخاسته در حالى كه ملا را تحسين وآفرين ميـفت عازم مراجعت شد . كدخدا كه از اين يرسش و باستخنا جيزى دستكيرث نشده بود مأموررا نزد خود خواننه برسيدكه مقصود از اين اشارات جه بـود ؟

 داراى مغز و بوست است ء وملاى شما جواب داد : نه مانند يِيز طبته


آباد ميشود ومالى شما جواب داد : بلـكه دوتاهم بساست ا

 بود او باخط كردشى اشاره كرد كه من روزى يكدانه نان ميخورم من آن كردى را نصفكردم و كفتم من روزى نصفى ميخورم • بعد او كفت
 بادستشاشارهكردكه خاك بسرتمنهم بادوانكشت بحششم اشارْ باره كردم تاجشهتكورشود :
كدخدا مات ومتحير بلند شد وسجدء شـكررا بجا آوردكه اين سؤال وجوابها بااشاره صورت كرفت والا حساب بالك بود :

كابخانه شُخصى
شخضصى شنيده بود كه يكى از دوستانش كتابخانهٔ خصوصى مهمى دارد بسبراىامانتكرفتن كتابى.بخانهاث رفت ودوستش اورا بكتابخانه هدايتكرد ! همينكه وارد شد قفسهُ كتابخانه را خالى يافت وفقط ريك ريك جلدكتاب روى ميزجلب توجه ميكرد . با تعجب ازاو برسيد : جطور ؟


درإنجا نيست .
رفقش جواب داد : بله ، اما اينيك كتابهم صورت كتابهائىاست
كه بديـكران امانت دادهام !
وسيلهُ شناختن
تقى ؛س ازمدت زيادى كه از دوستش جعفر بيخبر بود بديدن او رفت . جعفر زنش را بوى معرفى كرده كفت : ميخواهى بحىه هايمر را

 كثيفترظاهرشدند .
تقى مدتى بـكثافاتى كه صورت هريك را يوشانده بود خيره شده سبس در كوش رفيقش كفت : كاهـكاهى حوبست صورت اينهارا باك كنى! جعغر جواب داد : لازم نيست ، جون من آنها را ازصدايشان تشثيص ميلمم !
اسباب دلخوشى پدر
بدى بسرشرا ملامت وسرزنشميكردكه بيستسال ترا تربيث كردم وزحمت كشهدم ودراينمدت حتىيـكدفعه نشدكه اسباب دلخوشى $9 V$

یدرت را فرامم يياورى و مرا مسروركردانى • يسر كفت : ای بدر اين سخن تو دور از انصاف است زيرا اقلا يك دفعه را مسلماً ورا وحنماً باعث دلخوشى ومسرت شما شدهام. بدريرسبد:آن يـكدفعه را بـكو چهوقت يسرجواب داد : نه ماه يـش ازتولدم !
خوراك همه حیى
شخصى وارد مهمانخانهُ شد. كارسون باو نزديك شده كفت آقا جه ميل دارند \& مشترى برسيدكه بفرمائيد بيينم جیى داريد ؟ كارسون


 زيباترين كودك

 احمقانهاى باعث شدهاست كه دشمن خونين يـكديـكرشوند ؟ مهين كفت : نه نميدانم علت قهر كردنشان جيست ء شهين كفت :

 ميّن برسيد : خـوب حالا راستى بحهُ كدامشان قـو
 هردوى آنهاخوشكلتراست .
زير انداز درويش
شبى دزدى وارد خانهاى شد و صاحبخانه را در خواب ديد بس

كليمىا كه بردوش داشت در كوشهاى بهن كرد وبجستجوى آثاثِه رنت
 تاكلِم خود را بردارد وبرود ديد صاحبخانه كه جوان روى كليم خوابيده ازهيكل قوى و زورمند جوان ترسيد دريد وريد
 در خارج شود جوان ويرا صدا زد وكفت در خانه را بيند مبادا دزد

 دستور خطرناك
دكتر از بيمارى كه وارد شده بود برسيد : بيمارى شما چجيست ع
 يرسيد : خوب در اين حند روزى كه مريض بودهايد كه شما را معالجه
 دكتركفت : امان ازدست اين دوا فروشها ! آنها همه مـردمان انـران احمق
 دستورى بشما داد
بيمارجواب داد : دسنورداد كه براى معالجه بيايم خدصت شما !
تاجر صرفه جو

شموئل تاجر براى فروش مقدارى جنس از شهرى بشهر ديكر


 99

قيمت تلكرافكراناست وتاممكناست بايد صرفه جوئى كردلذا باخود
 وآن دو كلمه را حذفكرد . بعدكفت (سنكك با فروختم) نيز زياد است



 ونه عروسى . واز مخابره تلـكراف صرفنظركرد . بدتر از عزرائيل
طلبكارى درسر بيمار محتضرى كهد درحال نزع بود شانهُ اوراتكان



نميدارى ؟ بابا بكذار راحت بميريم ! طلبكّارجواب داد : نه ديـكراينتو بميرى از آن تو بـو بميرىهانيست

تاطلب مرا ندهىنميكذارمبميرى !
بليط اسب دوانى
حهارنفر انـليسى تصميمكرفتند بدون خريدبليط بديلن مسابقة اسب دوانى بروند . يكى از اسبهاى معروفكه در اسب دوانى شركت
 ورودى ميدان مسابقه نزديك شدند مأمور بازديد بليط هور ها مارئ مطالبة بليط ورودى را نمود ـ يـكى ازحهارنفر اظهارداشت : من بليط لازم را را ندارم


من بليط لازم ندارم جون اسب ’ماماش، را تعليم دادمام وداخل محوطة؛

 ماندكه جه بكويد بالاخره جهاردست و با روى زمين قرار كرفت وكفت
 كهتازه فهمدهبود حقه را خوردهاستكنت خوب حالاكه آنها رفتندخود اسب هم برود 1


شرايط اجاره
ماحبخانه - مستاجر قبلى مرد خشن وظالمى بود و اصلا كراية اطاق رانميرداخت، يس ازششماه دو ندكى توانستم بلندثك كنم .
مستاجرجديد ـ بندهمهماضرم بامـمينشرايط همان الطاق رابمدت بكسال اجارْكنم ! درس ادب


 بسر بحهُ دوازده سالهاى كه روى يك صندلى نـلى نـسته بود كفت بسرجان
 كرد و برخاست ايستاد .آنوقتآ تـاى محترم رو بخانم سالمند كرد و و كفت : خواهش ميكنم برمانيد .

خا نم كفت : نهآقا مششكرم ، من حاضر نيستم درجائيكهممما ينّج ريال آنرا خريدهايد بنشينم .آقاى محترم جواب داد : نه خانم خوامن

 بحه كرد و كفت : هوشنـك جان ، وقتى آقابنج ريال رابتودادند ״مرسى،

نبوغ
شخخصى كـه در نمايشـكاهآثار نعاشى آقاى ״صورت بردازء بتماثا رفته بود آقاى نتقاث را مخاطب ساخته كفت :آقا اجازه بغرمائمد بشما

 ميـكنم
نقاشجواب داد : صحيح ميفرمائيد، زيراديروزهميـكنفرتماشانیى اينجا آمدهبود وموقعى كه سرم بكار كرم بود بقدرى درانر درانر تماشاى اين دورنما احساس سرما كردهبود كهكت مرامم روى لباس خود رفته بود !
پـر غيرتى
مرد تاجرى مجنبورشد برای رسيدكىبكارهايش يك مسافرت 10
 كه مراجعت خواهدكرد اما وتتى از راه رسيد و وارد خانه شد مرد بيـانهاى را با زنتشتناديد. نزاع ومرافعه در كرفتو كار بطار بطلاق كشيد.


نميكنم موضوع اينقدرقابل توجهباشد ولابد سوء تفاهم شدهاست ـ ـ مرد فريادكثيد :آقا من خودم بالين دوتا جشم خودم ديدم ! بدر زنکكت
 بلر رفت و پس از جند دقيقه بر كشت ، ايندفهه ميخنديد و بدامادث كفت : نكفتم موضوع سادماست ودخترم بیتقصير است ؛ تْضيمعملومشد تلكراف شهابدست اونرسيدهاست !

## خدارا شـكر

در زمان قديم مردى كناهكار را ازطرف حاكم احضار كردند تا تا بمجازات برسانتد .كنامكار كه در باغ خود درختهاي به به وانجير بسيارى داشت فكر كرد يك سبد بهبراى حاكم تحفهببرد بلكه ازمجازاترهائى

 ميكند و اكرنه قمتآن اقلاكم است مرد دهقان هم ممينكار را كرد ولى حاكم كه ازرشوه اوقاتشتلخ شدهبود حكم كرد دهقان را شمانجا واداشته انجيرهارا دانهدانه بصورت او بز نندتاتمام شود. مرد دهقان در موقع اصابت انجيرها بيوسته خدارا شـكرميكرد وميكفت الهى الحمدللّ

خدايا صدهز ارمرتبه شكر .
حاكم برسجد شـكر كتننبراى جيست جواب داد : شحدا را شـكر
 سبد به ياورم و اكر بهآوردهبودم حالا ازضربات آن همه صورتم خور آلا
وخمير ميشد !

دادتاه فورى


 برو بكارخود مشغولباش !
بر ناردشا وهنريـيه
بكى ازنمايشنامههاىمعروف برناردشا براى اولين دفعه ورامريكا نمايش دادهشد ورل مهم آنرا يكى ازخانمهاى هنر بيشهُ معروف امريكا بازى كرد .
نويسندهُ بزرك ايرلندى وقتىخبر يافت كه ايننمايشوراتازونى


 هنرييشه از دريافت اينتلكراف ازطرف معرونترين نويسندةُ جهان غرت درمسرت ومباهات شد و درجواب تلكراف برناردشا ، تلكرافرافى حاري اورى

 زيبابكذارد وتلكرافكرد راجع باصل نمايشنامهبود .区 خانم هنرييشه نيز درجواب اوتلكُكرافكرد
"البته جواب من نيزراجع بهمانبود . تخم مرغ تازه
جوانى هوس كردكه يك روز ناشتائى خودرا در كاههاى ميل كند

يس ازنفستن بشّت ميز دستور خوراك داد ـ وقتى كارسون ناشثائى را آوردآن جوان از سينى يك تخم مرغ بر داشت و با كمال تعجب اين
 بسيارخوب شماره تلفن ... جوان فورا ازجا برخاست و نزد تلفن رفته و
 من جوانىهستم YYاله امروز دررستوران خواستم صبحانها بخورم روى يك تخممرغ اينموضوع را خواندم وهمين شماره تلفن را نوشتهبود ، آيا موضوع صحيح است ء خانم جواب داد : بله درست است ولى

حالا داراى شوهر ودوفرزند هستم :
تنبل مست
جنانـكه معروفست در عالم مستى هر كس طينت و اخلاق حقيقى
 بود روزى مشروب زبادى خورد وهمينكه ازكافه خارج شد سرث مر دور دور كرفتبستيرحراغبرت رامحكم حسبيد و كفت رفقاخداحاحافظمعراهـاهنش
 كفت شما كه مجبورهستيدبرويد ولىمن الان تمام شهردارد دراطر واطرافم

حرخ ميخورد وهمينجا ميمانم تاخانهام جلو بيايد وداخل ميشوم
درسكاسبى

جـكونه مشترىرا راه يِندازد . ميكفت :
ـ اول نمره جشم اورا معلومكن و بـكذار اوخوب عنـك رابـيمد 1.0

و بعد وقتى كه خودش قيدت را برسيد باو بـكو (يكصد و رينجاه ريال) باكمال دقت اورانكاهكن ، اكرديدى تكاننخورد وقيافهاث تعجب آلود مشد دنبال كلام خود بـكو (ييست ريال هم قيمت قابش ، مفتاد ريال هم شيشههايس) اكر بازهم ديدى تعجب نـكردهاست وحالت اعتران ندارد بكو (صد ربال هم دسته هايش) • بسر كفت : خوب اكرهمينكهك كمه اولرا كفتم ازجاجستو كفت
 وقت تاميتوانى قـم بخور و بالوحانه بزن ولى مور مواظب ريالكه قيمت خريد است كمترنفروشى ! عدالت يِيّوا
روزى دو كربه قطعهنير بزركى بودوندو برسرتقسيم آن باهم دcوا
 تقسيمكن. روباه كنتاينـكا كارى ندارد ينير را دو نصغهكنيد و هر كدام




 شود ينير تمام شد .
 نصفكنيد نميدانستيد جككونه دو نصغ را مساوى كنيدوحالا ياد كرفتيد


خودمان قست ميكنيم ولى برسر اينـكه كداميك عهده دار عمل تقعسيم
 الآن ميرسم وكمك ميكنم ملاحظهكنيدكه تايسواى عادل نداشتهبابيذ
 بر داشته فراركردند وكفتند نخير خودمان بلديم تو برو ينير مادرت را قسمتكن !
هزثك وظيفه شناس
 كزارش دهند، يـكروز از يـكى از يرستاران حال مريض راجوبا شد و و

مرسيد : امروزحالثجطوراست ؟ برستار كنت: بدنيست ، آقاى دكتر، فقط زياد درد وعذابميكشد دكترملامتكنان كفت مـكرجندبار بايد بشماكفت اينطور جواب ندهيد اين 'اهتباه إست بايد كفت : > او خيالل ميـكند كه درد و عذاب ميكشد • ... فردا دوباره هزشك سؤال خودرا تـكرار كرد و كفت امروز

حالث حطوراست ؟ برستارجواب داد :
ـ اوديكرحر كتى نميكند وخيال ميكندكه مرده است ! حـاب باريك
يكروز شخصى درمجلس مهمانى ازنوكر خود تعريف ميكردكه خبلى منظم است وهروقت او را بجائى ميغرستم و حساب رفتى ورئن وآمنـن
 غلامىدارم اكرميخواهيد هم اكنون اورا امتحان ميـكنيم. كنتند بیتماشا ما ما نيست . صاحبخانه غلام خود را كه سعادت نام داشت صد اور كا كرد وكت 1.V

برو بفلان كوجه در فلان خيابان و بيين فـلان مغازء خياطى باز است
يابسته است .
سعادت كفت بحشم و از اطاق خارج شد . يس صاحبخانه حساب رفتن اورا كردكه حالا درفلان خيابان است وحالا بفلان موضعرسيده
 تاكنت كه حالا بدراطاق رسيده بس صدازد : سعادت : غلام كفت بله آثا حاضرم . اهل مجلس همه تعجب كردند و صاحبخانه برسبد: مغازهباز
بود. يابسته ؟

سعادت رونت : هنوزنميدانم آقا دارم بی كفشم ميكردم كه بيوشم وبروم ولى هنوزكفشم را بيدا نكردهام !
خوشنويسى
دونفر ازكسانيكه خخود را خوشنويس ميدانستند هريك قطعهاى
 بندى كردندكه هردوخطلها را نزد استاد مسلم خط برد برده ويس ازقضاوت

 استاد هردوقطهه خط را بادقت نـكاهكرده سبس بولها روارا درج رينت وكفت انصافاً هردو بدنوشتهايد ! وبرندة شرط خود مرد منهستم ؛ اسرارصنعت

دزدى صندوق تهجارتخانهاى را كه خيلى مرمـوز و مدككم بود



$$
1 \cdot 1
$$

كردى ء دزد باخو نسردى جوابداد : آقاى محترم اولاشما باين آسانِها




آفتابه خرج كحيم
مردىوارد دكان ساعت فروشىشده بساعت هائى كه درروزنامهاها TTS ازفروشنده برسيد : > اكر واقعأ أين ساعتها را ارزانتر ازبهاى تمام شده

ميغروشد ، يسضررآنرا ازجه راهى تأمين ميكنيد ؟ ه
فروسْنده بخو نسردى كمت : • ازراه تعمير آنها ! ؛
خرس و دزد
صاحب باغ انـكور وارد باغ شد وديد يكنزد ويكخرس مششول خوردن انـكورهستند .
صاحب باغ دزد را كرفته بدرخت بست و خرس را بيرون كرد
 كارى بخرس ندارى ومرا كتك ميزنى ؟ جواب واد واد : براى اينكه خرس

ميخورد وميرود اما توميخورى وميبرى !
علامت مر
شخصى وقت خود را بيرورش مرغ ميـكنرانيد وازفروش جوجـ

 بالاخره براى اينكه از علت اين امر آكاه شود نامهاى بادارهكثناورزى انيا 1.9

نوشت وازعلتآن جويا شد .
ناهه|اث داراى اين مضمون بود :
 زمين مى افتند در حالِكه باهابيشان بهوا بلند است . آيا ميتوانيد بمن بكونيدك آنهارا جه ميشود و علتش جيست ؟ • مفته بعد نامهاى باقيد نمره وتاريخ بامضاى رئى ريسادادارهكشاورزى بوى رسبدكه در آن نوشته بود : 2آقاىعزيز درياسخخشما اشعارميدارد : علتش اينستكه جوجه ها مردهاند ه !
بخاطر درستكارى

 وكفت : حون درستكار بودى اين ده ريال را بخاطردرستكاريتبردار .



كردم ولى آنرابخاطردرستكارى خودبرداشتم

خدانى نمرود
 كرفند واول دفعه نزد نمرودبردند ابراهيم ديد نمرود



اينمردكيستكه مرانزد او آوردهايد \&كتند اينممان خداى مهه است . ابراهيم برسيد يس اينها كه در اطراف او او صف زدماندكيستد ء جواب
 ميخواهدكيكسى باور كندكه خدا بندكان خودرا خوشـكلترازخخود يـافريند !


مل مالياتى
خانم - اين كت مندرس را ميخوامىجكنى بكذار آنرابكدا - بدم

تاجر -نه ، نه ، ، ميخواهم كاهمى
آنرابيوشم و باداره مالياتبروم . دوغ عرب
شخصىبدكان دوغ فروشى رنته وليوانى ازدوغ خريد


 ديدم شل است فهميدم كه آب دارد ورد ولى هرجه فككر ميـكنم سفيدى
 كم لطفىنغرمائيد دوغ ما از بيخ عرباست ا ورد انضاط
يكروز يك افسر فرانسوى و بك افسر امريكلى در بارة انضباط سربازان خود صحبت مبكردند و هر يك سر بـازان خودرد امرا منظم تـر از III

سربازان ديكرى ميدانستند . دراينموقع يك سرجوخه امريكائى وارد شد و بافسرخود كفت : قربان ، اجازه ميدهيدكه من امشب رفيقهُ خودرا با جيب شما بكردش ببرم \& افسر امريكائى كفت : البته البته . سبس رو بافسرفرانسوى كرد وكفت : ديدى ؟ اينست معنى انضباط زيرا اكراجازه هم نميكرفت مالعىنداشت .
سن حفيقى
بيرميدى ازجوانى برسيد جندسال ازعمرت گنشته ؟ جوان جواب داد تصورميكنم يستسال ولى ازنوزده وهيجلده صحبت ميشود ومدر ومسلماً هغده بايد باشد اما دايه شانزده سالهام ميداند ومادر بانزده و خواهر امرى سيزده سالهدارمكه مرا دوسال كوجكترازخودميداند... وهمحخنين...وقتى بدهسالنكىسيد بيرمرد جلو آمده يـخ حلتش را محكك كرفت ولحظهاى نـكاهداشت تاجوان بيحال شدسس اورا رهاكرد. جوان فريادبرداشت




اصفهانى و بازارتهران
بكنفر از امـالى دمـات اصفهان روزى از بازار بزازهاى تهـران ميكنست ومغازههارا نـكاه ميكرد ـ يـكى از فروشندكان بازارى كه در فروش جنس وجلب مشترى معمولا سماجتبخرج ميدهند اورا صدازده
 نخى، هرجه ميخواهيد داريم . اصغهانىنگاه دنبالهادارى بقيافه واجناس.

اوانداخته كفت : نه ، آنهِ دراصغهانبما ميدهنذ شمانميلغيد . فروشنده اصرارخودرا مضاعفنصودهكت : اتغاقا آقاهرجهابخواهيد هرنوع كششها



 من نميدهم اصفهانى كفت :آنها بعن نسيا ميدسند !آن وقت فروشنده ازين جواب ساكت شد و هردو باهم خنديدند .
عذنر. طبيب
شخصى كه بس از حند روز عمل كزدن بدستور. دكترىى مرينشن فوت كردهبود بدكترشكايتبرده كفت :آقاى دكتر ، سر كلار كمتيدكه اكر اكر خانم بنده معالجات شمارا تعقيبكند شفا خور الديافت وحال آلنكا


جواب داد : 10 دز .
دكتر كفتـ بسيارخوب ! تقصير ازخود او بوه زيوا مز كفتهبودم
دامنه معالجات را تايكماه رهانكند !
زناصفها فى
مرد كوسهاى كه براى تجارت بشهرها سفر ميكرود نفلكرهـاست كه وتتى در اصفهان بودم روزى از كوجهانى ميـكنشتر زنى آراسته وزيبا

 lir

آنجا بِيرون ميآيد . بعد از من برسيدكها يا شما زن داريد ء من تصور
 بودمخوشحال شدم و جواب دادم : خير زن نـكرفتهام مقصود شما ازاين
 ميدهمكه اكر تاكنون زن نـكرفتهاى هركز كزن مـكير .كفتم حرا اءكفت براى اينكه نسل تو روى زمينباقى نماند زيرا با الين قيافة اكبيرى كهتو

داراى نسل توهيج بآدم شبامتنخواهد داهـ داشت ! الكساندر دوما

شبى درتثاتر باريس يكى ازنمايشنامهماى الـكساندر دوما (بسر)
 نمايش يـى ازموسيقيدانانحاضرجلو آمد والـكساندردومارا براینونوشن چجنيننمايشنامهُ زيبانىتبريك كفت وتمجيد كرد كهقطعة شمابسيارعالى بود. الكساندر دوما كفت : جطور \& اين نهايشنامه از آن من نبود : موسيقيدان حيرت زده كفت : جطور ء واقعا مال شما نبود ء . الكساندر دوما كفت : بله ! ولى من بهتر ازاين را ساختهام، م من درستكنتنده و و

بانى⿰ويسندهُ اين نمايشنامهمهتم !
دو ناجنس
روزى سـىى نزد شيرى آهد وكفت بيا باهم كشتى بـكيريم وبيينيم
زور كدام بيشتراست . شير كفت من باتو كشتى نميكيرم. سـك كّفت منهر خالا ميروم بههه حيوانات ميـكويمكه شير ازمن ترسبد . شير كنت هرجه
 ملامتكندكه جرا شيرى با سـكى كشتى كرفت .

خبرهاى دروغ
شخصى بديدن يكى ازآشنايان خـود رفت وضمن صحبت كفت واقعاً اينروزها مردم جقدرخبرهاى دروغ ميبافندوميكويند مثلالايروز


 استكمااننكه ديروزبراى من خبر آوردندكه شما تاز كيبا عاقل شدهايد وحالا مىيينم حالتان مثل سابق است ! دندانسازى
شخصىبدندانسازىمراجعهكردهكفث آقاى دكتر ايندندان هاى جلو من هرروز مرا عذاب ميدهد اكردندان مصنوعى خيلى مرا عرا عوم
 كفت دندانهانى كه ما ميسازيم هيج فرقى بادندان طبيعى ندارد و زيباتر


 اينكه مانند دندانهاى سابقم دارد اذيتم ميكنبد . دندانساز جواب داد : خوب من كه عرض كردم هيجفرقى بادندان

طبيعى نخواهد داهت !
اضافه ححوق
 داخل آن يك مامى قرمز شنا ميكرد ديدمميشد . بـكروزيـكىازوروستان 110

آقلي مدير كه ازديدن حنين چيزى در دفتر كار رفيق خود ممتجب شده
بودكفت :
من تابحال تصور نميككردم تو اينقدر بمامى قرمـز عاقهـ داشته باشى



خوشحال ميشوم .
خوابي يابيدار
دونفر دريك اطات خواييده بوجند يكي بديكـكى كفت : خوابى
 ده ريال ازتو قِرض بـكيرم .كفت: نهتازه خوابِ رفتبام بِدارم نكّنِ ؛

دانش بوزرِجمبهر
شيخصىىزد بوذزجمهرحكيم وزير النوبيروان آمبد وجيندين مسبْلبه





حلال ميدانى
بوزرجمهر كفت ایى مرد صحيحّ اببت.من آن مال هارا براى جيز



جاره غذاى بد
شبى آشهز يكىى از كافهرستورانهانزد مديروفته كفت : امروز بيخاى
 قابلخوردننيست ومشتريها فرارى خواهند شد جارهاتى بكنيند ؟ عدير
 با(فاصلةكليه رقاصهها و كارسون هاى كافه را خواست و بآنها كفت :

 ششله|مت !

مهتعكمنلا8
خانم باحشونتتمام بربابهكفتشهان داد زد : ربابه بتواخطاز ميتئنم كه تاز كيناخيلى تنبلن شده ورانتتى راستى مغر كها كر.دهاى ! ربابه كلفنت






 زيرجارقد خود بنهانكرده فورى بيرون ذوريد . خانم كفت ذليل مرده
 وحالا يِدا كردم .
IIV

خانمعصبانىشدهآمد جلومشت خودرا كرهكردهبسرربابهكويد

 تلفن مطب دكترخانوادكى را كرفت و كفت آقاى دكتر دستم بدامنت
 برسانيد

## عكاس باادب

 جابكردهبود بدستكرفت و با تغير نمره تلفن مخبرعكا آن مار مجله را كرفت وكفت : اين جه عككى است از من جابكردردايد ؟ جرا ا اينقدر زشت و بدتركيباست ؛ عكسهائى كه آن مرتبه ازمن كرفتيد خيلى بهتر بود !علت اينتكه ايندفهه خراب شده چجست ؟ مخبرعكاى كهنميتوانست
 آنستک آن دفعة قبلى ״مندهسال جوانتر بودم !؛ انتهاد ازشاو
جند روز بيش ازمرك برناردشاو بودكه يكى ازمنقدين بيشاو آمد ودرضمن صحبت بشوخى كفت : تو بزر كترين مرد روز كارى فقط بك عيب دارى ! شاو باسادكى هرجه تمامتر برسيد جهعبيى دارم زياد دنبال مال دنياميروى !
 كنت من در بی فضيلت وشرف ميروم . شاوخنديد و كفت قضيهحلشد معلومميشود هر كسى دنبال جيزىميرودكه فاقدآ نست :

سانسورهى خوش قلب
يك سرباز امريكائى كه بجبه4 جنـك رفته بود نامهاى بنا بخانمش
 كردهبودند ووتتى ونانم ياكت راباز كرد يك اسـكناس و يك يك كارت كوجك

 برحرفاست. امضاه: مأمور سانسور زمانجنـك ! عمل آبانديس
مردى كه از دل درد شكايت داشت بدكتر مواجعه كرد و دكنر جراح بسازمعاينه دقين كفت : شمآ بَانديسيت داريد وبي وباي
 دكتر عصبانى شده كفت : شمان استكه عرض كردم ، آبانديسيت شما

سخت متورم است وبايد جراحى لمود .
مريض برانكارخود افزود وجراح بر آشفت وكنت : آقا شها كه
 نميدانيد آبانديس جـى هست و كجاست و بيخود بامن مناقثه ميـنيد ؛ مريض كفت : اتفاقأ خـوب ميدانم وآبانديس من هم در يك شيشه الكل دريمارستان هزار تختخوابى است ! مردتانى
دريك روزنامهُ فكالىى اين آكهى جلب توجه ميكرد : (منقود شده) : يك لنكه كفش اينجانبكه تازه از بازار خريده بودم درمسيرميدان توبنانه تاسرجشمه معقود شده ازيابنهه تمنىميشود 119

آنرا بآدرس اينجانبآورده لنكة ديكرث را بمنوان مرد كانى دريافت
دارد :
رشوه


بدر - بروكمشو بيرون ، جند
جنددفعه بكم وتتى تلفون مبكنم
نبايدكوئ بدى :
بسر - باباجون كتتن كه فايده
نداره ، تو مم مثل مامان بنجهز بار
بهه تابرم بستنى بجوروم !
احتياط تارسن
مردى وارد رستورانى شد و خورالك يفتك سفارش داد داد . بعد از

 رال از روى ينغيك برداريد ، آدم بدش ميآيد . كارسون بدون اين كه إنكثنتن را برجارد جواب داد :
خيلنمعنرت ميخوامم ، اماميترسم اكرانكثنتمرا رويشنكـنارم،
دهباره ييفتك روى زميزن يغتد :
ثاهد
دادرس بشخصى كه متهم بزدن مردى بود ميكفت : دونغرشمارا ديدهاندكه اينمرد را زدمايند حالا حقيقت رار بكوئيد .
متهر جواب داد : حقيقت اين استكه من من اصلا ايلا اين دونفر شاهد را! نديدم وآخرديدندو نفر كه دليل نمبشود بنهـ مم ميتوانمينجاهمزاد

نغررا بشما معرفى كنم كه در آنموقعبندهرا نديلهانه . درباره إنموضوع جه ميفرمائيد ؟
منطق قهوههى
شخصى كه مدتى از يك قووه خانـه جاى ميخورد يـكروز متوجه شد كه استكاناعون شده و كوجـكتر شده است . يس بطور اعتراضن كفت : آقا اينكه نميشود قيمت كه همان است ولى شما استكانها وا
 نكرده است اكر قدرى استكانها كوجكتر شده دوعوضى مـكرسماودرا نمىيسنيد كه بزدكتر شده ؟نتيجه مساوى ميسودا: بخت دهاتى
بكنفر دهاتى بغله كو هندوانهاى خريد تتى آنرا بارهكرد ديد
بقدوت خدا مانتد بنبه سفيد امت رو برفيت خود نموده و كمث نميدانم بخت منكه در همه جيز سياه. الست جحرا وقتى بهنلوانه ميرسد سفيد درمبآ.يد .
ماهى تازه
 اين.وا حرا

 اوقاتش تلخ شد وكفت :
 آتا.جواب داد : نهاعزيزم اكر زنده بودن دليلن تازكى و طراوت بود IYI

يس توهم زندهاى ..!
صرفهجونى اسكاتلندى
 بدرجان ، بايد امروز ازمن خيلى راضىباشى زيرا يك فران صرفهجونى
 ازملرسه خارج شدم بجاى آنـكه سواراتوبوس شوم دنبال اتوبوس رودوريد تابخانه رسيدم وازاين راه يك ريال صرفه جوئى كردم ! بيلرش با او اوقات

تلخ سريسرش داد زد و كفت :

ندويدى كه ده ريال صرفه جونى كرده باشى !
علامت تزارى
شخخص ساده لوح و ابلهى وارد دهى شد اهالى كه مابقهُ باهت اورا شنيده بودند باو كتنند ایبرادراينجا شهر كمراهى استا استى اكربخواهى اينجابمانىبايد خيلىمواظب باشى كه خودتراكراكم نـكنى • مرد سادهلوح
 دراز بكشد براى اينـكه خودرا كم نكند يك كدوى بزدرك از ازكثتزار




وباتعجب دست بآسمان بلندكرده كفت :
الها برورد كارا نكذاردراينشهر كمرامى كم شوم ومرا رامنمانئى


بكىاستكه آنجا خوايده بس منكىهستم ؟! لكنت زبان

مردى وارد مغازه يـيراهن فـروشى شد . صاحب مغازه زبانت


 دوست دارم ، رنكثم رو روشن باشد . بِيراهن فروش منوز ميكفت : سسس ... مشترى بيرامنى را را كه فروشندهآورده بود نـاهكرد وبسازديدناتـكت آنكتت : بله ، رنك اين يكى خوبست ، قيمت هزار فرانك است، بسيار خوب ـ برا كراوات


 مشترى كفت : ببخشيد ، صدفرانك ازباقى بولم زيادى دادبد ، اين بول

زيادى مال شماست خداحافظ :
مشترىاجناب خريدهرا برداشت وبطرف دو رفت و آنرا باز كرد

 حاضر جوابى مرد يسواد
مرد يسوادى روزنامهاى دردستكرفته وبرایاينـكه نزد جمعى
 كه درروزنامه بود وراجع باحوال اوجيزى نوشته بودند نـكاه ميكرد ITr

اتفاقاً بواسطه بيسوادى روزنامه را سر وته دردست كرفته بود بنابراين عكس آن شخص دو بايش بطرف هوا بود و سرش بانين . دراين ضمن شخصى


 جواب داد براى اينكه اين مرد مست است وبنظرث اينطورميآيد !

دو دهقانى باهم دعواشان شده و يكى ازآلها كوش ديـكرى را


 ضارب كفت : آتا اين شخص تهمت زده دروغ ميكويد و مهصن اينكه مرا متصر بشناساند خورش كا كوث اني خودش را كاز كرفته و خون انداخته حالا آمده اينجا عارض شده : رستم دستان
برستم زابلى گفتند يـكى از زيردستان اسمترا روى خود كذاشته وهمه جاخود را رستم معرفىميكند . رستم وى را طلبكرد و كفت براى من اشهكالى ندارد كه تو اسم خود را رستم بكذارى اما مواظب باث كه هنگام رفتن ميدان نيز بايد بخاطرداشته باشى كه رستم هستى '

آدم حـابتر
ورقطارراهآمنجوانى اذ بيرمردى كه دركنارث نشسيتهبود ساعت
 اينشيوه هرفي زدن بسنديدهاست ؟"


 خوالميدكفتكها هر كز اين شهردا نديدهوليد ازبيرو شمارا بناهار دعوت


 هتى سلهت ندارد بدهم •
هم آهنتى زن وشوهر
يكى از و كلاى مجلس آمريكا كه در انتخابات شكست خورد
 من از تهامكسانى كه بنام من راى دادند و زنم ازآنيا كه راى ندادند تثككرميكتيم !
كدبانوى منظم



 ino

شبجراغ نبود بنوانهرجيزىرا از جايش بيدا كرد .


 نتوانستم جاى راييدا كنم زن بالحن ملاهتبار وتب آلودكفت : من عادت دارمهرجيزى ارا
 برو كنجه لباس را باز كن ،كفكنجه سه جعبه سفيد خالى و يك يك جمبه
 همان جعبه است.
ترس زندانى

يك زندانى با حبله لباس يك مستحفظ را بدست آوردرد هو هوشيد و
 زندانىرا درآ نجامششغولقدزدنديدوبراىاينكها آنها وحشتنكنندكفت
 در آمدهام !
بالافاصله دوزندانى جلو اورا كرفتهكفتند : اماشماخيلى ملاحظه كنيدزبرا ما دونغرمستحفظهستيمكه براىكرفتن فراريانبلباسزندانيان

درآمدمايم !

## بليط افتخارى

براى يـى ازمحترمين دو بليت افتخارىنمايشى را فرستادمبودند اما نمايش بسبار كسل كتنده و يمعنىبود بطوربكه در اواسط بردة دوم

مرد ازجا برخاست كه ازسالنخارج شود اما زنش كه بااو بود دستش را كرفت وكفت : اينكار خيلى بـد است ،آخر براى مـا بليت افتخارى و فرستادهاند .
يـكربع ساعتبعد دوباره مرد برخاست وزنش با ناراحتى برسيد


بكيشهبردازم و بخانه بركردم .
وكيل دادتّترى
خانمى وارد دارالو كاله شده ازآقاى وكيل دادكسترى برسيد : آقاى وكيل جريمه يك بحهاى كه باسنـك شيشهُ منجاه ريالى راشكسته حقدراستء وكيل لحظهاى فكر كردهكفت : بنجاه ريال ازبدرشمطالبه نمائيد .
خانم كفت : بسيلر خوب بس خوامش ميكنم بنجاه ريال مرحمت كنيد زيرااين هنر را بسرشما كرده است . وكيل بال(فاصله كفت : خانم
 نوبت صد ريال است !
سرعت دركار
 خانم وآقا داشند ينج بحجهان را شست وشو مبدادند واينكار باسرعت هرجه تمامتر انجامكرفت بطوريكه موجب تمانج برسيد : جـكارميكنيدكه اينقدر بشسرعت ميتوانيد بحهماراشستشو داده و بخوابانيد \&

IYY

خانم جواب داد :كار نيكو كردن از يركردن است .كار ماعينا



نمايندتى يريان
عروس بمادرشوهر- ميكويند
براى مجلس سنا خانمهاىمسن هم
انتخاب ميشوند .
مادر شوهر - عزيزم ، حالاتا
نوبت بمن برسد خيلى طول دارد
ميكويند اقلا بايد بنجاه سال داشتهباشند
عيب مختصر
مردى بس از ماهها يكى از دوستان خودرا ديـد . دوستش با با
 راستى ؟ بول از كجا آوردى ؟ حتمازن




 كرد و كفت يسلابد دست يابايش جلاق است يا كوراست ياعيببزر دك

 با تريت و مؤدب است حيزيـ؛ مست فقط مختصرى انرحهل دارد :

## اشتباه سرباز

سربازى وارداطاق كروهبانشده كفت:سر كارتقاضاكيـكماهمرخصى براى معالجه دارم . افسر كروهبان كفت : بـكاه جرا ء هـكر جـر جه شده ؟ سرباز كتت:

باى راستم بكلى معيوب شده بطوريكه بز برحمت راه راه ميروم ـ ا افسر كفت :
 بِاى راستت عيبى نداشت ! سر باز كفت : سر كا ببخشيد ، اشتباه كردم ميخواستم باى راستم بلنكد !

## دعاىكار

زنى دهاتى بحهاثى اسهال كرفته وسخت رنبّورشدهبود ناجار بهاهير
مرد. دعانويس محله متوسل شد و كفتبحها| دارد ميميرد فكرىبـكن .






 فوتبكن خوب هيشود. زنك كه ديد ايندعا همان دعالى قبلى است معلومميشود شما همين يك دورا را بلدهستيد و الا جطور آلا دوا را برایسغتكردن داديد وحالا همان رابراى شل كردن ميدهيد الا 179

سابهأ ميليو نر
دورفيت برامىميرفتند ناكهان يكى از آنهاشخشى . رابرفيقش نشان
 حالا ميليونراست ولى من يك موقعى اورا ديدمكه حتى بك بكيراهن بتن خودنداشت . رفيقش كفت غيرممكناست جطور بيراهن نداشت ؟ جواب داد :

نه اينكه نداشنهباشدولىمن اورا دراستخر امججديه ديدم ! تانك و تفنع

در اوايل جنكىىكه ميان اعراب و يهوديان اتفات انتاد فرزندان بنى اسرائيل سلاح وتجهيزات حسابى نداشتند ولى ميخواستند بهرترتيب
 دسته يكى ازسربازان را احضاركرد وجارونى باوداد

 اينحرف را تكرار كردى وجوابیننسنيدىبطرف دشمن حملهكن و واورا

باجارو بكش .
هنوزسربازجارو بدست كملا دربستكشيك خود نايستادبودكه



 الما ناكهان خودرابابكى ازرمقاى خود روبرو ديد ـ عسبانىشد و برفيقش

كفت :احمق بيشعور ، بسجرا هرجه فرياد كردم جواب ندادى ‘ جيزیى نماندهبود كه ترا بكشم !.. سربازذيكر شانههارا بالا انداخت ور كفت :
 و بايد بى اعتنا بيشروى كنم ؛

## فتير كور

كدائى درحاليكه سـش را باطنابى بستهبود و ورخيابان كردش


 ميـكوئى ، تو كه جشمهايت سالم است! كدا در جواب كفت : من كور نيستم اما سكك بيحارهام كور وعاجزاست. كمرشّمشير افـرى
جناب سرهنـك مقرراتى روىبالكن خانهاث ايستادهبود ناكهان

 خطاى خود شده بود اطاءت كرد اما موقع بالاآمدن از از بلكان شان شمشير جناب سرهنـك رابرداشت و بـمربست وقتىروىبالـكنرسيدسرهنـك
 ستوان احترامكذاشت وشمشيرث را نشان داد ـ سرهنـك با باتعببرآنرا
 ديدك بلز شمشير ندارد • دو باره اورا صدا كرد ور واين دنعه نيز ستوان شمشيرسرهنـك را بست و بازجناب سرهنك خبهل شد ـ الينضضيه سه |r)

بار تـكرار شد و دفعه جهارمكه ستوان وارد خيابان شد سر هنـك بسر خودرا هم روى باللكن صدا كرد وستوان را باونشان ذاده كفت : اكر كفتى لبلس اينستوان جهاهيز كم دارد ء بسرش نـكالهى كرده جواب معلوم|ست شمشيرنبسته است . سرهنـك خنديد و كفت : معلوم ميشود توهم حواست برتاست اين افسرشمشيردارد ؛ درامتحان

مروفسور موقع امنحان بدانشجوى دانشـكده هزشـكـى كفت شها ميخواهيد ييكنفر بيمار كه درد زيادى دارد مورفيز بدهيد، حقدر بايد استعمال كنيد ؟

دانشجو كفت ـ يك قاشت سويخورى.آقاى بروفسور ؛ دراين بين بروفسور شروع كرد بخندينن و دانشجو كه فهميد درست جواب نداده

 كنت :متأسفانه ديـكرمجالى نيست زيرا يـيمارشها بامماننسخهُ اولفوت كردهاست !
حيلهُ مسافر
يكنفردرزمستان با نوكرخود بقصباى رسيد وبهيكانه قهوهخانه
كه براى پذيرائى مسافرين وجود داشت وارد شد . نوكرث اسب را درطويله مجاور فهوه خانهابست و نزد ارباب خود

 نبود . ارباب فكرى كرده بنو برخود با صدائى كه همه مى شنيدندكفت

برو يكظرف خوراك مالمى باجهارعدد ثخم مرغ براى اسب ببر وخودت

 تازه وارد هم صندلى خودرا جلو بخارى كذابثته در كمال راحتى نشنـ بس ازلحظهاى نوكرش بادسته مسافرين دو باره بقهوهخانه بر كشتند و
 بسيارخوب، مانعى ندارد ، بياور خودمان ميخوريم ا هواى مهآلثود

 ناكهان اتوميل جلوى ايستاد واتومبيل عفبى محكم بهـيشتآن آن اصابت
 اعتراض كنند . راندهُ اتومبيل عقبى ريشد ستى كرد و كفت : احمت ،



كاراز منزلم توقفكردهام !
دركافه رستوران
شخص كرسنهاى كه جيبش ازشـمشخ خالىتر بود وارد رستورانى شد ودرسرميز نشسته چنديننوع غذا خواست و كامالا خورد ، بعد موتع رفتن و بول دادن بـدير كافه رستوران نزديك شده باو كفت : هيحوقت
 باشدكه بدهد \&كفت نه تاكنون حنين اتفاقى نيفتاده : يرسيد خوب اكر اكر ITY
 حيزى نميشود زيرا كسيكه بول نداشته باشد إنجا نمى آيد ـ م مشترى

 رو بقبله باوزده بيرونش كنيم م
آنشخص ازجابرخاسنه رو بقبله ايستاد وكفت خوبيياردنكت
را بزن ميخواهم بروم .
دوز ندتى مهياس
شخصى يك قواره بارجهآبى ر:بك نزد خياط برد وخياط انداز: لباسش را كرفته دردفتر نوشت . عصر همان روزصاحب باري بارجه يك قواره


 كرفتيم ولى براى بارجها دومى فراموش كرديم حـالا آمدهام براى دورمى الـى اندازهبـكيرم

## حليهت

درانكلمستان وقتى مينواستند دينمسيحِ را ترويجكنتد ، مردمرا


 كشيش اورا دعا كرد و بعد از لحظهاى كنيش كتا كاب انجيلى را كا كه در طاقجه بود برداشت و بورت زدن:مشغول شد ناكاه درميان صنحات آن

بعكسىبرخورد وبيرزن ازدبدن آن عكسبقدرى خوشحالاشدكهاشـك



معلومنود تاآخرعمر آنرابدستيساورم ! عمل خلاف
مردى يككرم خاكى را بسرقلابىبسته و بآب رودخانه انداخته منتظر صيد يك مامى بود . ناكهان مأمورى رسبد و باو كفت :آفا اين كلر شما خلاف قـانون استوجريمه دارد ، دراين رودخانه صيد مامى

 شماخلاف قانون است زيرا كرم شما لباس شنا ندارد . جاى خلوت
 درياجه كوجك واقع دركنار جادهآب تنى كند و دراطراف اين اين درياجه
 حاصلكرد خواست قدرى زير آفتاب بخوابد ولى ديد افسرىبطرف او


 كلى كه اطراف درياجهبودند يـكدمرييش رفنثد : ميراث اخلاقى زن وشوهرى راجع ببد اخلاقىفرزندشان بامم مشاجره داشتند . iro

بدرميكفت : خالك برسر اينبجه باين بد اخلاقى نمبدانم اين اخلاق را از كه بارث بردهاست ؟ مادر كفت : درهرصورت ازمن ارث نبرده . بدر
 بانهايت دقتبراى خود نـكاهداشنهاى نامه نگارى
دانشجوى جوانى كه از بـكى ازشهرهابراى تحصيل بمركز آمده بود نامهایبراى بدر ومادرخود نوشت وضهن آن درخوا علاوه برمقر را امضا كرد اين جند سطررا اضافه نمود : ددر آخرينلحظه من من ازاين
 - بكيرم ولى متأسفانه باو نرسيدم

بعد ازجند روز اينجندكلمه بعنوان جواب ازطرف بدرش رسيد

 انعام بزر
 نوشته بيكى از رعايا دادكه فورى برساند و بر كردد اتفاقا باد و باران



 مئكشيد ؟ نامه رسان إزخداخواستانخنده كنان سرىفرود آوردوايسناد . irf
:س از چچند دقيقه زن كمخدا دم در آمده برسيد : لابد شما بـا جوب سيكار، سيِكارميكشيد! بيحاره قاصدكديـكرطاقت انتظارنداشت



كه جوب سيكارتان راباك كنيد ؛
سوء هاضه
شخصى يسرهمسايه را ديدكه درخيابان ميرود و اشكك ميريزد ـ اورا صدا زد و برسيد : فريدون جرا كريه ميكنى \& كفت : براى سوء
 وسال تو سوء هاضمه و باد مفاهل دارد ء يسرك جواب داد : خير ، توى كلاس معلمبمن كفت. اين دو كلمه را بنويسم ونتوانستم آن وقت مرا تنيي كرد و كريدامبراى هميناست !


تَّشته
ـ اين فالكيِي بقدرى آيندهامرا خوب شرح داد كه عن مجبورشدم بيست تومـان بـاو بدهم تا راجع بكذشتهام حرفى نزند :

كار مهم
يرى و مليحه با هم دركوحه تصادفكردند ـ ـ برى اصرار كرد كه با مم بخانه بروند و توب بازى كنند ولـى مليحه امتناع ورزيده كفت ITV

نمينوانم بيايم جون ساعت بنج بعد از ظهر كار هجهى دارم، بايد بسينما بروم • برى كفت حالا يكساءت بعداز ظهر است و تا شروع سينما خهار ساعت مانده است : مليحه كفت درست است منتهى بايد من حـالا بروم منزل ، لباسهاى نو خودرا بيوشم ، دست وصورتم را بشويم، سرمرا برا شانه
 كريه براى جه ؟ مليحه جواب داد : براى اينكه مرا بسينما ببرند! براى كخفيف مجازات

در يكى از مهمانخانه ماى شهر شيكاكو مردى يكبطرى دبزرك





 ميتوانستم بنوان دبوانـكى تخفيفى براى مجازات تو بـكيرم ! فندير زيستن
شخصى درحاليكه مشغول خواندنكتابى بود از جهارراهى عبور ميكرد وناكهان اتومبيلى اورازيركرفت و بلافاصله فوثكـرد ـ مردم اطراف اتومبيل وشخصس متول جمع شدند وباسبان و وزشك قانونى هم رسيدند . طبيب قانونى كتابى را كه هنوز در دست مقتول بود برداشته اين جمله را بشتجلد كتاب خواند : دستور براى طول عمر !

عكس طبيعى
زن و شوهرى برایى برداشتن عكس .قشنـكى با هم نزد عــكا

 خانم خواهش ميكنم اكر ميخواهيد عـكس شما كاملا طبيعى باشد بـا دستتان زير بازوى آقا را بـكِيديد . مرد نـكاهى بعكاس كرد و كفت : اتفاقاً اينطور نيست، بنطر من اكر دستشرا در جيب من بـر بكند عـكس خيلى بيشتر طييعى خواهد شد ! جاىقضاى حاجت
يك لات بىتربيت جلو در خانهاى نشسته مشغول قضاى حـاجت بود صاحبخانه بِرون آمد و اورا دراينحال ديد و باكمال عصبانيتفرياد

 كه زياد است,ولى من مجالنداشتم ممكن است خودتان زحمتك كشيده بجاهاى ديكرهم ببريد !
شوهر كامل
در زمانهاى پيشن بادشاهى كه بركشورى حـكمفرماى مطلق بود
 مدتها اورا ناراحت كرد بالاخره نصميمكرفت بييند آيا اتباع اوهمدجار
 درباريان از جميع طبقات درميدانى كه ابتداى آن يرجمسمبز ودرانتهانى ديكك برجم سفيدى نصبكرده بودند جمع شوند. سبس فرمان دادكليه 149

كسانيكه در دور: زندكى زناشوئى مطيع زنخود هستند زيريرحمسبز
 مخصوصاً امر ميدهم از روى كمال صداقت محل خودتـان را انتخاب كنيه .
بساز ابنكهكوسفند ها از بزها جدا شدند ، تمام جمعيت زير يرجم سبز جمع شدند درصورتيكه زير يرجم سفيد فقط يكنغر ابستاده بود . بادشاه بسمت او توجه كرده باخودكفت : حتما بايستى راز او را را كثف كنم . سبس باو نزديك شد و سؤال كرد :
 هسنى يا نه كوشهكه حالا تنها ايستادهاى بتو ستخت نميـنغرد و فكر نميكنى بهتر است با سايرين كه در آن سر ميدان هستند يكجا باشى ؟ ـ ـ مرد تنـا جوابداد:

- حرا قربان، خيلى دلم ميخواهد ، ولى متأسفانه نمينوانه؛ خَوْن امروز صبح قبلاز اينكه از خانه بيرون يبايم زنم كفت: مبادا داخلهميج جمينى بشوى ها ! والا ...
دفاع از برادر
شوهر خطاب بخانم خود كفت : از برادرتخيلى رنجيدهامديروز
اورا درخبابان ديدم واصلا بمن اعتنائى نكرد
 درخيابان نديده است. مكرساعت ينج بعداز ظهر درخيابيانايرانير بانمقابل سينبا را نميكونى كهه تو يكجلدكتاب سبز دستت بوده ! من يقين دارم

تركو عادت
مردى هرشب دير بخانه ميآمد و عادت داست كه كفشهى خود را بديوار برتابكند . يكشب همسايهاش باطاق اوآمدو كتت : آقا دو ساعت بعداز نصف شب شماكفشهاى خودرا بديوار ميزنيد ومنازخواب
 معنرت خواست و كفت از امشب سعى ميكنم باعثزحمت شما نشوم . وشب ساعت دو بعداز نصف شب بخانهآمد و جون قول خودرا فراموش كرده بود لنتكهكش اولرا بشكت بديوار زد اما ناكهان بياد همسايان خود افتاد ولنكة دوم را بآرامى در كنار ديوار كذاشت و خرا خوا
 همسايهاث بود وميكفت : ببخشيد آمدهام خواهش كنم لنكة دوم كمش إن

را در يازريد تامن بتوانم باخيال راحت بخوابم ! حافظه زنانه
دو خانم دريك مجلس عهمانى بهم رسيدند . صاحبخانه خوامت



 نيست فقط إيشان را از روى لباسشان شناختم ؛ نطق درسر سفره
اين داستان را در بارء ״روزولت، نعلكردهاندكه مجلسمهمانى $|\Sigma|$

بافتخار اومنعغد بود وممينـكه شام صرف شد ازاوخواستند صحبت كند
 باشد بس مدتى مات ومبوتباطراف مجلس نـكريست و بجاى ايرادنطت

اين داستان راتريغكرد :
״درزمان ״نرون، امبراطورخو نخوار وديكتاتور معروف رم ، هر

 تماشاجى وى را طمهـ شيرهاى كرسنه ميكردند .
در يـكى ازروزهاى تعطيل بس ازآ نـكه (نرون، شيرهاى خورد
 آوردند ودرحاليكه جمعيت منتظرفرا رسيدن لحظةُجنـك انسان وشير


 دي!كررا درميدان رها كردندآنها نيز بمحض اينتكبمرد مسيحىنزديك شدند كه او را ببلعند وقتى سخن اورا شنيدند خودرا كنار كشيدند . فرياد مردم رم از ديدن اين منظره بلند شد و همه تقاضا كردند
 اينوقت ״نرون، مرد مسيحى را احضار كرد و باو كفت اكر بـكونى در كوث شيرها جه كفتى براى هميشه درامان هستى • مرد هسيحى كفتمن
 يسازصرف غذا بابد حتما نطق كنى ؛

## فاميل بزدت

فقبرى از يك نروتمند بول زيادى درخواست نمود ودرضمن كفت


 بدعند تو ازتمام عالم متمولترخواهى بود . علت
دو نغر از ثروتمندان تازه بدوران رسيله روزى در يك رستوران







 جيزيست خواست ازآن بجشد ومزهاث راث را بغهمد ، اومم كاردوست خور را كرد و اشـك در جشهانش بر شد ـ اولى برسيد : تو براى جهكريه ميكنى \&كفت : من براى اينكريه ميكنم كهحرا تورابِجاى عمويتبدار نزدنه

## ترسنعـى و

شخخى در زمان هارونالرشيد ادعا كردكه جبريل برمن نانل

شده و بمن مزدده داده كه بهيغمبرى مبعوث شدهام حون در آن زمـان اين ادعا موجب فتنهميشد مأمورينخليفه اورا دستـكير كردهن آوردند خليفه ازاو يرسيد يِيغمبران معجزه دارند تو جه معجزه دارى


 دستور داد ويرا تايك هفته توقيغكنند و كفت هرووت جبريلل آمد مرا
 خبردادكه مرا نزد خليفه بريد و بخليفه كفت اينك جبريل آمدهوبود و ميكفتبرورد كارت تورا سلام ميرساند وميكويد فعلا خوب جانى بيدا

 كرفت:وخليفه كدانستكرسنكى باعث اين دعوى بوده اورا انعامى داد وكفت منهم بشرطى تورا نـكاه ميدارمكه از بيغمبرى استرفابدهى . كارمزدى

بردءٔ سينما صحنهاى از عشق سوزانى را نشان ميداد و عاشت با هيجان زيادى معشوقهُخودرا نوازش و اظلار عشق ميكرد ـ موقعيكه كار بماج و بوسههاى آتشين وطولانى رسيد ، خانمى بيطاقت شده بآر بآنج بيلوى شوهرش زد و كفت : جراتو بامن هيحوقتاينطور نيستى ؟ شوهر جواب داد : عجب مثل اينكه نميدانى يارو براى اينكار جقدر حقر

والـلام
شخصى كهخيال مسافرت بكوهـايه راداشت يك قاطر كرايهكند . مكارى برسيد شمـا جـــدر اسباب داريد ء مسافر


 كفت والده بجههامم هـست كهباهم يمادهسواره تابمعصد ميرويم والساملام. قاطرجى قدرى بشتكوش خودرا خارانده و كفت : خوب ، ماهم قاطر نداريم والسلام .

## يله ديك بيله جغندر

دو نغر رفيقكه از شدت بيكلاى در كوشــاى منزوى و مشنول لافزدن بودند قراركذاشتند اصل ونسب خودراشرح دمند. اولى كفت بدر من شخصمتمولى بود ودواراراى ملل و ضياع و عقار فراوان وسرطويلهاى ساخته بودكه اكر شترىدراول سرطوريلى
 اين سرطويله را ييمايد مجبود بود يكسلل بوسيله شتر طى راه نمايد . دومى كفت برعكس بدر من مرد بىيضاعتى بود وعميشه بـامور زراعت
 ميكشتو جوب بسيار بلندى تيهـردده بود كه هروقت در آسمان ابرى بيدا ميشد واحتمال بارندكى داشت بوسيلهُ آن جوب ابر هـار هـرا برا بروى مزرعه ميكشيدكه حاصلبا از باران استفادهكند ورمينكه سِيرابميشد دوباره بآن جوب ابرها را بطرفـديـكر ميراند .

12o

رؤق اولى باتعبجبكت يس اينطور چوبى
 ميكذاشت ؟ ـ باكمال خونسردى جواب داد : درسرطويلةٌ بدر تو !

آفرين باين هوش
روزى يـكنف فرانسوى و يـنفر ايرلندى مشغول كـردش بود بودند فرانسوى ناكهان باصداى بلند شروع بخنده
 او را بتابلوى كه برسر خهارراه نصب شده بـود جلب نمود . روى آن


 اين اعلان كجايش خنده دار است ؟ جواب داد : كمى فكر كن خون ميغهمى ايرلندى صبح روز بعد باتبسم ييروزهمندانهاى بدوستش رسيد . فرانسوىيرسيد : بالاخره مطلبرا فهميدىجقدرخندودار بود ! ايرلندى جواب داد : بلى، خندهاث دراين بودكه اكر عطارى بسته باشد جكار كنند :
وصيت مادر بزرك

 بدين كرانىرا ناكهان ازكجا آورده هس ازاو ور برسيد اين را يكشبه از كجا آوردى واو جواب داد :

مادر بزر كم مرده و سههزار دولار بـراى يادبود سنك مزار خود وصيتكرده است واينك يـادبود او سنـكى خريدارى ونصب شدهراست. حيرت
يك آقاى متجدد براى خريدن بك تابلو خوب به كار كاه يك نقاثى معروف رفت وضمن تماشا ويسنديدن يكى يدوتابلو جشمش بهتصوير

مردى افتاد وبنقاش كفت : شما كه اينههه صورتهاى زيباكشيدهايد اين صورت بد تركيب و
 بكشد، جنين صورتىرا از كجا بيداكردهايد ؟ نعاثباملايمتجوابداد :

بله ، خوب، ولى، اين عـكس بدر مناست ! آقاى شيككه از حرفهاى خود شرمنده ششده و سخت در حبرت افتادهبود كه حالا حه بـكويد تا مههل كوئى احودرا جبران كند فورا جواب بنظرش رسيد : ـ عجب ، عجب ، بسيار خوب آقا ، منهم ديدم كه بى اندازه بخود شها شباهت دارد .
دندان ط1


تازهبدوران رسيده- بساز اينههه زحمت حرا ا اين دندانطلا را اون عقبكذاشتى كه هيج يـيدا نيست ء زودباث درش بيار و جلو بكذار .

IEy

## معالجه طبيب

در يـكىازسالهاى قحطىمردى كه ازكرسنكى نزديك بمر كبود

 بودند و درصحرا دزدان جامهدان وان و استرم را كرفتند اكنون وارد ارد اين
 جه بايدكرد كفت اكرسه قرص نان كرم و مقدارى روغن و عسل مصفى حاضر كنيد علاج ييمارى كدخدا آسان است.كسان مريف
 دورسر مريضكردانيله ميخورد و ممينكه خوب سير شد برخاست ورد ورد


 ديديد معالجهنميكردم حالا طبيب مـ مردهبود آنين دوستيابى
مرد نسبة مسن و خوش لباسى بادخترجوان و خوش خرشكلى وارد


 خيلى معذرت ميخواهم ، حالا بعد ازظر بـر بنجشنبه است و و بانك تعطيل
 مرد فكرى كرد و كنت اشكالى ندإرد ـ وسبس با دخترك المه ازخوشهالى

روىيابندنبود ، ازمغازه خارجشد. صبح روزشنبه جواهرفروش باو تلفن

 خردتان ، ولىمنبسلامتى شما ديروزرابخوشى كذراند مدل ثهاشی
نقاشىبدخترى كه اورابراى مدل بمنزلآوردهبود كتت : تواولين مدلى هستى كه من از ديدن آن بى اختيار شده و آنرا ميبوسم ـ دخترك
 دوتا ، يك سيب قرمز و يك برء: شش ماهه : فصاحت دادستان
 نطق خودرا بيايان رسانيد خنديدند ودادستان وقضات متعجب شدندك علت اين خنده جه بوده است ء نطق آقــاى دادستان ا اين جمله بايان مى يافت :
ما از بيشـكاه محترم داد كاه خواهشمنديم حكم اعدام جانى را صادر كند تابدار آويخته شود و بعد از اين ديـكر از توس مجازات جرنت ارتكلب جنايتى جين نجيع رانداشتهباشد 1 دفاع
 عكس كاوى را ديدكه زيرش اسم اورا نوشتهالد باعصبانيت فرياد زدكى رئى اينشكل را كشيده است ء يـكى ازشاكردان كفت :آقا ، حسن : هملم رو بهسن كرد و كفت : حسن احمق تو اينشكل را كشيدهاى ؟ حسن 129

كفت نها آثا اينشكل را فريدونكشبد منفقط اسم شمارانوشم ! دراين

 كثيدم !
ايز تم كردن

روزى هلانصر الدين مقدارى كوشتخريده بود وقتى وارد خانه

 خود كفت اين كبسه جنندررا ازاينجا بردار وجا كا زود بروم و از در خارج شد. شب موقع شام كـه معلوم شد شا شام حاضر ندار ند هالاكفت يسجرا كوشت راننختىزن كفت كدام كوشتتو كوشت نكرفتى با جغندر كه نميشود شام تهيهكرد منهر بآن دست نزدهام م ما ملا كفت عجب احمقى هستى درآن كيسهـ كوشت است من آن آنوقت خواستم
 مورانخ وخالى يافتند .
نفر غايب
درروز برداخت حقوت سرباذان ، سر كروهبان عدهُ خودرا بخط

 جمع !كسى جوابنداد . دومرتبه با صداى بلندتر كفت : دحاصل
 ميحكس نكغت حاضر ، بامارا برزهين كوييله با غيظ تمامكت : اينمرد

يسعور كه حقوقش ازممه بيشتر است حالا روزدريافت حقوت مزحاضر
نشده ، جقدرمردم احمقند !
نوكر با تر يت
خانمىنوكرتازمایاستخدامكردهبودكه ازاخلاق ورفتارشرضايت داشت ولى بعد از يـكغته روزىنو كر بيخبر دراطان كردوداخلشد. خانم ازاين حركت عصبانىشد وباروقات تلخى روباو كفت : مـكر بتو نـغفتمكه هيخوقت سرزده باطات خواب من نيا ءآخر



ميكنم واكرلختباشبد داخلنميشوم 1
واعظ وكفاش
واعظى براى تيبهُكفش بكفاشى مراجعهكرد وخواست وته


 را كه ميدوزيّد وبمردم ميفروشيد همه راخوذتان مم ميبوشيد و بآنها راه ميرويد ؟!
تقليدكور كورانه
 آهنـكر بروى آهنى كهروى سندان كذاشته كامى آب دهــان مى اندازر كودك سببآنرا يرسيد استاد كفت ميخوامه بدانم داغ است يا ياسردشد كودك برسيد از كجا ميفهمى كت اكر داغ باشد جز وجز ميكند و الا $10 \mid$

صدائىنميكند . جون بمنزل رسيد درسر نهار برايش غذا آوردند او مـ م ظرف را جلو كشيد وآب دهانش را در آن انداخت . مادرش باعصبانيت
 داغ است ياسرد شده وداستان استادآ هنـكراـا نقل كرد . مجادلهُ دو اديب
اديبالسلطنه كتابى نوشتهبود و اديبالدوله انتقاد تندى بر آن كتاب نوشته درروزنامهاى منتشر كردهبود . بعدكه يـكرو اديبالسلطنه بر آشفته باو كفت : توهنوز خودت يك سرديك سطرحيزننوشتهاى ومتصل از نوشتجات وآثار ادبى من انتقاد ميكنى تو اكر نويسندكى ميدانستى خودت كتاب مينوشتى .
 نميكذارم ولى بهترازخود مرغ ميتوانم خوبى يابدى خاكينه راتشخيص دمم !...
يس از امتحان
بدر برويز كه بسرشنمرههاى خوبى درامتحان نـكرفته بوداطاع

وبه برويز كفت :

 بعرمنوจجر بارسال تبكرد ومرد :
فايدهُجايزه
فريدون درامتحان ثلث اول شاكرد اول شد وبدرثراكت تنيس

بسيار قثنـكى براى او جايزه خريد اما وقتى كه جند ماه بعد فريدون

 ميروى ، اين سه ماه را حـه ميكردى كه اينقدزنهرههايت خراب شده : فريدون كفت :
بدرجان ، داشتم بازى تنيس ياد ميكرفتم . جواب متلك
شخصى استخوانهاى قصابخانه را جمع ميكرد ديـكرى رسيد و خواست سربسرش بـذذارد وباو كفت: تصورميكنم سكها دعوتكردهايد وداريد غذا تيهي مىينيد . جواب داد : بلى ، مـكر كـلارت دعوت براى شما نرسيله است ؟؛ عيادت مريض
يكى ازظرفاى عرب مريض وبسترى كرديد وعدةّزيادى ازدوستان
 صحبتشده ومدت زيادى نشسته يـث ازيمارى موجب زحمت ونا وناراحتى شده بودند . يمار كه حوصلهاث ازيرحرفى آنها سر آمده و ميخواراست
 بدوث لفكند وكغت آقايان من ديكر مريض نيستم كه عيادت لازم داشته
 כالفى دغوت
دهتانى درمراسم تدفين سومين همسريكى از ممسايـكانش حضور بافت ـ وتتى بغانه بركثت زنش كه قيانهُ اورا سخت كر فته ديل كفت : lor

معلوم ميشود خيلى متأثرشدهاى ! شوهر جواب داد ؛ بلى تأثرم ازاينست
 يكدفعه نتوانستم ازاو جنين دعوتى بكنم ر فن شوخى كردن
دونفر دوست در خيابان بهم رسيدند يـكى از آننا برسيد : بنظرم

 فكرميكنى امروزصبح ناشتا من چندتا ساندويج خورده باشم ء دوستن



 تو جندتا ساندويج را ناشتا خوردى ء ءنش كفت : يادم نيست ، بنظرم سهتا . مرد كفت : ييشترنخوردى ء زن كفت نه جطور \& جواب داد ميكفتىششتا ، يك شوخى اخوشمزهبرايت ميكفتم . پاى قلمى
 يـكى از دلالهمالى محل كفت و جند روز بعد دلاله خبر آوردكه :أقا ،


 قلمى و باريك . مرد كفت بهبه ! جانخوبشد ، منمخصوصاً يـكباىقلمى

قلمى را دوستداريد ، زيرا اين دخترفاقد باى دومى داست ؛
نويسنده
مرد ظامرآراستهاى بْجارتخانهاى مراجعه كرد وكفت براى ده
 ديكرمشغول كدائى ديدهبود كفت آقا حيفنيست كه شما بالين سرووض ابنطورخودتان را به بيكارى عادت ميدهيد ودنبال كار وهنرى نميرويد .

 كردمام كهدر آن دوازده طريق عملى براىنروتمند شدنرا واشرح دادوام
 ميخواهيد - بـلى زيرا اين يـكى ازآن دوازده طريفه است كـه دارم عمل
 ميكنم !


سع ماهى - جرا استخوانبقلاببستهاى؟! - ميخواهم سكتمامىبـكيرم !

حيله تجارتى
شنضىمبلغ دوهزارتومان بيـى ازدوستانش قرض داد ورسيدى

كه ازوى كرفتهبودبرحسب اتفاق كمشدواينموضـوع جند روز بعد ماية



 فكرى كرد وكت مهين الان نامهاى براى او بفرست و بنويس دوهزار و بانصد تومان را كه از تو قرم كرفته است لازم دارى وار و ميخوامى
 تامعاملaات را انجام دمى .
آنمردكفت : امامن باو فقط دوهزارتومان دادهام . تاجر كفت : ميدانم، ولى وقتى بنويسى دوهزار وبانصدتومان اوم فورى دور دستبالجه شده همين موضوع را در جواب خواهد نوشت و نامهُ او مــرك تـو تـو خواهد بود !

## بهتر ميشود

شخضص متمولى كه مادرش فوتكرده بود به بيشـكار خـود دستور
 تمام شد به ارباب خود كفت : آياخوب بود ، بسنديديد ء آقا در درياسنخ

 انشاءاللّ دومين دفعه اين عبيهارا مرتغع خواهم كرد : انثاء دختر يك ميليو نر
دريكى|زدبيرستانها دبيرادياتٍ براى انشاله دانشبجويان اينموضوع

را تعيِن كرد : " سر كنشت خانوادة فقيرى را بنويسيد " . دانشجويان هريك سر كذشنى را طرحكرد مهصلى كه دختر يـكى از مليونر هاى ممروف بود جند سطر ذيـلـ را
نوشته بود :
" در روز كار كـنشته خانوادة فـــيرى وجـود داشت ، مادر آن



بودند ، خلاصه همه فتير وبى هيزِبودند ه ه ا
نويسنده و فردوسى


 درست شش ماه استك حند ماند مقاله براى شما فرستادهام و شما دربو هاى مقالات بايكانى كـردهايد وآنها را جاب نتمودهايد ! سردبير تبسم شيطنت آميزى نمود وباخو نسردى بالسخ داد : آقاى عزيز شما خيلى
 چابآ ثارشان صبر و حوصلة قابل توجهى ابراز داشثهاند مثلا ملاحظه فرمائيد فردوسى هزارسال صبر كرد تاناهنامهاث ان جاب شد إ شوخى بارفق
شخصى ازكوجه ميكنشت ناكهان عطسهكرد وبراى اينكه آب دماغ خود را بـكيرد دستمال خود را ارجيب شلوار بِيرون آورد وممراه آـ آ دستمال كيغ بولث هم در آمد و بزمـين افتاد . مردى اركه ازعثب مى آمد lor

بكمان اينكه شخص جلوى رفين او جواد آقا است كيف را يواشكى برداشت و در جيب خودش كذاشت. شخص جلوى موضوع را فهميد و وبر كثت باو كفت: آقا جرامال مردم را هيدزديد \& آنمرد كه ديد اشتباه كرده واينشخص ديـكرى استكيف را بِيون آورده باو ردكرد و كفت
 صاحبكيف كفت : برفرض كهمن جوادآقا بودم شها بايد يول مرا كش برويدءآنمردكفت : آقا عجب فرمايشى ميفرمائيدآبا من حت ددارم بارفيق خودم هم شوخى بـكم ه؛
علامت صليب
يكروزشاعرجوان وتازهكارى ديوان اشعار خـود را برداشته نزد استادش برد و از وى خواهش كرد كه درمقابل اشعار سست او علامت

 است. ازاين.يشآمدبسيارخوشحالشد و كفت:معلومميشود هيجشتعرسستى ندارم . استاد جواب داد : صحيحاست اكرمنخوامواهشششارا انجامميدادم ديوان شما بـكورستان فرنكيبا شباهت بيدا ميكرد ؛ نسل ميمون
كشيشى براى بحه ها موعظه ميكرد و راجع به بيدايش انسان
 بود واز بدرخود در اين باره حرفنائى شنيده بود از اين اختلاف عقيده تنجبكرده بلند شد و كفت :

يدرمقدس ، ولى باباى من ميكويدكه ما ازنسل ميمون هستم!


خانوادكىشما بما مربوط نيست :
مكافات
يـكنفر انكليسى, كه برایتفريح وكردثى بهي يلاقات ايرلند مسافرت
 كوفت و اجازه خواست تا قطع شدن ركبار بار جا با بدهند ـ اير اين تقاضا قبول شد وتصادفاً توجششبروى بخارى جلب شد ويكقطعهسفال شكسته ويك كل سرخ خثـكيده Tنجا ديد . حون اين دوجيز باوضع اطاق ونق نميداد مدتى ييشخود فكر كرد ووقتى عقلش بجائىنرسيد ازصاحبخانه
 بالاى بخارى اطاق پذذيرائىشما جاى كرفته ؟ صاحبخانه كفت: مانعى ندارد اين جوش خوردكى را روى پيشانى من مالاحظهكنيد، بآن سفالل اين ضربت را زدهاند

ازقبرمردى كه آن سفال را بطرف من برتابكرده است جيده شده :
كمتر از هيهر
دومرد بينوا درهمسايكىمم منزل داشتند يكروز عصر كه درراه منزل بهم رسيدند يكى ازديـكرى يرّيد : امشب شام جه دارئ ورئ كفت :
 نيـجون وتتى عروس وارد سالن شد ، مـردم ازدحام كردند و بهم فثار 109

آوردند ودراينموقع خانمى.بعقب بر كهته سيلى محكمى بصورت مردى إى


 را بيينم منهم نيشكون سختى از بلزويش كرفتم تامجبور شود كاله خود

را بردارد :
شوخو آوريل
دراروبا رسم امت درروز اول ماهآوريل بامم شوخيهائىميكنند
 عجيب وغريبى انتشار ميدهند واسم آنرا ״شوخى آوريل، ميكذار وري اتفاقاً روزى دربارء اينموضوع صحبت بود و مادرى زحمت بسبار كشيد
 برايش زد تالِنكه بجه كاملا فهميد ـ روز بعد هراسان نزد مادرث آم آمد وكفت : مادرجان يكنفرمرد غريب دراطات كلفتمان است : مادر باعجله بسمتآن اطات رفت وهمينكه دررا باز كردبسر كفت : دبدى بورشدى

شوخى آوريل بود ، مرد غريب نيست، بدوم ابنجاست.
تلفن
مأمور اداره تلفن براى وصل كردن سيمتلفن وارد مطب دكترى ميشود . دكتر بنيال اينكه شخص تازه وارد مريض است براى اينكه بازار كرمى كرده باشدكوشى تلفن روى ميز را كه هنوز سيم آن وصل


جطوراست؟ بندهالساءه يك مريضدارم معاينه نموده مى آيم . بعدكوشى تلفن را سرجايش كذارده بشخص تازه وارد ميكويدآقا شماجه كسالتى داريد ء تازه وارد جواب ميدهد : من مريض نيستم سيمكش هستم و

آحدهام سيم تلفن شمارا وصلكنم !
اتومبيل سوارى
مردى يك بليت بخت آزمائى خريدهبود وبازنت صحبت ميكرد


 بلر كفت خبلى خوب، مادرت درعقب مينشيند وتو بياجلو . بِهُ ديـكر صدايش در آمد و كفت : باباجان ، منهر مينواهم
 دومى كريه را سرداد و دوتائى بسر وكلة مـم ميزدند . بالأخره هدرشان عصبانىشدو كغت : بجهها ابنقدر شلوغ نـكنيد ـ اكر بخواهيد حواسم را برت كنيد مهينالان نـكاه ميدارم وممهتاران بياده ميكنم ! صميميت متقابل
خانمى بِّهالث سرخك داشت و خوب شده بود راجع به حت عيادت بزشك بااو مباحثه ميسكرد وحانه ميزد . دكتر كغت : آخر خانم
 داد:صحيحاست آقلىد كتر ، امابحهُ منهم ممهاطفاللمحلدرا مبتلا بسرخك كرده وروزى ده دوازده مريض بييماران شما اضافه شده است !

## آقا جواد قصاب


سفارث كرد كه برو ازجوادآثا قصاب سر كوحه بك جارك كوشت بـكير
 ودس ازاينكه روى منبرمشغول مـوعظه كرديد ازمناظراتى كه مخالفين باامام محمد جواد داشتند و سؤال و جـوابهاى علمى و فتّى سخن كفت وشرح داد كه جندنفر ازامام جواد فلان مسانلى را برسيدند ... ودراين حالكه نوكر تازه از مأموريت خود بر كشثه وارد مجلل شد و و مقابل منبرنشستصحبتواعظ باينجا رسيله بود كه ميـغت : حالا مينورامهم بدانيمكه امام جواد حه كفت s... نوكر كه تازه از نزد آلـا

مجلس جواب داد :

آقا جواد كفت ديكركوشت نسيه نميدهيم بول بياوريد وكوشت
بريد
سابةه خدمت
رئيس اداره از شخصى كه تقاضاى شغل نموده بود برسيد : آقا شماسابقاً جكاره بودهايد ع تتاناكنتندهُ شغل كفت : صندوقدار تمارتخانحانه حاجى نروتمنبيان . رئس اداره هرسيد : خوب جرا ازشغل خودكناره كرديدء جـواب داد : براى اينكه تجارتخانه ورشكست اري كرديد . رئيس اداره برسيد : جرا ورهـكست شد ء تقاضا كنندهُ شغل جواب داد : براى اينكه من تصام بولهالى موجود را بلندكرده بودم.

## شرط بندى

روزڭمالكرتواين نويسندهُ معروف وشوخطبع امريكاكى درخيابان كردش ميكرد . ناكهان جـوانى باو رسيد و يس از آنكه سلام حرب

 بشاكردى شما افتخار ميكنم ، اما شرط مى بندم كه شما مرا بخاطر نميآوريد ...
نويسنده لبخندى زد و كفت : بلى شرط را شما برديد ؛

بدى باقرزننش بتصد تفرج از خانه خارج شدند ، بسر برسبد : آقاجان بكو بيينم جـكونه برت درسيم جريان بيدا ميكند
 حند دقيقه بسر كنجكا برسيد : بدر جان علت رعد وبرت جيست ؟ ؟ير
 بكند ولى ممينكه بدرشرا صدازد ازسؤالخوددارى كرد زيراميدانست
 هرقدر دلت ميخواهـد از من سوال كن و الا ديكر كى ميخوامى هيز ياد بكِيى

## قياس بنفس

جندتا ازدخترهاى جشم وكوش شكفته دورهم جمع شده بودند
 مردما وقتى كسى بآنها نيست و تنها هستند جه حرفهائى با مم ميزنتدء 17

ديـكرى جواب داد :
ازممان حرفائى كه ما ميزنيم • سومى كفت : دواى ، ’خاك عالم ،
حقدر بد، عجب يححيا مستند! •


عيب ديعران
دكتر ـ اين دواراكدام احمق
بتو داده ؟
بيمار ـ آقا سهروز يـش خود شما نسخه́ آنرا نوشتيد ؛

صلهُ شعر
شاعرى كه هميشه ازمداحى و قصيده سر انى براى بزر كان
 عدهاىشعررا ميخواند ودرخواست صله ميكند شخصص ممدوح ازشنيدن شعر بسيارخوشوقت ميشود وبعداز كفتن هزار باركا كالهُ واحسن وآفرين
 بتو بياموزمكه درهمه عمر بكارت بيايد شاعريبحارهك براى من بيشتر ازصد تومان ارزش دارد بنابراين سه بند را ياموزيد .


 اين استكه هر وقت ريش خـود را حنا هى بندى يك يك دستمالى هم بآن


بلندكنت آفلى عزيز خواهش ميكنم بند سوم را نفرمائبد ووجه آنرا
 خط ناخوانا
بس ازاينكه معلم صفحه مشق بد خط دانث آموزرا ديد دربائين


 اطلاعات تاريخى
كدخداى يكدوكوره بازنشبتهران آمدهبود واولين دفهـكذنارث بكنارمجسمه فردوسى افتاد ، زنش باتمجب ازاو بر برسبد : نكاهاهن ، اين جيست، معلوم. نيست يجاره با ابن ريش و بشمش جه كنامى كردهكه سنك شده است !
شوهرث بالحنى دانشميندانه كفت : جه مهمل مميكونى ، اينخا


يمعنى بزنىممه بما ميخندند . زن برسيد بس اين جيست : كدخدا كفت :
 بسررستم جنكككرد وكثته شد، بسرش نادرشاه آنرا درجين وماجين ساخت وباكتتى يكسره بتران آورد .
علت مهربانى
انوبوس درايستكاه توقنكرد وخانم قشنكك وجوانى سوارشد ، اما جون جانبود مجبورشد بايستد . مردى بلند شد وصندلى خودرا باو 170

نعارفكرد . خانم زيبا كفت : نهآتا بفرمائيد ، راحت باشيد . ولى آقاى
 ازصندلى جلو صداثى زنى شنيده شدكه ميـكويد : " " به . بكناريد صورت اينهرد نجيب وبالي وصداى مردى ازصندلى عقبتر درتعاقب او بلند شدكه ميكفت بهتراست اول شكل وشمايل خانم را زيارتكنيد ؛ مشُورت با ثاو
يكروز نويسندة جوانى تزد مرحوم برناردشلو نويسندءّانكليسى

 بنظرمن نه . جوان برسيد : چرا آقاى شاو مـكر شما بم زن ايكرفتن را را حماقت ميدانيد ! شاو جواب داد : زن كرنتن حماقت نيست اما زنى كه آنعدراحمق
 علامت خر يت
واعظى روى منبر مشغول موعظه بود و از منرات الكل صحبت ميكرد وميكفت بااينكه ميكويند حيوانات نادانتر از انسان هستند با با
 جلو بك الاغ بـذاريدكدام را ميخورد \& حاضرينممه بامر كفتند :آب را ميخورد . واعظ برسيد : بحه دلِلٌ مجلس ساكتماند وبكنغر ازيك كوشه فرياد زد : جونـكه خراست :

## جاى تُمها نيست

درافسانه هاى قديماسته روزى الاغى وشترى درمرغزارى آزاد


 بياد آواز يدرم مىافتم ونمينوانم ازآوازخواندرا شتراورا نصيحت ميكردالاغ جواب ميداد بيادآوازبدرم افتادم . بالاخرمر


 بريشت شتر بستند تابمنزل برسند وهمينكه ازيك تبهكنشينه بسرازيرى رسيدند شتر بناكرد بهروله و جست و خيز كردن . الاغ ازترس افتادن

 مادرم|فتادم.و Tنغدرجستوخيز كردتالاغبدرهبرتابشدها Tوازيدررابرایى مميشه فراموشكرد .

## شوخى استاد

دانشجوئى براكى|(اقات استاد تاريخ طبيعى بخانهُ او رفت واستاد

 كمانميكنم ميخواميد بتجريباتى مبادرت فرمائيد وماگاقاث من مانع آن

استاد جواب داد : برعكس آقا، برعكس ، ميخواهم مطالعاث حندى دربارء ميمو نها بكنم ... استدعاميكنم بفرمائيد بنشينيد ؛ تختخواب تاريخى
جوانى وارد يك مغازة سمسارى شد و قيمت يك تختخواب را
 اينتختخوابكه نونيست . سمسار كفت : اين تختخواب يك حيز كاريخى است ويش ازي ارزش دارد زيرا نادرشاه وآغامحمد خان وفتحعلى شاه واحمد شاه روى
 مثل ما جندنفرشان روى يك تخت مينوابند وهر كدام تخت جدا كانه نمى خرند !
قاجاق وشوخى
جند نفر زن كه مقدارى بارحه ممنوع الورود همراه خود داشتند
 وجون حدس زدندكه بازرسان كمرك كشبث را را تفتيش نغورامند موضوع را بااو درميان نهاده خوامش و التماس كردندكه اين جند متر

 بديوار نموده آنرا درشلوار خود ينهانكرد ـ بس از آ آنكه آنها بآسانى از كمرك كذشتند ونوبت بكشيش رسيد مأمور بازرسى از كشيشبرسيد جيزى كه محتاج باظلار باشد همراه نداريد شرعى ساخته ودروغ نـفته باشد تهسمىكرده كفت حرا درشلوار خود

يكِحيرّى ذارمكه براى خانمها خوبست . مأمور كمرك ازاين سشْن مثغير
شده كفت :
آقاىكشيش ازشما خيلى بعيد استك در اينجا شوخى ميكنبد
وبازوى اورا كشيده ازدر كمرك عبورث داد .
دروغ وطن هرستانه

درسرزمين شما ماهى يافت ميشود ءكفت بله خيلىزياد مثلا اكرجنـكا

 سرزمين ماتمام رودخانه برازمامىاست بدون اينـكه يكقطره آبباشد؛ بثنو ولى باور نكن
مردرندى ازمسافرت باز كشت ويك صندوت جينى آلات وظروف شـكتنى همراه داشت حمال جوانى, ورا كير آورده باو كفت من دنياديده
 مهم بتو ميكويم كددرتمام عمرت از آن برخوردودار شوى
 شود وقبولكرد و باررا بدوث كرفت وكفت خوب نصيحت اول را بـكو. مسافر كفت :
 علتكرانى اين جنسآنستكه ازجنس مشابه آن اصيل تر است آنرا بشنو ولى باورنـكن •
در وسط راه نصيحت دومرا مطالبه كرد ومسافر كفت اكركسى 179

جنسى را خواست بتو بفروشد وكفت خودم خريدهام ولى از قيمت آن اطالاع نداشت وبكمتر ازنصفآن راضى شد بشنو ولى باور نكن ـ ـ دم در خانه نصيحتسوم را خواستارشد ومسافر كفت اكرخواستىشير بنرى ونى
 نكن . بالاخره صندوق را وارد خانه كردند وباز حرد برد. درطبقه سوم حمال كفت نصيحت آخرىىرا بـكوتاصندوق را بـذذارم


بشنو ولى باورنكن •
حمالهم طناب صندوقرا آنراباز كرد و آزطبقه سوم بـكف حياط برتكردور بمسافر كفتاينهم صندوقتوواكر كسى اظهارداشت كـر كـر يكدانه

ظروف بحتوى آن سالممانده بشنو ولىباور نكن! حكايت

دختر بجه ابتكارى بخاطرشرسيدوبمادرش كت : مادرجاناجازه
 دختريرسيد : خوب مادر جان اكر حكابت خيلى خـوشمزه نبود اوقاتت
 كه اكرازآن خوشت نيامد اعتراضى نـكنى ؟ مادر كفت : قول ميدهم : دخترك كغت بس كوشكن : يكى بود نبود بك ظرف جينى روى

بخارى بود انتاد وشكست !
معالجهُ قظمى
دوخانم بامم صحبت ميكردند ، اولىازدير آملن شوهرث بمنزل
شكايت ميكرد .
 نيمه شب بخانه ميآمد اما من اورا بايك حرف معالجه كرمدم واز واز آن بس مميشه اول شب درخانه حاضراست . اولى برسيد : حطور ؟ بمن هم ياد
 اطات شد با صداي نازك عاشقانهاكى كفتم : حسن جون تونى ه
 داد : بله ديكر ، آخراسم شوهرم هوشنك است ا جرس ا انتهام عكاس
خانمى براى برداشتن عكس خود يـكى از عكلمخانه ها مراجعه كرده مخصوضاً اصرار ورزيدكه بايد عكس شـراه باشد ورتوش كارى آنرا عون نـكند .
 وقتى كه عكس را كـرفت نـكاهى كرده باعصبانيت كفت : اين عـكس
 نخواهم داد .
عكّى با خو نسردى عكس را از دست اوكرفته زير آن نوشت : "عكس يك خوك كه براىكرفنن عـسخود بعـكاسخانهُ ما مراجعه كرده است، وآن را بشت ويترين قرارداد ؛ آداب معاشرت
شخصى كه براثر يك يشآمد تصادفىتروتمند شده ومثل همه تازه
 ينهان كند دريـكى ازبهترين خيابانهاى شمالى شُرخانهاى خريد وبايـى ivi

ازُمردالْ متنغُذ وباشخُصيت مهسايه شد . جئد روز بعد مرد متنفذ برانى آشنائى با همسايهُ جديد خود وى را بصرف قهوه و شيرينى دعـوت ورد
 وتدرى ازآنرا در نعلبكى ريخت مهمان نيز كه تصور ميكرد اين اين يكى ازآدابب ورسوم بزر كان است عيناً از او تبعيت ريرد و مثدارى قهوه در
 شيرينى درنعلبكى انداختو آنرا له كرد ومزءآنرآششيد ومهحنازممثغول صحبت بود
ميهمان نيز عين همين كار را كرد و مزء قهوه را حشيد ومنتظر

زوى زمين كذاشت وسعن را صدا زدكه بيابدآنرا بخورد !
مغبون شده
واعظى روى منبر درمذمت مشروبات الكلى سخن ميراند وبالحن
ملامت آميزميكفت :
اين مردم جقدر بى عقل و شعورندكه براى جند
 زهرمارميكنند
شخص بذلهكومى ازبين مستمعين هدا را بلند كرده كفت : جناب

وهمه خنديدند
مال وعرب
ما(نصرالدين باعبا وعمامه سفرميكرد اتفاقاً شبى درقهوه خانهاى

سرراه منزلكرد كه دونفردبـكرمسافر نيز تازه وارد شده بودند و يكى
 كه ميخواستند بخوابند ملا بصاحب قهوه تاريك ييدار كن كه بايد براه دورى بـروم وآفتاب كرم ميشود و و زيار
 قهوهخانه نِيز موقع اذان صبح ملارايدار كرد وملا بلند شده درد



 عمامه جفيهُ عربى برسر دارد بعباى خود نيز توجه
 كه مردكهُ نفه من ديشب يـكساعت بتوسفارث كردم كه صبح زود مرا مرا يدار كن ‘ تو بجاى من عرب را بيداركردى ؟ شوخى برنارد ثاو
يكروز نامهُ دعوتى براى برناردشاو رسيدكه روى آن اينعبارت
جاب شده بود :

خواهد بود . " برناردشاو نامه را با اضافه كرين ايْن جمله يس فرستادر:
"ممحنيّن برناردشاو ه .
ز حمت ييبا
صاحب باغى وارد باغ شده بسربحهُ همسايهُ خودرا بالّى درخت IVT

زردالو ديد . جون نميخواست او را بزند براى تهديد كفت :
 وكفت زحمت نكشيد ـ بدرم روى آن يـكى درخت است ! بيسواد


باسبان - عمو مـكر اين تابلو رانخواندى كه ازاينجاعبورممنوع است؟

خرسوار - من جرا ، ولى اين
حيـوان زبـون بسته كـه مواد
نداره :
مستى نوكر
آتا نوكرخود سهراب را صدا زده باو كفت : سهراب ، بيا اينجا


 جواب داد :
كوله باررا بردم باطات خواب شما:...آقا عصبانىشده كفت : مـكر من درT نموقع كجا بودمكه تومستكردرده بأكولهبارباطات من آمد ورفت ميكردى ؟
نوكر اظلارداشتآقاييخود عصبانى نشويد، شما درممانكولهبار
تشريغ داشتيد وجون نميتوانستيد راه برويد شمارا ميبردم بخوابانم !

مستحسابى
حسن آقا شبى مستبخانه رفت اما يش از آٓنكه وارد شودملتفت شدكه هنوز چنانكه بايد سركيغ نيست يس كافذى از جيب درآورده روىآننوشت:ادحسنخانه نيست اكربااو كارىداريد درمشروب فروشى
 بعدكاملا مست بركشت و شرحىى راكه خود بدر آويخته بود مشاهده كردهباخود كفت: عجب بس معلوم ميشود حسن خانه نيست اماخور وربست كه آدرسش رانوشته وميدانمكجا رفته . سيس باز بمشروب فروشى واز صاحبكافه برسيد ؟ حسن آقا اينجاست ء مشروب فروت با با تعجب

 بركردم جونـكه يـكنفر دارددنبال من ميـكردد .

امضا
خانم جكَى رابخدمتكارجوال وباسواد خودداد كه ازبانك دريافت

 امضاءكنم ء مأموربرداخت كفت : همانطور كه معمولا زير كلغذ هاى خا خود

با وفاى تو ‘ برى ، !

درجستجّوى تلمبه
مردى نروتمند يك اتومبيل نوخريد وبولآنرانغد داد وسوارشد كه بطرف يكى ازشهرها برود وسط راه متوجه شدكه يـكى از جرخها ivo

باد ندارد ورفتنمقدور نيست ، ناحارييادهشدودرحاليكه باخود ميكفت
 ميشود « جعبه عقب اتوميل را باز كرد تاتلمبه را برداشته خرخ ان را باد



 حالا مدتى بايد راه بروم وتازه دوسه تومان مم كرايه تلمبه رابدمم . بالز مقدارى راه رفت وبيث خود كمت: مـكر اين بىانصافوابِّند ريالقناعت


 ميكنند ودرهمين فكر هاغرت بود وبى دريى نرخ رون را با بالا ميبرد تابشهر ونزديك اولين تعمير كاه رسيد وفورى وارد آن شد وبا وبا وبجلـه بعاحب تمهير كاه كفت :
آقا جان ، اصلا ميدانى خيـه ، تلمبه ات مــل خودت ماتلمبـه
نخواستيم !
مستغرق
يك امريكنى كه ميخواست مستشرت بشود مقدارى لغت فارسى يادكرفته وبرایى مطالعه در باره اوضاع ايران باين كشورآمد. اتفاقآصبح يكى ارروز ملى ورود خود در خيابانى بيك قطار طبقكث برخورد كانه كه جهيزبه عروس ميبردند جون نميدانست مال جيست ازكود درد كـى كـى







 و دامادى هستندكه صبح عروسى كردهاند ... وبعد از اينتكه مستشرون ناكام دريك حادنه هوائى ازبين رفتّ در يادواشي




 هم بودند .
خويثاوندى
آقاى برتراندصاحب جواهرسازى شبحراغ برانرحادثه اتومويل
 يمارسثان شد و يـكراست بطرف زن جا افتاده ایى كـ تصور كرد مديـر بيمارستان است رفت وكفت : ميخخواهم آقاى برتراند را املاقاتات كنم ... زن جاافتاده نكاهى ابقد وبالاى خانم قشنك انداخت و كفت :خيلىمتأسفم IYY

خا:م ، فتط اعضاى خانوادة آقاى برتراند حت ملاقات او را دارند ـ زن
 يس مادموازل من خودمرا خيلى متصرميدانمكه تاكنون افتخار آشنائىبا شمارا يِدا نكردم ، هون من مادر آقاى برتراندهستم يادتار پير
دوبسربايكديـكرصحبت ميكردندبيكى برسيدآيا امسالمربدت براى قبول شدن درامتحان جيزى بتو جايزه داد ء دومى كفت : بله، باك
 اولى جواب داد : اتغاقاً بدرمنهم يك سينى نقره داد اماروى آن نو نوشته بود:'ممهانخانهُ دربنده !
تز افقغونى
درفر إنس اهالـى كاسكنى ومارسيل بكزافكوتى معروفند . يك روزدرمجلسىك صحبتازاشتباهات اشخاص بود يكى ازاماهالى كاسكنى كفت: شما نميتوانيد تصور آنرابكنيدكه بمضى وقتها جقدر كيج ميشوم مثلا جند روز قبل ميخواستم نامهاى را درصندوّ بست بيندازم وازبس حواسم هزت بود اشتباهاً خودم را در صندوق يست انداخت

 خـابان بودم جترى كه در دست داشتم بقدرى خيسشده بود كه حـد ;داشت وقتى وارد خانه شدم ازشدت كيجى دشترى درا دررختخوابخواباندم وخودم رابجارختى آويزانكردمكهآبم بخثـــد :

نهنگترسو
بكنفرسياح ميخواست دريكى از سواحل افريقا در آب دريا شنا

 وبعدباحال|ضطرابمترجم راصدا زد و كفت مثل اينكه جيزهائى در آب احساس ميشود ، شما اطمينان داريد كه در اين ساحل نهساح و نهنك

وجود ندارد
مترجم جواب داد : بله قربان اطمينان دارم زيرا اين حيوانات از ترس اره مامى جرأت نميكنند باينجا يايند !

اداىكفتّ
خانم صاحب خانه دختر كوجك 7 ساله اش را بمهمانان معرفى


 است . آنكاه خانم روبدختر خودكرده كفت عزيزم ، تقليد يـغنغر رادر بياور مثلا اداىكفت خودمان را .
دخترك اول بطرف خانمى رفته مثل يك كار كفي كردهكفت: خانم حوله لازم ندارند ء نان ميل دارند ديـكر رو كرده كفت: خانم دبكر جوجه ميل نيفرمايند $\ddagger$ آنـكاه بطرف مادرخود رفته باداى مخصوص خدمتكار كـتى ، خانم ديـكر بامن كارى
 مدعوين ازرفتار وكردار دخترك كه بوضع حيرت انـكيزى رلخود راايفا IYq

ميكرد ميخنديدند .دراين وقتيكى ازمدعرين يرسيد : تمامشد !دخترك
 صدای خشمناكى كفت :آقا، ولم كنيد، إنطور فشارم ندهيد ؛ اكر خانم صدابمان رابشنود .؟!
رومئو و زوليت
مردى كه تازه بـدوران رسيده و براثر بدست آوردن يك بول ييخون دل سرى توى سرها آورده بود براى نشان دادن دم دم و د دستكاه
 تازه بدوران رسبدههاىقديمتربودند.دعوت كرد . مهمانان ازهرموضوعى صحبتميكردند ودراين ميان صحبت ازرمتو وزوليت شد وازيند
 ميثناسم وحندى قبل وقتى بااتوبوس خط ب بخهابابان روزولت ميرفتم آنها را ديدم .
البته مهمانان ازخنده خوددارى كردند و سكوت مجلس را فرا كرفت مثل آنكه آب سرد برسرهمه ريختند وخود ميزبان نيزحس كرد اشتباهى كرده وحرف يرتى زده ...

وقتى مجلس بهم خورد ومهمانان رفتند خانـم صاحبخانه بشُور كفت ديدى جطورامشبآ بروى خودمان را بردى ، صد بار كفتم دربارة حيزى كه درست نميدانىاظهارعقيده نـكن . شوهر كفت: حطورمنملتفت حرف خودم نبودم مكرجهكفتم: زن كفت: ديكرجه ميخوراستى بڭكوئى، احمت اتوبوس خط Y كه بخيابان روزولت نميرود !

ثُجاعت
درمجلسى كهرر كسى ازشجاعتخود تعريف ميـكردنوبتبشخصى

 شرور ولكداندازى را آورنند كه هيحكس جرأت سوار شدن آنـنـا نداشت ومن جون با هر كونه اسبى درمسابقات زياد شر كتكردر ارد بودم
بيـ رفتم وبايك خيز براو سوار ...
( دراينموقع يـكى از رفقاى قديمى او كه سابقه آنقضيبراداداشت وارد شد وصنتكوى شجاع مطلب را اينطور تمامكرد : ) .. سوار شوم كه آقا مانع شد و كرنه اسب مرا كشثه بود والان در اين مجلس حضور

نداشتم !
ريشخخدمت ولثير
ولتر شاعر فرانسوى بيشخدمتى داشت باو كفت : زوزف كفشهاى مرا بياور ! زوزف كفششها را آورد اماكثيفـو واكس نخورده بود . ولتر كفت : تو فراموش كرده ای امرورز كفشا
 وتا بيرون رنتيدكفشهاى شهاكلى خواهد شد ! ولتر خنديد وهنـانـاميكه از در خارج ميشد زوزفكفت : آقا ،آقا كليد ء ولتر كفت كليد براییهـ

 زوزفكنايةٌ ولتررا دربافت وبعداً هر روز كفش هاى اربابش را

141

فريب دادن اصفهانى
ميكويندمرد رندى كه تازه وارد اصفهان شده بود روزىاز كوجهّ خلوتى عبور ميكرد طفلىرا ديدكه با يك اشرفى طلابازى ميكند وآنرا روى زمين قلمميدهد .
مسافر طهع كردكه اشرفىرا ازحنـكططل در آورد و بيش رفثه
 رادارمو اشرفىرا نشان داد .
مردرندكفت اين يكى كهخيلى كم است اكر ميخوامىمنحاضرم جهارتا يول سفيد بدمم ودرعون اين يكى را بـكيم كه جهارتا ممبازى داشته باشى . كودك كفت خيلى خوب حاضرم ولى شرطث اينست وكهيك
 جهار دست وبا بايستى ويـبار صداى الاغ بكنى • مردك ديد در كوريه كسى نيست ومعامله ارزشدارد قبول كرد وممانطورأيستاد وصدایى ماعرعر خوبى سرداد وبعد نزديك آمده كفت حالا سكه ها راعون آ باوجواب داد . مردك خلخلى تور تربايننخريتت عقلت ميرسدكهيكاشرفى طلا بهتر از جهارتا بول سياه است و من كه آدمم خــــال ميكننى ععلم نميرسد ؟ !
شمارة نور عكس
 بود . زنش وارد شد وباعجلهوخنده كنان كفت : عزيز مهميخواهم كيبهات را بتو بدهم، من بزودى مادرخواهمشد ـ عكلى خوشُحال شد و موقعى كه باهم بزايشـكاه رفتندشوهر دربيرون منتظر بود ساعتى صبر كرد و و

بالاخره قابله بيرون آمد .عكاى عجولانه از وىبرسيد : بسراست؟ كغت
 عكلى كمى اوقاتش تلخ شد و بعد زير لب كفت : باز شماره اث زيـاد

شده است .
ازدواجفنى
دوست آقاىمهندس برسيد : بالاخره نامزدت كه آنهمهيـديـكر
 شدكه من نقشئه آنراكشيده بودم . دوستمهندس كفت : اينخيلليعجيب

 مقاطهه كار آنرا ميكيرد وميسازد :
علل احتياج
يكروز هتيرى بطرفججيمى واكر، شهردار معروف نيويوركدست
 جلو. فقير كرفت وكفت : يكى بردار . فقير كفت آقا منسيكارنميكشم





 خالى بِرونآورد و كفت : نه، اولبيابرويمبرار درلوى زنمتاباونشانبدهم كسىى in

كه نهسيكارميكثد ،نه مشروب ميخورد ، نه قمار ميكند، جطوروبنان شب محتاج ميشود ـ تا برایاودرسعبرتى باشدو بعد بتو بول بدهم . يادآورى
رئيس بنكاه وارد اطاق شد وفريادكنان بيكى ازكارمندان كنت

 رئس كنت : فراموثكّكردى \& بسيار خوب
 خدمتتان ياد آورىميكنم وصبر نييكنمكهيكماه بكنرد وبعددادوريداد راه يندازم !
غرور معشوقه


- مى يينى جطورهوشنكبر ایى من ديوانه شده ؟
ـ زياد مم خودت را نكير و بر وجانتت مغرور نباث ، او از اول ديوانه بود
اعترافات
مرد ناباكوربى ابمانى بمرضى دجارشدكهدارو ودرمان آنرامعالجه
 دراين دم آخر ازبديهاى اعمال خود
 بالين خود تقاضاكرد وباو كفت : دوست,يغزيزم سه روز است منبيرضى

مبتلا شدهامكه اطباازتشخيص آن عاجز ماندهاند ومى ينم. كه مركُ من

 وآن اين استكه اولا مدتى است بازن تو روابط نامشروع داشتم وثانيا


تارم ميميرم هيخواهم از تتصيرمن بـكنغى ....
 كندهُ توممنونم ولى من آنهارا ميدانستم وبهي
 تورا مسمومكردم وانشاءالدّ بسزاى خودخوامي خواهيم شد .
استراحت
آقاى رلاندآوازه خوان معروف فرالسوى حندروزمرخصى كرفته


 او كفت : اميدوارمكهبه آقا بد نـذذته و خوب خرد خواي جواب داد : بلى بدنبود ، كاهـكاهى ازجا بلند ميشدم و رفع خستـى ميكردم .
كـاب وبیه
زن يكى ازاستادان مشهوردانشكاه (البته دريكىازممالكغرب) كنابى تألففكرد وانتشاريافته مورد توجه شايان قراركرفت وتقريظ $1 \lambda_{0}$

هاى فراوان برآن نوشتند اتفاقاً درهمان هفته كه كتاب منتشر شده بود
 شده براى تبريك بخانهُ او رفتند وجون استاد درخاد دادند ولى براى اينكه ارادت خود را باستاد نشان داده باشند ريند روز بر بعد

 استاد تصورميكرد كفتن تبريك بمناسبت موفقيتكتابى استه همسرو
 استادشان بود و اين سوء تفاهم باين نتيجه رسيد كه استان آقايان ازلطف شها متشـكرم ولى هطمتن باشيدكه زنم اين اين ار را را بدون مساعدت و حتى بدون اطلاع من انجام داده ( مقصود استاد تأليفكتاب بود ) و اكركسى در اين كار دخالت داشنه فقط برفسور زونز بوده كه
 متوجه موضوع نبودند شليك خنده را سردادند .

## احتياط درمدرسه

موقعى كه در كوشه وكنار شهر هرن حصبه ديده شده بود يكنفر بازرس برایى بازديد دبستانى رفته بود وازمديرديرديستان برسيد : شمابراى
 ميجوشانيم.بازرسيرسيد:بسبارخوب، ديكرجه ميـكنيد ء مديرجوابدادي: بعد آب جـوشبده را ازصافيهاى مخصوص عبور ميدهيم . بازرس كفت : خوب بعد ازاين كار ديكرجه ؟ مدير كفت: بعدازاين كار براى اينكه كاملا از هرخطرى در امان باشيم ميفرستمّم از بيرون شهرآب ياريار يارند وآنرا آنرا

به بحه با ميدهيم .
هنر نويسندگى
بين جهارنغر ازدانشجويانكه ذوت نويسندكى داشتند و انشاء را خوب مينوشتند مناقنه بود و مريـكى خود رار درا درهنر نـويسند
 كنتد وامتحان بدهنداستاد نِزقبول كرد و كفت هريك بغكرخودو ومطابن ذوت خـود سه سطر در همان مجلس بنويسند . بس از ابنكه نوشته ها ها باستاد تسليم شد آنها را خراند و يكى را بيشتر يسنديد وكفت ار ارز
 واينطورخواند : بدينوسيله تأيد ميشود كه مبلغ بنجهزار ريال باستاد خودآقاى... (نام ممان ممتحن) مديونم و تايكهفته درمقابلاينسندبايدبيردازم. امضا وتاريخ ... وبس ازاينكه دانشجويان خنديدند استاد هريك را بسهمخود تشويت نمود .
يك راه تيغ زدن
 كه مضمون آكى بشرحذيل بود : ديك قوطىسيكارطلا منعلت بدخترى بيستساله كه جشمان آبى وكيسوان طالمى ودرازى قامتش ینج فوت و وزن بدنش •7كيلوكرم است واشعارلطيف
 خودرا دريافت نمايد.

خر هيل ولرد بيودبروك
درسالهاى جنـك دوم يـكروز حرحيل ولردبيوربروك ميخواستند باراهآهن بمسافرتى بروند ودر آ نروز حرجيل لباس سادها ولرد لباس شيك و عالى خود را بوشيده بود ـ اتفاقاً موقعى بايستكاه
 فوراً سوار واكون درجه سومى شده ونزديك كاركرسادهاى قرار كرار كرفتند




 كاركر بابنجبكفت : غير ممكن است ! پس عجب آدم محجوب و خوبى است بادونغ مسافرعادى آنقدرساده وخودمانى صحبت ميكرد مثل اينكه با اشخاص همرديف خود سخن ميكويد ؛
فالتعير
شخصى ازكوجه ميكنشت بيرمردى را ديدكه ميكويد فلاينم'

 ومادرشحسابى كرد وكتاب فلاراكثود و كفت ازستارة توجنين برمبآيد
 نكـرفتهام . فالكِير كفت فرت نميكند متصود از زوجه دراين جا رفيق

آنشخصكفت حاشا و كلا من بامهم رفقا و دوستانم صميمى ويك


 كه درايننزديكيها ازدستت دزرفته آنشخص كفت ميخواستى اينرا اول اول
 بتودادم خدا لعنتكند ترا وهر كه كول ترا بخورد .
عغربتزيده

$$
\begin{aligned}
& \text { آموزكار : بِرويز ، جرا اينقدر دير سر׳كلاس حاضرميشوى ؟ } \\
& \text { دانش آموز : قربان عقرب مرار كزير : كريده است } \\
& \text { آموزكار : كجايت را كزيده ؟ } \\
& \text { دانشزآمو : آقا ، نميتوانم بكويم : آريم } \\
& \text { آموزكار : بسيارخوب، بروبنشين ا با } \\
& \text { دانشآموز : آقا، نميتوانم بنثينم : } \\
& \text { داستان نو }
\end{aligned}
$$

بيرمردى عادت داشت كه هرروزحوادث شـكار دورهُ جوانى رابرایى



 راتعريفكرديدكفتيدقطسهشيرجلوشماT مدندهجطورحالاميكويمدوها : 1A9

يدر بزدك جواب داد : آخر تو آنوقتا كرجك بودى وآنغير
جرأت نداشتى كه بتوان جينين حقايت وحشتناكى را برايت شرح داد ا ؛ حسن مطلع
بسر ودخترجوانى كه نامزد يـكديـربوبودند ازخيابان ميكنشتند


 ميشناسم، بك نطق بسيارمؤرولطيفاو درو درحضوريمن باحسن مطلعبسيار درخشانى يايان يافت .

حنيناشتبامى بكنى \& حسن مطلع به اول يك نط وبرى جواب داد :
درست است ... او مهين كه بمن رسيد نطت خود را با اين مطلع شروع كرد : > خانم قشنـك ، جه خششمان زيبائى داريد ! ؛ من مم يكمشت محكم بدهانش زدم ونطقش بهمينجا ختم شد ؛ كودكن نيكو كار
معلم اخلاق هرروز از شاكردانت ميبرسيدكه روزكنشتهجهاكرا

 بآنطرف برود باو كمك كنند وامثال اينها ـ يـكروزمعلم ازهوشنكـبرسيد . تو ديروز جه كار خوبى كردى ؟ هوشنككفت : من ديروز يُرزنى را از يـاده رو اينطرف خيابان

بآنطرف بردم . معلم كفت خوب باركالشافريلدنتوحه كار كردى،غريدوب جوابداد:منهوشناكُراكمك كردمكه بيرزنرا بآنطرفخيابان ببردمعلم
 و فريدون راكمككردمكه ييرزنرا بآنطرف خيابان بيوند. معلمكت :

 بيرزن خودش نميخواست بآنطرف خيابان برود وميكفت ممينطرف كار
 مستأجر ومالك
درساختمانى جهار آيارتمان بكجور ساخته شده بود كه نوشته بودid سه دستکاه Tان اجاره داده ميشود ـ شخصى بلربان مراجمه
 قبل از إنكه اجاره خط رسمى تيبه شود بفرمـائيد بيينم بحه داريد ؟ مستاجر كفت بله سهاتا .
دربان كفت: بسمعنرت ميخوامم نميتوازبم اين آبِارتمان رابشما اجاره بدهيم زيرا مالكك دستورداده است بِّه درعمارت قبول نـكنيم
 مستاجر كفت : يساين بجه هاحيست ء در بان بالحن مالامت آميزى كفت :
 نصايج بهداشتى
زن جوانى
 دلتنـكتر ونا اميدتر بمنزلمراجعت كرد وبرانى بار دوم خواست خود 191

را مسموم كند وباز هم ويرابهيمارستان رساندند و بهبود يافت. دريـكى
 بس از احوالبرسى ضمن صحبت ونصيحت باو كفت: ديكر هيحوقتدر


انسان مضرنيست !
دو نفر با هم در خيابانى رامهيرفتند .ناكهان يـكى رخم شد ورجم كفشهايسْرا ازبا در آورد.وعدهاى او را نكادميكردند. رفيقش آمسنه
 در مى آورى ؟ جواب داد : ريكىتوى كفشم رفته، ميخوامم آنرادر يماورم توميخوامى همينطور بيايم فرو برود و اذيتم كندء
اولى كفت: نه، دريار ، اماجرا هردو كنشت را در درآوردى و
جواب داد :آخرمينغواستم بينم ريك توى كدام لنـكه است ا قربان حواس جمع
دونفر بنام منوجهروهوشنك بـسازمهتهابهم رسيدندويسازازاحوال برسى وروبوسى ويرسيلن خبر تازه وتعارفات هوشنك ازمنوحهر هرسيد
 زنم فوتكردهاست . هوشنك كنت : آه ، جقدرمتاسفم ، خيلىهم متاسفم بغایعمرتوباشد ايندورفيت كرم صهحتهماى ديـكرشدند وبراه افتادند يس ازجند
 را فشرد وكفت : خوب، ازمن بزنت سلام برسان ! ومنوحهرجوابداد مراد: خيلى متشكرمه اطاهت مبكـم : I9Y

خبرن尺ار عجول
خبرنـكارى براىمصاحبه نزد يك ميلياردر امريكالى رفت وكفت: شما جطور اينهمه ثروت را بدستآورديد


 از مغازه خارج مى شدم جلو در سنجاقى روى زمين ديدم خمشـد

خبرنـكار حـرف او را بريد وكفت : خوب ، باقى اين حـكايت را
 وشما را استخدامكرد بعد شها با دخترش ازدواج كرديد و شريك او او

شديد . . .
ميلياردر لبخندى زد وجواب داد: عجله نكنيد، انفاقأ اينطورنشد صاحب مغازه اصال مرا موقع برداشتن سنجاق نديه . من آنرا برداشتم وبردم وفروختم... خبرنـكار يرسيد : جىىا فروختيد سنجاقرا ء م ميلياردر كفت : بلى آخر آن سنجاق كراواتى بود كه روى آنهم يك برليان نهر نـانده بودند • خبرنـكار كفت: خوبآنرا سرمايهكرديد ومشغول خريد وفرون شديد و بتدربج سرمايه بهم زديد . ميلياردر كفت: نه شما عجلهنـكنيد آنوقتك سنجات را ميفرزختم مرا باتهام دزدى كرفتند و درزندان بودم وهمانجا اطالاع بافتم كه عمويم فوت كرده وتمام سرمايماث بمن كه يـكانه وارiنى هـد دم انتقاليافته. ازا آنوقع ميليونر وبعد ميلياردرشدم . 195

## ماشين نويس

شخصى كه سابقًاً ماشينويس بود جديداً مغازء آرايشـامى باز
 صـورت بآرايشـكاه مراجيه كرد ماشين نويس را با با كمال تمجب مشغول تراشيدنزيشيكم جطور شدكه اين شغل را يـش كرفتهایء ماشين نويس جواب داد براى اينكه هرنوشتهاى راكه ماشينميكردم بعد مجبور بودم وكلة كلمات دا بنراشم ودوباره آنهارا توالتكنمكمكم، درانر تمرين ور توفيت اجبارى اين كاره ازآب در آمدم !

جواب ديلماسى
يكشب تاليران وزيرخارجه نايلتون ميان دوخانم كه يـكى زيا

 بغهماند برسبد : آقاى وزيرامورخارجه : إكريا كداميك را زودتر نجات خواهيد داد
تاليران باسادكى كنت: خانم،منمطمئنهستمكشمامثل يكماهى


سوء تعبير


مرد- بيحارهحيواناجهمصيبتى تحمل كرده تا اينبالتو تيبه شدها زن - آقا خواهث مى كنم نسبتبشوهرم بىاحترامىنـكنيد.

يادبودشاعر
يادبود مرك شاعر بزركى باتشريفات تمام يك تابلوبزرلحاوى

 تو اكرمنهم بميرم تابلوى بالاى در منزلم آويزان خرئ كفت : بله ، حتماً. يرسيد روى آن جهجيزى خواهندنوشتء كفت: روى

آن مينو:سند : اينخانه اجاره داده هىشود دكتر و ديوانه
يك بازرسدولتى يـى از بيمارستانهارا بازديد وباحوالد ديوا ديانـان باكمال دقت رسيدكى ميكرد. دراين ميان بديوانهانى رسيد و مشاهده






 مرد باكملا جديت و بافشارى مدعى استك اور او دنادرشاهافشار، است...

 تغير كغت : آخر آقاى بازرس اينمرد صددرصد دروغ ميكويد ، براى ابِتكهنادرشاه افثار منمستما 190

بحهه ميخواهد
زنى اولاد نداشت وشوهرش ازاين بابت خيلى مـكدر بود بدين جهت اورا ييكىاز يمارستانهاى زنانميفرستد ويرفسوررئيس بيمارستان مينويسدكه اورا بسترى نمايند وطورى كنندكه صاحب اولاد شار ارود هروفسور جواب اورا حنين مينويسد :
 خود هردو سعى وافى خواميم نمودكه خانم شها صاحبفرزندى يشود. دهان حيوان
ساعت 「 بعداز ظهر شخصى وارد رستوران شده برایى صرفغذا نشست وروىميز زد ـكارسون باو نزديك شده كفتآآماعنرتميخوامر كلية غذامأى كرم تمامشده فقط خوراك زون زبان موجود اتغاقأ من از خوراك زبان خوشم نمى آيد زيرا وقتى فكر ميكنم كه از دهان بكحيوان خارج شده نميتوانم بخورم. كارسون كفت : بسخيهميل


حساب صحيح
آقا يرخاث كنان بنوكرث كفت، مـكر جندوفعه بايد زنـك بزنم ثا تو حاضرشوى ؟ نوكر كفت، سهبار آقا... آقا جوابداد : بسيارخوب

 حسابش درست شود !
بـ تهصير
شخصى زن زباندراز و سليطهاى داشت روزى بين آنها دعوا شنa

بود و زن درحضور همسابيان بشوهر فهش هيداد ومرتب ميكفت ای قرمسات كدا . مرد كفت اكرعيب ديكرىدوامتم كه ميكفتى اماراجعباين دوتا بى تقصبرم زيرا قرمساقى من ازطرف تواست وكدائى هم از جانب

خداست.
ولينعتون ودربان


 بكردث ميرفتند دريين راه بدروازه بزر كى رسيدندكه قسمتى ازصحرا



 نبذيرفت . ديكرى او را تهدبدكرد ولى كودك رو روحيه خودرا نباخت و


 وىنكريست وباخنده كفتممجون شما سرداربزر كى نبايدمرا بنافرمانى


 ممرالهان ازآنراه باز كشتد ومسانتىطى كرده بودندكه صداى بسركرا lay

شنيدندكه اربابخودرا از....

. دادم وبازكردانيدم .
امتحان تنبلى
يكى ازظرفاخواست تنبلهاى محلهرا جمع آورى نمودهمسابعهاى



 مرا نبات دهيدوديكزى كهازمهـه تنبل تر بود باصداتى خسته و كرفته مى كفت: بىانصاف بـكو كه رفيقم مم سوخت ! استمدادفورى
جندروز يس از اينكه آلمان شكست خورد و روسها در قـمت متصرفى خود دربرلين انتظامات جديد را برقرار كردند نزديك اريكدلى
 عهارت شنيدهشد : زنده باد هيتلر ... سربازها با عجله خودرابآنعمارت رسانده بهبشت در اطاقى كه هنوز از آن صدا بلند بود رسيدند و ور در ر را را بزحمت بازكرده وارد شدند . خانمى جلو آمد و كفت : خبلىمتشـكرم كه بغريادمنرسيديد جند نغر دزد ميخواستند بزور وارد اطاتمنشو ومن خيلى ترسيدم . سربازماكفتند يس جرا فرياد ميزدى زنده باد هيثلر ء زن جواب داد: آخر هر كارديـرميـكردم شمابهاين زودى بـمك من منمى آمديد .

0يمون
تازه عروسى با شوهر خود صحبت ميكرد و ميكفت : از جملa
 ميكرد ومرا سركرم مينمود ولىافسوس كه اين اواخرمرد ـ ـ داماد كفت
 عروس باسخ داد : نه عزيزم، لازم نيست حالا كه ترا دا دارم ديـكراحتياج بآن نيست :
عشق آموزى
دختر جوانى درحاليكه معشوقنامزدش را در آغوش كشبده بود كفث : عزيزم ، آبأ واقعأ اين حشمهاى من قشنـكتر از ستار كان آسمان
 مثل مرواريد غلطان نيست ؟ مرد جواب داد : چرا عزيزم.دختر كفت : اين كبسوان من مثل رشته هاى طلا خوشر نكـ و شفاف نيستء جوان

شنيد جراعزيزم .
برسيد : تو مرا منل خودت ، مثل جان خودت برد بلـكه هم بيشتر
 خوشحال شده آمى كشبد ومعشوقثروا محكـتردر آغوث كرفت و كفت

اختراع تلفن مىسيم
بسر بامسرت وذوت بسيار وارد اطات بدرث شده كغت : باباجان يكساعت زحمت كشيدم و مهه دستم زخم شد تابالاخره توا:بسم تلفن بعسم بسازم .

بدر باخرسندى بسيار كفت باركالهُ هزارآفرين ‘ جطور درست كردى بسرجان ! :سركفت : بازحمت زياد ممه سيمهاى تلفن را قطع كردم بىسيم شد 1
هنريِيغمبرى
در زمان مأمون عباسى شخصى از ينوايان ادعاى بيغمبرى كرد


 كفت معجزهام| نست كه سنكريزهروا مأمون .حكمكرد ظرفآبى آوردند وكفت مهجزمهات را بنما.آنمرد از آ جيب خ-ود سنـكريزهاى در آورده درآب انداخت و ونـون فورى حل شد . مأمون كفت نه ما آن سنكريزه توى جيب ترا قبول نداريم اكر راست مبكونى ازسنـكائى كه ماحاضر كردهايم بينداز . مدعى ييغمبرى كفت : شماعجب مردم بىانصافى هستيد زيرا نه من ازموسى انى ابن عمران بان بالاترم نه شما ازفرعون وهيخِوقت فرعون هم بموسى نـكفت كه ما ماعصاى تورا
 مأمون وحاضرين خنديدند وبمرد ينوا انعامى داده كفت دست اززادعاى فثنهانكيزخود بردار .
هفتياتران
يكى ازخانم هاى سرشناى نيويورك وارد مفاز: كلاه دوزى نامى



داد وخانم از آن خوشش آمد .اما ممينكه دانست قيمتش هودوراراست باكمال تعجب كنت دوسه متر نوار كه اينهمه ارزث ندارد . كلاهفروشممباكمالخوشروئى كلاهرابرداشتوآن نرا ازهمباز كرد وجلو خانم كذاشت وكفت بفرمائيد اين دوسه متر نوار اصامفت استا تيمور لنك
كويندجون تيمورلنكك بيادشامى بينوانى را ديدكه در صحرازراعت ميكرد ـ ازاو يرسيد جا جه نام دارى
 بود . جونخود نظر كردديد باى او نيز لنك است است . وقتى اين مشابهت

 اينكه طالع من وتو هردو دلو است اماطالعتو وتتى بودكه دلو ازحاه بيرون ميآمد وير بود ولى طالعمن وقتى بود كه دلو درجا وراه فرو ميرفت وخالى بود ! تيمور لنك از اين حاضر جوابى خـى خوشش آمدو بار باو انعامى كافى بخشيد .
سرقت ادبى
شخصصى تربارة نثر كتاب كلستان ونصاحت وزيبائى آن صحبت
 كهشيخ سعدى كلستان را از منشـآت من اقتباس كرده است ا كا كفتند : جرا اينادعا را مبـكنى ، تو كه درزمان سعدى اصلابدنيا نِيامده بودى ! ملاكفت: البته، اينخود دليل قاطمى برصحتمدعاى من است است زيرا اراكر من دردنيا بودم شيخ سعلىعليهالرحمهجرأتجنين سرقتاديىرانیانداشت! Y. 1

## عشق واقتصاد

دختر جوانى كه ازدوستداران بكهنرمندبزر ككبود ،ازشهرستان خود را يايتخت رسانيد تامهبوب خودردرا ملاقات كند .بالاخره آدرس

 شمالى مسافرت كرده است ـ دخترك سخت مأيوس ومتأنرشد. مستخدم



 هنزمندبزر كث از آنطرف سيمكنت :خانم عزيز باوجودآن كـكه بمن عالاته زيادىداريلولىاكر من بجاى شما بودماينقدر باىتلغن صحبتنميكردم، ميدانيد كه يك ساعت مكالمه جقدر براى شما خرجبرميدارد $\ddagger$ دخترك
 شما باشمامشغول صحبت هستم . . . . . وعثت بازى بال فاصله قطع سُد .

## انتهام از الاغ

روزى ملانصرالدين براى الاغ خودازحاه آب ميكشبد آفاقاالاغ هوزه اش را بسرملا زد و كلامملا در جاه افناد .ملا نكامى غضب آلود آلا
 افسار الاغ را در آورده درهمان جاهانداخت ور كفت تاجشتمت كور شور شود هروقت كلاه مرا درآوردى من ممافـسار تورا بِيرونخواهم آورد .

شناترماهر
اهالى مارسى باغراق ومبالغه كونى درفر انسششهرتبسزائىدارند. دو نغر ازامل مارسى باهم درموضوع شنا صحبت ميكردند وار واز مريـارت



 كنده خودرا در دريا انداخت وبسوى ساحل فرا انسه شـروع بشنـا نـر نـور
 درشهر ساعتى كردش كرده سسب بساحل آمد ودر انتظار كتنتى ايستاد تا جامهدان خودرا از آن بِيون يِياورد .
 بله خودم ديدم. برسيد : ميتوانى سو كند يادكنى يادميكنم.
شنونده اظهار داشت : آه ! جهخوب شد ! هردفغه مناينحكايت را تعريف ميكردم ممه ميكفتندكه دروغاست. حالا اقلا يكنفر بيداشد كه حقيغت را تكر! وتأبيدكند ، نميدانى هقلر ازتو متشكرم، هركز

 انداخت... من بودم!
منطق ملانصرالديّ
موقعى كـه ملا هنوز سرشناس نشده بود وكـنام بـود يكى از Y.T

دوستانش اورا در لباس زُنه ديد و زبان بمالامتش كشود ـ ملا كفت : جه امميتى داردكسى مرا نمىشناسد . بانزده سال بعد هنـكاميكه ملا باوج شهرت رسيد ممان شخص مجددا ملا را با لباسهاثى كنه مشاهده كرد و بانعجب باز سرزنش آغزا كرد ـ ايندفعه ملا جواب داد :

- جه|هميت دارد همه مرا خوب ميشناسند خبر هاى كثور


تـازه بدوران رسيده در اداره روزنامه - آقاى مديراين عكس بنده را در اولين شمـاره روزنامهحابِكنيدو زيرشبنويسيد: بمناسبت تصديقنامه كـرفتن دختر دوازدمسالة حضرت آقاى ...

آميول شيرين
مريضى روى تختخواب خود خوابيده بود برستار ييمارستانجلو آمد وميخواست آمبول باو تزريق كند مريض غر ولندكنان كفت: بازهم

 شَا قووه دوست نداريد ؟ مريض جواب داد : جرا قهوه را دوستدارم بزنيد . وبعد باصداى آهتهتر علاوهكرد : خواهش ميكنم زيادشيرينش نكنيد 1

استمداد دروغ بافى
سه نفر ولكُرد در راه يك دو ريالى بيدا كردند يكى از آنها
 موضوعث غامض تر بود دو ريالى ملل او باشد كفتند خيلى خوب اولتو بكـوكت :
بدر من تاجر بود يكروز يكدانه تخم مرغ خريد و آورد زير
 لارى بودهزيرا جوجه خروسى كهي كه بدرم اجناس خرازى خود را روى او او بار ميككرد ودر كوجه وبازار









 جاقوى خود را بدستياورم ، بسازاينكه جند فرسخ ران راه رفتم ديدمسه نغر ساربان آنجاسركردانتد ازآنها سراغ حاقوى خود را كرفتمكفتند اى بابا خلـا يكرت را يلمرزد ما حالا جندين دوز است سه قطلر شتربا r.o

بار دراينجا كمكردمايم وهرجه جستجو ميـكنـم بدست نمى آيدحالا تو
ميخواهى جاقوى خود را ييدا كنى منهم ناجار ...
دو رفيق ديك, كفتندكافى است بيا اين دوهزارى مال تو
مانع بزرك
درميدان جنك قرار بود يك لشكر شروع بحملa كند ، اوليكى
 وساعتى بعد مراجمتكرد وبا عجله كفت : ״حملة طِيارات مانعى ندارده
 ممكنن است حمله كند ، اماعبور بياده نظام ابدا ممككن نيستبرسيدند: جرا ؟ جوابداد : جون يك سك قوىهيكل در وسطجاده ايستاده است : مر تىخر وعروسى سك
خرى مردنىدا ازقلعه بيرونكرده بودند درخرابهاى مشغولجان كندن بود وسكى در آن حوالى بانتظار نشسته بود كه ازلاشهُ او بخورد


 باث وغم مخور كه منهم ازجمله بيكاران عالمم وتا دوهفته براى لثمهاى صبر ميـكن .
نجات غر يق
جوانى كنار رودخانه كردش ميكرد ـ ناكهان صداى دختركى در در در دي رودخانه توجه راجلب نمود كه رشت سرهم كمك ميخوار روست وميكنت
 Y.7

ايستادو كفت : قبلا خدمتتان عرض كنم كهبنده متأهل هستم ـ دختر كفت آتاشوخى نكنيد، جان من درخطراست ، مرا نجات بدهيد ـ جوان كفت

اطاعت ميكنم ولى بشرط اينكه بس ازنجات نفرمائمد : عزيزم !
ـ خواهش ميكنم عجله كنيد، الان خفه ميشوم .
جوان بوسط آب بريد و دختر را نجات داد . عمينكه بخشـكى آلى
 تشكركنم . شما مرا ازمرك قطمى نجات داديد ، آخر .ا جوان حرف اورا قطع كرد و كفت : كانى است خانم ، يـكمرتبهاز من تمـكركردهاند وهنوز مبتلا هستم ديـكر تشكر لازم ندار ندارم !منغلط كردمكه شما را نجات دادم ، برويد بامان خدا جلب حـادت
دريـى ازآرايشکاهباى زنانه كه مملوازمشترى بود وهرخانمى را دريك كوشهاى يـكنوع آرايش هيدادنـد مردى وارد شد ، ناكهان ممه سرما بطرفاو بركشت ويـى آر ازششاكردان جلوا آمده كفت: ببخشيد


 دختر هيزفهم ! شخصى حكايت ميكرد دريكىازممهانخانههاى (سانغرانسيسكو.) در نزديكى من جوان ظريفى نشسته بود ، مينـكه خـدمتـكـذار زيبا
 بيخترخدمتكار كفت: » بهبه ، جهروز خوشىاست، . خادمهجوابداد : Y.Y
, آرى روزخوبىاست، ديروز وبريروزهم همينطور بود ، نام من
 مست جادو كردارم ، مدت زيادى است كه دراينجا هستم ، ازاين مكان رضايت دارم ، عقيده ندارمكه اين شغل باعث افتخار و شرف من باشد

 بدرمآنجا طباخ است ودرطباخى مهارت دارد ، هنته كذشته نزديك بود

 كتلبت s...
خط شناسى
بالزاك نويسنده شهيرفرانسه ادعا ميكرد كه ميتواند ازروى خط هر كسى باخلات وعاداتاو بى بيرد . بـكروز كه درمجلسى بالزاك حضور داشت وصح:ت ازاينموضوع شذ صاحبخانه ازكلـكسيون خود يك يكفعهي خارجكرد وببالزاك نشان داده كفت اينخط يسربِهُ دوازده ساره سالهايست وازاو خوامش كرد كه راجع باين خط اظهار عقيدهكند . بالز اك قدرى انـديشيده سبس كفت : صاحب اينخط بسر احمقىاست و بجائى نخواهد

رسيد .
مرد صاحبخانه درحالبكه ميخنديدكفت آر اين خط Y اسالككى خود بالزاك است كه بدست او افتاده وآنرا دركلـكسيون خـود ضبط

كرده است 1

كليد يدكى
صندرقداركليدكاوصندوت تجارتخانهرا كمكرده وازاينكه براى بازكردن آن جز شكستن صندوت راه ديـكرى نيست متأثربود ، ناجار
 مeغود شده ونميدانم كجا ازجيبم افتاده است .
 كجا كذاشتهايد بآن باز كنيد . صندوقدار كفت : بلهآقاى مدير، متأسفانها نرامم براى اينكه كم

نشود درصندوق كذاشته بودم :
عذر موجه
صاحب كار وارد كار كاه شده ديد همه نشستهاند و قصه ميكويند

 شما كفن كالث :وشيدهايد وخيلى آمسته مى آثيد بلاىتعارف
آقاى پتعارف بروره يكى از دوستان خود را در خبابان ديد وبا
 باطاتوبذيرائىهدايتكردبزنخود كفتمنيكى از ازدوستانرا امشبدعوت


 ويكبشثابشـكسته را بزمين مىاندازم وميكويم كه خورشها بزميزريهت Y. 9

موقعيكه سفرهكسترده شد آقاى تعارف برور خــود بآشبزخانـه

 وريختى آقاى تعارف برور جوابداد : نه خانم ، هظرف بلو از ازدستم افتاد ! تمركز باد
شخصجهانكردى وارد دهـكدهأى شده بود ويـكىازروستانيبان

 اهالى بيكآسبا قناعتكردماند ء روستائى جواب داد : صحيح ميفرمائيد
 محل بـكىرا خرابكردند تاديـكرى بهتر بحرخد ! ساعت شناسى
مردى نزد بزشك رفت وازدل درد شـكا,تكرد.د كترسراباى اورا

 كه درد ميكيرد خيلى طول ميـكشد ؟ جواب داد : نه ، هردفعه فَّط نيم ساءت طول ميكشد ؛

خير انديشى
مردى دهاتى براى اولين بار بتماشاخانه رفته بود ونمايت جنالى



را بازى ميكردودر كوشهٌ تاريكى ايستاده بود نيز ديـه ميشد. دماتى خوش قلب از ديلن اين منظره طاقت نياررده ناكهان از وسط جمعيت سالن فرياد بر آورد كه : ’ خانم، آن مرد سبيلو بشت راهرو است ميخوامدباكارد ترا بزند مواظب خودت بات " . بديهى است همه مردم خنديدنـد و نمايش تبديل بيك كمدى خوشمزهاى شد . بهترين روزها

دورفيتزندانى در كوشهُ زندان بامم ازروزهاى خاري ميكردند . يكى از آنها كفت : سعادت آميزتربن وخوث ترين رين روزمهاى عمرمن روزى بود كه شنيدم بحبس ابد باعمال شاقه محكوم شدهام
 جواب داد براى ابنكه قبلا يقين داشتم محكوم با باعدإ خوام شم شد .

قيمت جنسخوب
يكى از اهالى شهر براى كذراندن تابستان بييلاقرفت ودر دهى
 همسايهٔ ار ومتصدى فروش لبی:
 صبحبراى خريلن يكليتر شير بنزد شماخواهم آمد روستائى كفتبسيار خوب. مشترى هرسيد قيدت هر يكلِّتر شير جقدراست ؟ جوابداد : در

اينجا ارزابن است بنجريال است .

جوابداد : دراينصورت بايد براى هرليتز
مثترى- بسبارخوبميدهم، ولىبايدكاورا جلوروى من بدرشى
YII

فروشنده ـ مانعى ندارد، بميلشما رنتار خواهد شد ولى آنوقت قيمت هرليتر ^ ريال است. بالاخره مشثرى حاضر شد هرقيمتى را كه ميكويند بردازد ولى بشرطى كه خودش بادست خود كاو را بدوشد و
 ممكن نيست مـكرابنكه شِِرا هرلِيتر دمريال خريدارى نمايند. تفاوت جنس
شخصى بدكان سبزىفروشى رفت تاكوجهفرنكى بخرد روى يك جعبه كوجهفرنكى نوشته بودكلوئى الريال وروى جعبمديـكرىنوشته بود كبلونى هاى اين دوصندوت بامز فرقى ندارد ناجاراز سبزىفروش برسيد

 داد : بله ،كيلونى عريال !
ثتزهرغ
معلم درسر كلاس كفتدرس روز قبل راجعبطيود بود وزندكى آنهارا تشريح نموده بودم حالا شمهاى از آنرا سؤال مينمايم كـه بدون
 كليهدروس روز كذشتهرا حاضر كردهام وهر نوع سوالى الىا بفرمائِبجواب

 جوجه́آنشترمرغ خواهدشد .

علم و عمل


ـ خانمها ، آقايان ، اينك
ايندانشهند متربراجعبه بهداشت براى شما صحبت مبكند .

نهايش محال
ينكىازبازيكنان تتاتر كه درنتش كمدى دابثه ومحبو بيت كم نظيرى
داشت يك موقعى اعلانكرد كه درفلانشب ميخواهد خود بطرى كند وبراى نمايش ابنعمل عجيب بليط هاى زيادى فروخته شد
 وسط سن حاضر بود و بازيك, معروف روى سن ظاهر شد . نخست



 كند و بديهى استكه ممكن نشد. آنوتّ رو بعتماشاجيانكردرد كفت




 rir

ثهاشاجِيان بنواند جنـين كارِى را بكند من دو برابربهاى كل بليطلهارا باو مييردازموالا ايننمايشارزش آنرا دارد كهبراى حشارمتحترم درسى باشه وبعداً فريب تبليغات مسحور كننده را نخورند البته من در آ كَيبا دروغ نـكفتهام زيرا كفتم ميخواهم داخل بطرى شوم و حاللاهم ميخوامم ولى

بعضى وتها خواسنن توانستن نيست .
مارلك كارخانه
 شده بود • برى آنرايبدرش نشانداد و برسيد : باباجان اينجا جهنوشته \&


 خواهر كوجولو شد ، اوليندفعه كه اين نوزاد را با باو نشانداد عجله شروعبباز كردن قندات وبالا زدن بيراهناو اور كرد ـ با باباجانشيرسيد:
 كدام كرخانه ساختهشده 1

نسيه جمع كردن
ندانمكه كفت اينحكايت بمن كه دريكى از دمات اصـي اصفهان بقالى بودكه بواسطه تجربهها وخسارات زيادى كه از نسيهدادن ديده بود بـا





كه مدنى معنب باشد بس سهحهارنفر هريك بايك جوال خالىبالبخندو



 ميكنيم ... بقال بر آشفت وكفت من باخداى خود عهد كردودام كهتازنده هستم باحدى نسبه ندهم وبرتصميمخود نابت هستم آنهاكفتندآخرمـكر نميدانى كه اينتصميم عملى نيست و دادن نسيه جزء لاينفك كسبب و كار است واين عتيده وروث همه كسبهاست تومم بايد بعموزتأسى كنى كفت من برخلاف عموم اينتصميم راكرفتهام و بايد ديـكران بمن تأسى كنتد .

 از طرفى رفع احتياج ما ميشود و تو هـم بس فردا برا بولت را ميكيرى و


 حاجى اردكانى برفقايش ميكفت روى دوهزارى نوشته است : > بدست


 تومان آنرا بصدتومان نقد سوداكنتد وخلاصه نسيه نميدهم . رندان بساز شنبدن اينسخنان كفتند بس جنس شما حاضراست Yio

درصورتيكه بنسيهدادن حاضر نيستى بسمالهُ مال خودت. بقاللمماجناس مخلوط شده را در كنار انبار رويهم خالى كرد وتا مدتها هروقت خود و شاكردانش ييكار ميشدند ميرفتند :هلوى تل حبوبات مينشـتيند و دانه دانه ازهم جداميككردند وهريك را بجاكى خود ميريخ يختند يكروزكه مشغول جداكردن آٓنهاو در انبار عقب دكا
 تو جكار ميكنيد $\ddagger$ بقلل جوابداد : بله ، داريم نسيه جمع مى كينيم ـ باز إينطور نسيه جمع كردن ديبك دوندكى ندارد ! حافظ و ملعه

موقعيكه شهرت اشعار حافظ شمهجا را كرفته بود زن شامشجاع

 و انجام تعارفات معمول خواجه مقصود را يرسيد و ملكه از او خواست كه مطلع شعرى بخواند تا درزمينه آنكفتكو و مناظره شود. خواجه حافظ هم فكرى كرد و اين مطلع را خواند : دوش ديدم كـه ملايك در
 خواجه را داشت بخواجه كفت : بس باستناد اين بيت شما شبكنشـنه در كارخانهمخصوصىتشربغ داشتهايدكه آنجا آدم را آ از كلميساختندي
 هرسيد : خوب ، آ يا شما ملتفت شديدكه در آن كل كامهم مخلوط كنتديا خالك خالص را خمير ميكردند § حافظ جوابداد : خِير، بانوى بزر كروار كاه درآنکل وار: نكردند زيرا: اكر كهمكل بود آن رخنه ها كه در

تن آدميزاد است بديد نىى آمد.
شناسانى
شغصصى يكى از آشنابان را درخياباى ديده نزديك رفت وسالام و



 ميكنم كه جكَونه ازمن كه شما را نميشناسمقرن ميخواميمد . آنشخشس كفت صحمح است منه بهمين دليل كه مرا نميثناسيد بشما مراجع اجه كردم وينجاه تومان قرص خواستم والا اكر مراميشناختبدكه سه شامىمّبمن اعتبار نميكرديد 1
قرن ماد.!
مستخدمه بحهه را برده بود در خيابان كردش بدهد ولى ناكهان
سراسيمه وارد خانه شد و كتتخانم بیه را درخـابانان كم كردم ! خانم كه غرن مطالمهُكتاباصول اقتصاد بود باخو نسردىجوانوابداد

مانعى ندارد ، هول آنرا الحقوقتكسر مى كذاريم ! امتحان ديوانه
 كه بظاهرعاقل ترمينمود امتحانى كردهباشد باو كفت : روز جمعه كنشته
 موتوسيكت سوار تصادم كرد وآن يسهاره ر! بطورى زمين زد كه سرش در دي التتنت جدا شد ـ مرد هم فورا ازجا برخاست وسرخود را بد بستكرفته YiY

بداروخانهُ نزد يتُ آنجارفتو كمى دجسب براىخسباندن سرخود خريد...




عملجراحى
شخصى بدوست خود نقل ميكردكه نميدانى ديروز دكتر محلة ما جه خوب همسايه مار اكه سنك مثانه داشت عمل كرد ـ شنوندهريرسبد جطورعمل را انجأمداد ء راوى كفت : اول باكمال سرعت شـكم مريمنرا باره كرده روده مارا شـكات وباكمال جريتت و جلادت سنك را از رو مثانه بِرون آورده روده ها وشكَم را دوخت وعمل باين مهمى را دا در ظرف
 زباد زجر نكشيدء كنت : نخير او اصلانغهمد زيرا در اول عملعمرش را بشما داده بود !
تدبير پير
يك بيرمردتاجر كه تازه ازراه رسبده ودرمهمانخانهاى منزل كرده



 راستى كه دهانخوشكلى دارى بايد قابكرد و صبح تاشام بتماشا وانى آن آن
 درقاب طا(يى كذاشت .. بيرمرק ديكر خسته شده بيرون رفت ودراطات

آنها را زد . مردكفتكيست \& جواب داد : قاب ساز اسث 1 شاهكار هاىحروفحينى
دريكى از روزنامه هاى فرانسوى درستونخبرهاى زناشو نىاين


 متعهدشدند ديكر اينعملرا تكرار نكنند با دربافت جريمه ازوالدين آنها مرخص شدند .
ودر عمان صغحه درستون خبر هاى كونا كون اين خبر خـواند
 كرمى باد لاستيكهاى اتوميلل هائىراكه جلو سينماها وايستكاهباتوقف ميكردند خالى مينهودند روز كذشته باسبانى اين عمل آنهارا مشاهده
كرد و هردو را دستـكير و بـكلانترى برد..

عده زيادى از دوستان آنها درخارج از آ آنجـا منتظرشان ايستاده بودند تا شادباشهاى صميمانهُ خودرا عرض كنند . دقت دراين دوخبر نشان ميدهدكه حروفهين ها جـه دسته كلى
مكرد ــ مكرد

شاعرى قصيده بسبار زبيأى ساخته در محضر يـكى از ساطـلـيـن خواند و سلطان كه ازآن بسيار خوشن آ آمده بود براى شاعر كف زد وكفت مكرر ، مـكرد . شاعر نيز بار ديكر آن قصيده را خواند و در هايان، سلطان كفت صد اشرفى طلا باو صلهبدهند . بمحضاينكهسلطان و د Yiq

دستور صله را داد شاعر نيز كف زد و كغت مـكِر ، مـكرر . سلطان از اين تعلِد ظريف خنديد و صد اشرفى ديكر نيز باو بخيسـد . تهـُهُدا نشمند
درزمانى كه حكيم ناصرخسرو علوى يـشواى سلسلة اسماعيلىدا تكغير كرده بودند ودرهمه جا طرفداران اورا مضروب ومقتولمريمكيكردند يكروز ناصرخسرو تازه وارد شهرى شده و نزد يينه دوزى رفته كفش

 و بس از جند دقيقه باز كثث دز حالِيكه درنث بينه دوزبش آلـوده بخون بود .
ناصرخسرو برسيد :آنجا جهخبر بودكه درفشتوهم خونىشده ؟





 رسد مارا مجال تنغس نيست !
لب هرتاه
دريـكى ازجنكهلى طوانغ عدهاى السيِكرفته و نزد امير آورده



وهر كدامكه نمردندآزادباشند . اولى خودرا يرتابكرد وبلافامله جان




 خندبد وبقيه را معافكرد . جاى ميعار
زنى از خيابان عبور ميكرد بجّه بنج سالـهأى را ديدكه سبيكار
 كذاشتهاى بجه جواب داد : اينكه عجبى نبست ، مكر شها آنـرا كجلى خودتان مبكذاريد :

دلال بازى
ملانصرالدين الاغنى داشتكه خيلى تنبل وخيلى الاغ بود وملاراز دست او بتنكآمده خيال فروش آنرا داشت جون معاملى ماله جاريايان در ميدان مال فروشها بوسيله دلا انجالم ميكرفت لذا ملا ملا الاغ را بيكى از از دلالا نشان داده كفت اكرمشترى انتاد الاغ مرا بغروش ودوتومان حت خزدرا بـكِي
 جرب و كرم خود بناى بازاركرمى وا كذارده كغت اين الاغ شحسنات زيامى دارد : YY

اولا ازحيث ز:ر وقوتكت رخث رستم را ازبشت بسته ودرمقام
 وذكارت سر آمد حار يايان است بطورديكه اكر اكر ازدوفرسخ راه اورا سر دهند يـكراست بطويلةٌ خود ميرود . نالثاً ازحيت باربرى بارجهل قاطررا بمنزل ميرساند

 بكذارمعامله سر بكيرد ولىملا دودستى مهار الاغ را حسبيده كفت من نميدانستمالاغ من إنههي محسناتدارد دارم اكرهموزن آن طلا بدهند نميغروشم . بيا اين دوتومان دلاليت را
بكير و الاغم مال خودم !

توضيحات فنى
مسافرى بامهندس راهآهن سرصحبث را بازكرده بود وميكفت:
 آقاى مهندندراستى اين لكوهوتيوها جقدر دوام ميكندء مهندس كمث :

تقريباً سى سال . مسافر كفت : سىسال \& خبلى خوب است ، ولى آيا ميشود كارى كردكه خيلى زيادتردوامكند ؟ هـندس جواب

اكرراه نرود ودود نكنيد تابنجهزارسال هم دوام خواهدكرد
اتومبيل بدلى
مردى درحاليـكه بستهاى دردست داشت بسرعت درخبابانميرفت يـكى ازدوستانصميمىاث رسيد وكنت : با اينعجله كجا ميروىءجواب

داد هيروم خانه، امشب جشن تولد زنم است . برسيد : حتما اينممرديه استكه براى اوخريدهاى \& كفت : بله، يك كردن بند است ته سه رشه رشته مرواريد غلطان دارد ، نميدانى جهجيز عالى است. رفيقش كفت : حتماً
 كوجك براى زنم ميخريدمكه بعدهم ازآن استفاده كنيم ولى يك كرد
 بست فكرى كرد وT هستهكفت : اتفاقا خودمهم همينفكردرا داشتمولى عيبكلر اينجاستكه اتومبيل بدلى بيدانميشود . ا•ب. ب. ت
آموزكار آموزششاه سالمندان خطاب بمردى كه درسومينجاس درس حاضرشده بود كغت : روى تخته بنويس (د) . مرد سالمندكنتآ آقا
 آموز كار ميكويد : خيلى خوب ممان كافـرابنويس . مرنسالمند
 كويد توبنا بود كاف بنويسى حالا اينجيست كه نوشته ایى ؟ مرد سالمند جواب ميدهد : آتا اين لام است ا

وضع بازار
مردى از رفيت خودكه تازه مغازه بازكرده بود برسبد وضم بار بازار وكلر وكاسبىجِطِّر است استزيرا مندوبرابر ديروزفروث كردمام . برسيد ديروز جتدز فروخته بودى كفت هيج
Mr


## صاحبخانه

 - توهميسه دراينخانه نشسته ركـداتى ^يـكنى چطور است كه صاحبخانه بلندت نميكند ـ خانه مال خودم است !
## انعشت فرشٌته

يكى ازنقاشان معروف فرانسه ازطرفكشين كليسائى مأمور شد

 باو ياد آورشود وتصحيحكند .

 شنا تاكنون ديدهايد فرشتهاى جهارانكشت داشته باشد ؟
 عاليجناب تاكنون فرشته را بابنج انكثت ديدان اند قطار مّراه







نيست جرا جوانهاى اين دوره اينقدرقسى التلب هستند ، خوب بـكويّه بينم مكر كاو روى خطTَهن بوده كه زيرقطار رفته ؟ جواب داد : نخير

لكوموتيو براى زيركرفن او بطويلهاث رفته است ! يول دندان عاريه

دندانسازى يك دست دندان عاريه براى شخصى ساخته و تحويل
 وبراى اينكه بتواند دندانها را پسبـكيرد تلفن ميكند و ميـكويد: آقا

 دردهان ندارد واينطورمذاكره ميشود :

 كذاشتهام اكرممكن است اين مبلغ را قرصن بدهيد تادندانهازا ازكرو درآورده بمعإنه برسانم !
اوقات غذا
مسافرى تازه بشهرى وارد شده درمهمانخانهُ بانسيون منزل كرفته بود موقعيكهميخواست خارج شود بيشخدمتراصدا زده يرسيد : درجه ساعاتى غذا ميدهيد : بيشخدمت كفت : صبحانه از

مسافر كفت:آفا اينكه خوب وضعى نـيست دراينصورت من وقت كردش نخوامم داشت

بر ایخريد جنس
 ماده كاو بخرد ـ ضمن بازديد كاوها براى انتخاب يك ماده كاو خـوب

 ميماليد تاوضعيت حاقى يالاغرى وآرامى وشرورى آنهارا بفهمد ، بسرك كه حر كات بدرش را نكاه ميكرد برسيد باباجان جـرا ممحه ميكنى جكارشان دارى ؟




 خريدارى كند :
ملاقات غيرمنتظره
دوتابلنـك كردش ميكردند ، در وسط كوهها بيك خانـهُ يلاقى رسيدند، جون كسى در آن نبود داخل شدند . وسط اطات يك بـ بوست
 دومى تاجشمش بآن بوست افتاد حالث تغيير كرد و كفت : زود از از اينجا برويم ، اين مادرزن من است !
بينى روزنامه نويس
آقلى (روبربوفه) روزنالمه نويس شهيٌ فرانسوى باتهام محبوبينى

كه درميان طبقهُ روشنفكرداشت ازدست بينى زشت و بزر كك ويقوار: خود ناراضى وعصبانى بودزيرا دربين نامه بانى كههرروز بعنوان اوميرسيد صدها نامه وتلكراف ازطرف اشخاص متللكُكو بوى رسيده بودكه ينى اورا مسخرهكرده بودند .
بالاخره متوسل يك جراح مثهورشد وجراح قول مول داد بايكعمل مختصر بينىاستاد عاليمطام را بتراشد وبيك بينى قلمى شيك تبديل تمريل نمايد ونويسنده محترم براى آنكه تنصيلات آنرا بههه مردم كوشزد كند واز دستبذلهكويان راحت شود تقاضاكردازطرف ادارمراديو يكميـكرفون


 نويسنده وحتى صداى تراشيدن وشكستن استخوان مر باكمال دقت از راديو بكوث ملت فرانسه رسيد . ازروز بعد صدها نامه و تلكَراف بادارة روزنامه و راديو مِيرسيد
كه مردم تقاضا ميكردند اين برنامه را تكرارنمايند !

معلم در سر كالاس كفت احهد بكـو يبينم انسان جند عدي دارد \& احمد جواب داد سي ودوعدد . معلمكفت : صحيح است آفرين. حال بكو بيينم دندانهاى آخرين را جه مينامند \& احمد جـواب داد : دندان عاريه يامصنوعى
دزدى بی اهميت
مستر دورانت در يكى از خيابانهاى شيكاكو مغازة لباس فروشى

داشت ويكروزصبحكهآمد دررا باز كند ديد دزدان هرجه بوده ونبوده

 راه يكى ازذدوستانش بوى برخورد وازاوريرسيد : چه ميكويند، شنيدها


 مـكريريشب جنسبيشترى در آنجابود ؟ مستردورانت كفت : بله ، المانه ، ، آخرملاحظه بفرمائبد منديروزاتيكت تمام اجناسرا عور اعر كردوه وصدى

بيست وبنج ارزانترنوشته بودم !
وير تول قيمتى

 جلو كيى ازاينكونه اشتباهات است جنانانكه ميكَويند روزى اللكساندي سوم تزار روسيه ميخواست بـكى از محكـومـيـن را را به سيبرى تبعيدكند وبملكهدستور داد فرمان تبعيد ويرا نـوشته ابالاغ كند. مضمون فرمان

اين بود :

ولى امْراطريس فرمان را اينطور نوشت : ’ بخشايش ، صلاح
نيست بسيبرى بفرستيد ه ودر نتيجه محكوم را بالافاصلهآزاد كردند .
زناى بعنف
زنى شكايت بقاضى برج2 كه فلان مرد بامن زنالى بعفف مرتكب

شده ڤاضى فرستاد مرد را حاضر كردند و باو كفت جرا بزور بااين زن

 از محككهٌ قاضى خارج شد سبس قاضى بآنهرد كفت برو ور وجه خر خود






عادت
آموزكارى عادتداشت كه هروقت دانش آموزى بيرسشهايش
 هنـكامىك آموز كار بطرف دبستان ميرفت و ساعت همراه نداشت از



برحسب عادت كفت : آ فرين خوب جواب دورد دادى برو بنشين ه :
عكاسانهاهر
سه نفرعكا جوان كه تازه عكاسخانه باز كرده بودند بهمرسيده
 بقدرى طبيعى وجاندار است كـك كوئى با آدم حرف ميز.نتد و عكسهائى كه در آتليه زدمام از دور با آدم زنده اشتباه ميشوند ـ ـ ديـكرى زمينه را بالاتركرفته كفتمن يكعكس ازمجسمه سنكى شاه كرفتم و بقدى آرى YYQ

طبيعى استكه هر وتت روى آب ميكذارم مانند مجسمه سنـكى ير آب
 اكر بك ميزان الحراره روى آن بـذذارى ده درجه زير صفر را نشان
 آنرا آكراندبسمانكرده توى ويترين زدهام وبقدرى باروح است كه هر روز صبح مجبورم ريشهاى صورتش راكه بلند شده بتراشم !

رثيم غذا
شخصى برفيقش كفت : من تصميمكرفتهام بعد از اين فقط اغذيه نباتى بخورم وازخوردنكوشت بكلى اجتنابكنم . رفيقش كفت لابد با مشورت طيباين تصميم را كرفتهايد ؟ جواب داد : نخِير بامشورتقتصاب زيرا او دبكر حاضر نيست بمن نسيه بغروشد . شييه برى
شيشه مغازه را شكستهبودند وصاحبرادواروازه موضوع را بيدرطفلى
 بعد شخصى بآن مغازه مراجعهكرد و كفت آقا شيشهُ شكسته راعوراون
 صاحبمغازه كفت: شيشه راعون ميـنيم ولى 0 ريالز همسايه مان با • ع ريال عون ميكند . مراجعه كنتده حهل ربال بول
 شـكستهوصورتحسابى بمبلغدويستريال براى منفرستادمايد. بحهُفضول
بحهُ يك خانوادماىخيلى نفضول وبرحرف بود و هميشه راجعبهر
 مهمانلنكرجه بروى خود نمى آوردند ولى ميرنجيدند مريند اتفاقا يكروز

 جيزى بـكويدكاسباب شرمندكىشود بحه راصدا زد ويواشكىسیفارش


 بودندبسرك اكه نمينوانستازيرحرفى خودودارى كند بمادرش كفت :مامان جان : اين آقا جه بينى قشنك معنى ده درصد
بس ازابنكهكلفت كوشت را خريده ومراجعتكرد ازخانمانمرسيد

 خواهد دادكه مال خودم باشد ولى من معنايش را نغهميدم . خانم جواب داد ـ فهميدم ، معنايش اين است كـ كه مـا بـا بايد قصاب

خودمان را عوضكنيم و ازجاى ديـكر كوشت بخريم ! اماله طبيب
معروف استكه موقعىكريمخان وكيل بيمار شد و طبيبى براى عيادت وى خواستند .طيبيجون كريمخانرامعاينه كرد دستوز دادتالاسباب اماله حاضركردند و كنت بايداماله شود. كريمخان كه مردىمنعصببود باخشونت برسيد : كى بايد اماله شود ؛ طيب ازلكن خشن كريمخان rri

ترسيدكه اكر بكويدشها برايش كرانتهام شود ناجار جواب داد : بنده را بايد اماله كنند تا شماخوب شويد ! بس ناجار طبيب بيحاره را را اماله كردند وازقضاكريمخان خوب شد ؛ وبعد ازآن هروقت كريمخان بيمار ميشد دستور ميداد طبيب واسباب اماله را حاضر كنند !

يكسال حبس
بسر يكى ازمتهولين را بجرمى توقيف كرده بودند و از محكـه




زياد نيست \& وكبل كفت :
خبلى سختاست وسعىميكنيم كمتر بشود ـ بدرمتهمكهازس بسر خود بيمناك بود بوكيل اظهار داشت من از قدرت بيان و اطلاعات
 مدت زندان بسرم بيكسـال تقليل يابد حاضرم ده هزار تومانحقالو ورا واله


 وعده عمل كرده است ـ وكيل اظهار داشت : بلهآقاىعزبزشما نما نمبدانيد جقدر زحمتكشيدم وخون دل خوردم ومواد قانو نرا زير و رو كردم ا

 بسرتانرا تبرثه كند ولى جون من يُكسـل حبس را بشما قول داده بودم

تمام هنُرومهارتخودرابكاربردم تانتيجة مهاكهه بصورتى كهقرار كذاشته
بوديم يكسـال حبس باشد :

نعمت موجود


زن:يادت هست آنوقتها جقدردنبال من ميدوبدى ، حالا مشش روزنــامه

ميخوانى ! شوهر - بله آدم دنبال اتوبوس ميدود سوار شود وقتى سوار شد ديـكهكارى ندارد .
ازدفترخاطرات يك زن امريكانى
I زوكـن ـ امروز باشومـرم بتصد مسافرت باروبا دركشتى مسافربرى نيويورك سوارشديم •
 امروزهنگاميكه در كافه بار باكايتان مشغول رقص بوديم كايتيتان اظهار
 \1^ زوكن - ديروزكايتانكفت ازفكرمن ديوانه شده و هـر كا باحساسات او باسخ مساعد ندهم كشتىوهمه مسافرين را دراقيانوس غرق خواهدكرد .
ا9 زوتن - چارهاى جزفداكارى نبود امروزمنكشتى ومسافرين را ازغرق شلن نجات دادم ! قارج سمى
يكنغر دهاتى دروسط كوهبا داشت قارج جمع ميـكرد جند نغر
YTr

ازدانشجويانكه بـكردث رفته بودند ويرا ديدند وبكى ازآنها باوكفت
 بخورى فوراً مسموم ميشوى وميميرى ا
دهاتى جواب داد : نترسيدآقايان اينهارا براى خوردن نهى جينم ميخوام ببرم بغروشم !
مثهدى عباس
آموركار ازشاكرد كلاس دوم براى آزمايش هون برسيد : سام

 ميكويد جواب اينكه كارى ندارد زيرا خودآموز كارهم اسم بدرشانرا كفته است . مثلا تقىوعباس بسرمشهدى حسن همسايمونهستندبدرشان كى.بودء دانش آموز ميـكويد: مشهدى عباس. بدر كفت خوبميخواسنى ميـن را آنجا بـكومى
اتفاقً روز بعد باز قرعه بنام همين شاكرد اصابت كرده آموزكار
ازإو يرسيد : سام وحام بسران نوح بودند اسمبدرشان جيست
جواب داد : مشدىى عباس
عشق تلعرافى
دريـكى ازشهر هاى امـريكا دخترزيباتى متصدى قبول تلـكرافات بود • جوانى كه درعشق تجربهاى نداشت عاشت او شده و از از بس كمرو بود جرأت نميككرد رازخود را بامعشوت درميانكذارد وهرروز بهواى ديدن آن دختر بتلكرافخانه مـيِفت و باين شهر وآن شهر تلـكرافهانى يمعنائىميكرد . rr

عاقّت روزى دل خودرا بدريا زد و تصميمكرفت منظور خود را صاف و بـوستكنده بدخترحالى كند .. اما موقعيكه جلوى باجه رسيد ازديدن دختردست وياى خودرا كمكردناجار كاغذ تلـكراف را برداشت وروىآن نوشت :

 انداخت وكفت : بنجاه دلار !
نسته عشهى
جوانى
 دريافتكه عاشت است يس اين بيت شعر را روى كاغذى بعنوان نسخه نوشته بوى داد :
علاجش دو عناب لب ميكند مريضى كه ازعشت تب ميكند
حلالمسالل
سؤال ـ حرا مرغها غالبا بك هِا خود را بلندكرده روى: يك با مى إيستند
جواب - براى اينكه اكرهردوباى خودرا بلندكنند مىافتند : سؤال ـ خر! وقتىاذان ميكويند دست بركوث خر خود ميكذار ارنده جواب - برایاينكه اكردست روىدهان خود بـكارندصدايشـان درنمى آيد
سؤالـ جرا نجارها مدادرا بشتكوششان ميكذارند
جواب - براى اينكه تيشه ورنده بشتكوششـان جانميكيرد :
YMo

سوال ـ آبا درد حمّم بدتراست بادرد كوش : جواب - مسلمأ درد كوش بدتراست زيرا اكر كسى جشمش درد كند مينواند جشمشرا همبكذارد ولى كوششرا نميتواند بهمبكذارد!

جبران بدزبانى
منوجكوجولو ازبدرش ده شاهى بول خواست ولى يدر از داد دادن هول باوخوددارى كرد ـ منوج هم عصبانى وشد وازسرغيظ كفت: دكرهوهر وِا بفرار كذاشت .
عصرهمانروز يدرمنوج باويكريال بول داده كفت : خوب ، منوج حالا كره خركيست ؟ منوج فكرى كرده جواب داد : باباجان ، بيخش كرهخرمن هستم !

عاجز خوشبين
دريايتخت يكى ازكشور هاى اروباكه درموقع خاصى مردم آن زياد بامريكا مهاجرت ميكردند وزيرمختار امريكا صبح تاشام كـرفتار





 در اطاق رسيد رورا بر كردانده از وزيرمختارسنوالكرد كه : خوبآقا


رضايت معلم
يدر از يسر خود مرسيد : خوب يسرجان آيا مغلمكاس ازرفتار
ودرسخواننن تو راضى است؟



نـكاه خواهد داشت :
اجازة مرخصى
آقاى پتنبلزادهه هرروز بيكعنوان تازهاى از اداره غايب ميشد.


 كفت تو مرد تنبل و بیعرضهاى هستى واكـر بخانه بروى عوض كـن
 آقاى تنبلزاده اوقاتش تلخ شده فكرى كرده و كفت : قربان، بسمعلوم
 من اصلا زن ندارمكه تلفن بكند .
جواب حسابى
شخصى بـا رفيق خود ازكرفنارى و نـكـانى بسيار خـود سخن ميكفت در آخر كفت : حالا نميدانم جهخاكى رئى بايد بسربريزم.رفيعش كه
 بخوامد خالك برسر بريزد ديـكر اين خاك و آن خــالك برايش فرقى

ندارد
YYY

سينماناسى
جوانى هرشب براى ديدن يك فيلم بسينما ميرفت وبرایهـتمين بار درنمايش فيلم يرثييكر، حضور يافته بود .كنترل سينماكه در در اين ^شب اورا شناخته بود تعجبكرد وشب بعدكه باز مشترى هروبا قرص


 جرا براى ديدن آن مى آميد ؟ جوابداد : براى اينـكه اواسط فيـلم
 ياورد قطار راهآهن ازجلو او عبور ميكند ووقتى قطار ردميشودخاني وسطآب مشغول شناورى است . من برای اين هرشب مى آيم كه شابد


بميانآب برد لخت وعور تماشاكنم م
اثر مرما
بساز اينكهاTموزكار در كلاس توضيح دادكه بیضى از مواد بر اثركرما ازمم بازشده وبراثر سرماجمع ومنقبض ميشوند، دانش آموران


 هوا سرد استكوتامتر ميسوند !

معجزه
كثيشى باتنصيلشرحكته شدن هسنزان مغس، را برایمردم

نقل ميكرد وميكفت كه ابثدا دستهاى اورا ازيشت بسته بعد سرش را روى كنده: هيزمى نهاده بايك ضربت تبر قطع كردند ولى او براى اينـكه
 رفت وبعد آسوده خوابيد .. يـكىاز كسانيكَايناظهبارات را كوثميداد
 كه اين ستوال را شنيدكفت: دراين موقع آن سه جهارقدم اول مشثكل
 كشيشحرف بِيرزنرا تصديت كرد اما يـكى ديـك از از اويرسيد : شما كفنيد
 زمين برداشت ؟ كثيش جوابى نداشت بدهد ولى نو كرش كه حضور داشت

- عجب احمقى هستى، آنرا با دندانش برداشت ! ؛ قانتويا

درنتاط برجمعيت شرهماى بزركکاروبا وامريكخبانهاى خودكارى وجود داردكه بساز انداختن بول باصداىبلند وزن شخصصرا ميكويد. مردى براى مسافرت وارد يـكىاز ايستكاههاى راهآهن شد و ديدكــ

 بودند ناكهان صدأُّ از بلندكو كفت : بنجريال از سورانخ دست راست
 ربالى توى آن انداخت. بلندكو كفت : شما حهلو دوسال داريدورونتان Y YMA

Vاو. V خيلى تعجبكرد ودو مرتبه بك بنجريالى ديـكر انداخت وهمينجوابها را شنيد.بعد خواست دقت قِان را بفهمدلذا رفت بيرون وعينك سيامى بحشمش كذاشت وكراواتشرا بازكرد وسبيل نازكى يشت لبش كشيد د. وبر كنت وكفت : شما Y
 كرده است نرسيديد !
هسر الكساندر دوما
شخصى يسر الكساندر دوما را مسخرهكرده كفت : آيـا راست استكه بدر شما نيمهسياه بوده است ؟ بسر الكساندردوماكفت : بله آقا، بدر من نيمهسياه بودهاست، جدم سياه ، بدرجدم ميمون .. اصلونسب من درست از ممانجا شروع ميشودكه اصلونسب شما خاتمه بذيرفتهاست. زيان قلدرى
طى جنـك كذشته درفرانسه روزى يك زنر الامريكائىدوسربازى



ولى زنرال مجالل حرفزدن باو نداده باصدائى بلند كفت:دساكت،
 منـكاميكه تـاشقى باو دادند ، زنرال اندكى از مستوى ديـك

جشبد و يدرنك آنرا روى زمين تفكرد و غرشكنانكت : د شـا باين سوب ميكوئيد ؟
سرباز درباسخخ جنين كفت : > نهتيمسار ! منهر همينرا ميخواستم بكويم كه شها نكذاشتيد ، اين آب ظرفناى شسته شدهاست تيمسار؛ ؛

تعليم شنا
شخصى از استاد فن شنا برسيد جطور بيكدورشيزه شناميآموزندء
 دستها را دوركردن او میاندانازند وبعد ا...

 اورا در آب بيندازيد شناكرى را مى آموزد : نامه نتارى مصور

 انديشبد وخواست عيالوارى ونادارى را بانهاكندواوراوا:برسرغيرتياورياورد



 رادر باكتكذاشته و زير عكس نوشته بود د دليل اينكه رول'شها را نميتوانم بلسم إين است،

ريش سفيد


افسرنكهبان - ييرمرد ، از
ريش سفيلت خجـالت نميكشى
اينطور مست بازى در مى آورى !
بيرمرد ايندفعهراببخشيد
دفعه ديكر ريشم را حنا مىبندم.
كتاب تشربح
هحصلى از دانشكدهُ بزشكى نزد كتابفروشى رفت و كفت: آقا،
 دسترس هست متعلق به بيست سلل قبل است . كتابفروش نـكتهسنج جوابدادكه از بيست سال قبل تابحال هم

حيزى براندام انسانى اضافه نشده است . منبر تَفتن ما
درمجلس روضهاى اهل منبر دير آمده وحاضرين كه منتظر بودند ملانصر الدين را الزياى منبر بلندكرده كفتند بااين عبا و عمامه و آنهمه
 بايد مجلس را نكاهدارى تا واعظان برسند ملا ناجارشده روىبلةاول نششت وخطبهاى خوانده سّس كفت بسند معتبر از ناصر بنمنصور و او از حامدبنمحمود واء از جابربن مجبور نعل كردهاندكه كفت شنيدماز حضرترسول صلىالشَّليهو آلد كدكفتروزى جبرئيلامين برمن نازلشد وكمت حتتترا سلام ميرساند و ميكويد جهار عمل است كه هركس مرتكب شود ملامت وشماتث دوست ودشمن را برخودخريده بار باشد...

بعد ملا ساكت شد ـ كِتند جررا بقيه روايت را نميخوانىء لحظهاىتأمل كرد وسبس كفت : اما يكى ازآن جحاررا جبريمل درراه فراموث كرده

 رود واو محفوظات خودرا در خانه جاكذاشته باشد ؛ بحه سنعين وزن
درمجلسنى صحبت ازحاقى بود و هر كسى مشاهدات خود را نقل


 مرد باخونسردى جواب داد : دروغ نميكويم بدر و مادر ابن بجه را

ميشناسم .مهـكتند بلرومادرش كيست ء مرد جو جواب داد : ـ ــك فيل نر ويك فبل ماده ! فكر تازهاديسن

- اديسن" هخترع معروف ازميممانيهاى رسمى و تشريفاتى فرارى

بود اتفا شبى بيكى از مهمانيها كرفتار شد .
بس ازصرف شام آ آسته ازجاى خود برخار اما بی فرصت ميكشت كه طورى خارج شود كه توجه سايرين و وس از از
 اديسن فورى جواب دابد : "درفكرخروج از إِن خانه ! ؛ كنجكاوى مستانه دو نغرمست درخيابانىبـكردث مشغول بودند ـ دربين راهتِتلفنى YET

جلب توجه آنها را كرد ـ دربالاى آن تابلونى كوبيده.شله وجيزىوونى

 بزحمت خود را بالاى تِررسانيد و ديدروى تابلو نوشته است : د خورد را باين تير نهاليد رنكى ميشويد ه ؛
عهل فواحش

روزى ابوالعنياء اديب بذله كوى عراق و ابن مـكرم ظريف مصر
 ايشان كذشت ابن مكرمكفت اين زنان فاحشه عاقلترين اشخأ|صنذزيرا طهامهاى لذيذميخورند وشرابهاى خوشكوار مينوشند وهم لنتميبرند وهم بول ميكيرند ابوالعنياء كفت مادر تودرعقل جكونه است ابن مكرم جواب داد ازخواهر تو بععقل تراست !

## اشتباه نشده

فرد برادر باركربازن باركركه بوب نام داشتبراى شـكاربمر كـر

 خيلى بريشان شد وفورا به برادر خود تلـكرانى



 تلكرافمن برایشها رخدادهبود ، منميكويم بوببرا بغرست ندشيرادراه

 صندوقدار

شخصى كنميدانستدوستش جند روز قبل يكصندوقداراستخدام استخدامكرده وبازميديد در جستجوى كسى براى تصدى،صندوقتجارت خلنه است از اوْبُرسيد :
جطور بازم درجستجوى يك صندوقدار هستى و جواب شنيد : - خير درجستجوى دوتا !
ـ دوتا برای چه \&

ـ اولى آنـكه فرار كزده ومقدارى وجه برده است ـ دومى اهمبراى
جانمينى او :
هديهُ دزد
يكى از و كلاى زبردست عدليهكه لاينقطع بيب ميكشيد دفاع

از دزدى را قبول كرد و اتفاقاً دزد تبرثه شد . جند روز بعد يك عدد بيب و يك نامه باين مضمون باو رسيد : , آقلىو كيل خوامشمندم اين هديه ناقابل را ازمن قبولكنيد خيال داشتم يك بيب عاج زابو نى كرانبها برانى شما بغرستم اما متاسفانه جند باسباندرجلو مغازه عتيiه فروشى ايستاده بودند وناجار شدم همين
 كليد درخانه
آخرشب فِيوز مست وملسوش جلو خانه خود رسيده ميخواست در خانه را باكليد باز كند ولى هرجه سعىميكرد موفقنميشد . منصور reo

كه ازدوستان وى بود ازكوجه ميـذشتت و فِروز را دراين حال ديد




 كليد را عون سيگار كشيدهام !
طرزفكر جاهانهانه
دونفر ״جاهل محلهه د:واشان شد . بـكى از آندو خيلى قوى تر تر بود وبدون Tنـكه خود كتكى بخورد ديـكرى را تا ميخورد زد وازتاب وتوانانىانداخت . بالاخرهجندنفر آشنا رسيدند وآنهارا آنما ازم جدا بااصرار وابرامآشتىشان دادند . بس ازآشتى آنـكه كتك خورد آك وقتىميخواست بی كارخود برود بحريف زورمندش كه فاتحانه اورا ;:كاه ميكردكفت :

- من باينشرط آشتى كردمكه يعدازاينهروقت مراديدى بـكسى

نـكونى من اينرا كتك زدمام وكرنه بادوتامثت كارت را ميسازم !
ساعت شماطه دار
كارمند جوانى كه ديروقت باداره آمده بود ، يدرنـك بـر بـت ميز
خود جالى كرفت ، اما رئيس اداره كه متوجه دير آمدن وى شـى شده بود با
صداتى زنـك دار كفت : יبازممدير!
جوانمعنرت خواست وكفت : • آقاى مديـرخيلى متأسفم ، اما
-ديشب همسرم بسرى بمن هديه كرد .
Yミュ

رئيس درياسخ او با لحنىىه هنوز ما(مت ازآن ميباريدكفت : " بهتربود كه يك ساعت شماطه ذار بتو هديه ميكرد . ‘ جوان خندهالى كرد ، آنگاه ماتمزده باسخخداد : "نكرميكنم همين كلارا هم كرده است؛ ؛

نـاشى
جوانى كه بنقاشهالى خـود خيلى خوشبين بود يكى از دوستان منردوستش را بديدنآثنا خود دعوت كرد ، موقعى كه دراطان كار كار نقاث بود:ه رفيق تازه وارد دربرابرهريك ازتابلوها مدت زيادى بادقت بسيار

 آنهارا درست ميكنيد ؟
رقابت تجارتى
يكى از تجار براى اينكه سابقه تجارتخانهُ خود را برخ ديك ديكران بكشد و نظرمردم را بخود جلب نمايد برسردرمؤسسه خوْ رود روى تابلوى
بزركى اين آكى را نوشت :

 ديكرى براى خودش تبليغات كند و هم نيشى برقيب خود زده با باشد بنابراين اء'لان ديكرى باين مضمون دربالاى هغازه: خود نصب نمود : - اين بنكاه تازه تأسيس شده و اجناس كهنه و واز وازده در اينجـا وجود ندارد ؟ !

فكرنو وسهن.
جوانى كهزبر دست يك استاد كوزه كر كار آموخته بود دكن

 بدهد وازاستادش قدرشناسى كندكوزه ظريفى ساختك بود ويكمن آب در آن جا ميكرفت وباستاد خود بعنوان هديه فرستاد
 وزن آن بود وبنج سير آب در آن جا ميكرفت ون ونزد شاكرد قديمخرد فرستاد وباو ييغام داد استاد كسى است ان انه ازمصالح كلا ندزدد ودرستكار كسى استكه بسنك تمام بكشد !
عهق برقآ
دو دخترعاشت بامم درد دل ميككردند مهين برسيد : مهرى جان بـكو بينم توجطورعاشت نامزد درد خود آشنالى تاعاشتى حقدر طول كشيد ؟ مهرى جواب داد : من دريلك جشم

 دارد ومن همينكه او را ديدم فورا يـكسل نه صد دل عاشت سر تا بـاى

اوشدم .
خريد و فروش اسب
شخصى كه مبخواستاسبىرا بخرد از فروشنده برمبد :آتكالملا ضمانت ميكنيدكه اين اسبى را كه بمن مى فروشيد هيج عيب و نتصى نداشته باشد ءفروشنده كفت : كلمال بعاوه اين اسب مثل يك بره رامو

مطلع است وممه جا دنبال شما خوامدآّمد .. خريدار كنت دراينصورت
 كه جلو ارراه بروم واو مثل بره دنبال من يايد :


 بزند وبعد بالاى سرم بايستد وشيهه بكشد نمبخرواهم ؛ برخورد دومست
بكنفر مست تلوتلو خوراندريياده روخيابان جلو عابرىراكرفت

 كه شنا مم مثل من مست هستيد .
جُنازدواج

زن وشوهرى تاجند سال روز ازدواجخودردا جشثن ميـكرفتندلى


 بلا آورشدهِكت: همكر نمبدانى امروز حهروزيست ؟ ء درجوابك جرا ميدلم .

- خوب، بس جكونه آنرا جشن بكيديم؟

مرد لحظهاى بغكر فرورفته آنكله سر برداشت و لبخندزنـنان
 req

ثقليد ميمون


شوهر - خانم يـا بريم قبـاحت داره ، خوب نيست شما تثلمد ميمون را در . ياوريد
زن ـ مـكر كور بودى نديـدى او اول
تقليد من را در آورد .
باز تمتروح
 كردند ويكىاز آ نان باتطعيت اظهارعقيده ميكردكه بعد از مرك روح بصورت حيوانى ظاهر مى شود . يكى ازحضار كه خودرا ازديـكرانداناترميدانستبسختىاعتراض
 شود ء ديكرى جواب داد : مثلا ندارد ، نو الان درزندكى دوبارئخود

جواب خدا
ازجمله حرفائى كه بابو نواس شاعر عرب نسبت ميدهند اينست
 روز ينجاه هزارسال كنتكوى منصلى نداريم زيرا خدا ازمن ميبرسدكه جرا دردنيا بتهام دستورهاى من عملى نكردى واز بسيارى اوامرمن سر
 هم تو فرمودى مانـكرديم وحساب صاف استلابد خواهدكفت كهبايستى لااقل بعدرروزى روزانه كه ازخواننعـيت من خوردمانى اطاعت وفرمان

بردارى كنى ! جواب ميدممك اكر من روزى ازخوانكرم توخوردهام بس اين بقالوبصاب ونانوا وسقط فروش كه هريك نسبت بمناقامهدّدعوى


اينها را بده بعد مرا باستنطات بكش ب
همدرد
بِيرمردى خميده قد ازخيابانى مى كذشت ، دراين هنـكام بسر كـى را ديدكه در كنارى نشستهكريه ميكند . بهال اومتأثر شد وازاوبرسيد
"بسرجان، حراكريه هيكنى ؟ "

-ازمن ميكنتد نمىتوانم بكنم
آنگاه بيرمرد بشنيدن اين سخن در كنار وى نشست ودوتانيانى با
هم بناكردند بزارزاركريستن !
شراب وجهنم
شخص مقدسىنزد دكتر رفتو كفت آقاى دكتر حالم خبلى رخراب است . دكتر اورا معاينهكرد وكفت بايد تاده روز مر روز يككيلاس شراب بخورى . مريض خنـكه مقدس كنت نه آقلى د كتر من اينكاررا نميكنم براى اينكه اكر شراب براب بخورم بجهنم خوامم رفت ! دكتر كفت واكر نخورىزودتر خوامى رفت !

هوش هروفسور

 ازنيمساعت مراجعت نمود وحترى دردست داشت وسرابايش خيس شده Yol

 موتع رفتن ازاينجا ممكنن است خيس شوم بمنزل رفته چترم روا آوردم بجه هاى دورة الكتريسته
دريكىازشهرهاى بزركامريكاكودكى كهتازه با بدبستان كذارده

 مادرش حِرت زدمبرسيد : جطور، كجانى آنكرامرامافون سحر آمر آميز





## تّاهكارشر افصمند

روى "خته سياه دانشكا. كاغنى بـاين مضمون نصب شمه بود :
 خوامشمند است بلر بان ردكند،
روز بعد زيرهمان آكهى اين عبارت افزوده شده هوه بود: "ممكن است در آخرهنته دادهشود زيرافعلا هوامسساعدنيست؛ ؛
شوخى

يكى ازبذله كويان مشهود امريكائى روزى ازجلو دكلن اسباب وافزار فروشى ميكنشت درين هنكام فروشندئ جوان مغازه ر.ا ديدكي

سست زيرجانه كذارده ، جشم بهآسمانها:دوخته وخويشتن.را فـرلموش كرده است . از ابنزو وارد مغازه شد و خـواستار يكجلد لنجيل جاب -كوتمبرك، شد .
فروشندهُ جوان فوراً اًازاءج آسهانها بزمين بازكهت و و مـؤدبانه كفت: دخيلى متأسفم ، اينجا مغازه اسباب وابزارفروشيست نها ركتابغروشى


 شزوع كنم .
 .كتابفروشى نيست، ، ما كتاب نداريم، خريذارخوث ذوق با تبسمى شيرين افزود : " هيج مانعى ندارد ، ، بانتظارمى نشينم تاياوريد، . وروى مبلىنشـنـت .
 مغازه باز كشت . صاحب مغازه يكسر نزد خريدار آمد وبرسيد هآقا ، ، شها چه ميخواستيد ؟ خريدارسربلندكرد وبهآرامى جنين كفت: دميخواستم بِكجاقوى

جيبى دو تيغه بخرم " . صاحب مغلزه در حاليكه بانـكامى خثهناكُ بغروشندهُ وارنته و سر كثته مينكرستكف : "جرا آقا داريم بغرمائيده . باعر بشاعرى كغتندكه اشهارشها اغلب معنبش دوهم يسجيده وازازيغار Yor

فهم ها بوشيده است . جواب داد : اين ديكر بمن مربوط ئبست زيرا زحمتكفتن شعر بامن بوده وزحمت بيدا كردن معنى براى آنها بعهدة خواندكان است !
درعكاسخانه
دو نفردوستكه داتم سربسرهم ميـذذاشتند ويكى ازآنها قوزى




 توهم مواظب باث كمقوزت درعكس نينتد حون آنوقت نييشود عكسرا درآلبومكذاشت .
نه اين ونه آن
يكى ازظرفازنش سخت ناخوث وبسترى شد بس طبيب همسايه
 براى زنمكنار كذاشتهام وشمامم طبيب او هستيد و و هر كاه او رو را معالجه



 من نكشتم عمرثسر آمده بود .آنمردكفت آيا يا شهاميتوانيد بكونيدكي


بسيارخوب يس درصورتى كه نه زن مرا كمتبد ونه معالجهكرددبدآندو اسـكناسم حت شما نيست زيرا بوعده عمل نـكردمايد ؛ مايهكارى
دو نغردزد كه باهم عهد صداقت و شراكت بسته بودند رود روزى از از ازي خانهاى بالتوى دزديدند وقرارشد يكى يكاز آ آنها بالتورا ببازار برده بفروشد ووجها نرا آورده برادروار تقسيمكنند سارق باعجله بالتو را ببازاربرد ازقضا رندى كه ازاو طرارتر بود بالتو را از او سرقت نمود دزد بيحاره دست خالى از بازار بركثت رفيقت يرسيد جند فروخا

ناجار بالتورا مايه كارى فروختم وآمدم :

فايدهُ سكوت
درسرسفرهكودكى با وجوديكه باو كنته بودند در سرغذا نبايد حرف زد ناكهان شروع بصحبت كرد وفرياد زد باباجان . . باباجان ... بدرش بیى آنكه جواب بدهد كفت ساكت باث سرسفره نبايد حرفزد دودقيقه نـكنشته بود دوبارهطفلباصداى بلندكفت باباجان ..آقاجان.. بازبدرثباحالت عصبانى كفت: خفهشو ، مـكر نكفتم تاسرسفر• نشستهاى ساكت باث !...
بحه ديكر ساكت شد وتا آخر غذا صحبتى نكرد . بعد ازجمع شدن سفره بدرش از او برسيد : خوب ، جكار داشتى ؟ حالا حرفت را بزن ! كودك كفت : حالا ديكرحرف تمام شده زبرا آ آنوقت در آن اطات روبرو يـكنفرسبيلو شمعى روشن كرده بود وداشت اثاثيه روى بـا بخارىى انرا توى يككيسه مِيريخت اماحالا رنته است :

رئيسمحردانى
جوانى تزد ريمس سيرك رفت وكفت : من بند باز مستم ، روى


 عزيزاست . جوانذكت: متشكرمآقلى رئيس وعمليات من منحصربهينـا نيست موقع مراجمت مم روى زين دوحرخه مىايستم دستهايـم را در جيب ميكنم وسيكارميكشم ... رنيس اظهارداشت بسيارخوب اماخيلى .
 براىجه ؛كفت : براى اينكه درسالنسِرك سيـكار كشبدن ممنوعاست!

شرط لازم
دريك مجلس مهمانى وتتى ويولونست آخرين آهنـكى را كه
 وهم T هنـك بسبار بيمعنى ساخته بود . هنگامى دستش نشسته بود بوى تبريك كفت، وبولونيست خودش را كرفته كفت نمبدانم Tيا صدسال ديكرهم اين T منـك را خا خواهند زد يا ياخير ء رفيت او جواب داد : البتهكه خواهند زد ولى وبك شرط ا شرطى ؟ جواب داد : شرطث ابنست

يخش يـينى
شتضى دوست خـود را درمحل كاش ملاقات كرد وكفت براى


امروز بدان احتياج ندارم . دوستشجواب داد : خوب، اكر امروزنيازى يول ندازى جرا ميخوامى وام بكيرىi كفت براى اينكه هرزقت از از نو

 اظهار عهيده

شخخصى كه تازه يك دكان نغت فروشى بازكـرده بود روى مقوا
 فروخته ميشوده . اولين مشترى كه براى خرى خريدن مقدارى نفت آمد بـد فروشندهكت بعقيده من لغظ ملى لزومى ندارد زيرا مهذ نفتهاملىاست ونفت غيرملى وجودندارد . فروشنده هم قبول كردودمتواى
 اعلان انداخته بغروشنده كفت بعقيده من لغظ درالينجا زايد الست زيـرا هركسى ميداندكه شما نفترا دراينجا ميفروشيد نهجانى دبـكر. ناجار صاحب د كلن مقوا را عوض كرده نوشت ״ نفت فروخته ميشوده هروز بعد مشترى ديكرى كفت بعقيدهُ من دو كلمهं فروخته ميشود زيادىاستزيرا
 هم باز مقوا را عوضكرده يككلمه نغت روى آن نوشت.مشترى بعدى فروشندهكغت بعقيدهُ من فروشكاه نفت نان، كوشت ميوه واينجيزها اعلان وتابلو لازم ندارد زيرا هر.كسىمثلا باديدن بشـكه ها هاىنغتميداند كه در اينجا نغت مى فروشند ناجِار صـاحبدكان متر متوا را برداشته دور انداخت واز شر اظبارعثيده مردم راحت شــد . Yoy

## بجه يا زلزه




 از منطقهُ زلزله بود فرستادند. ولى كود كردندكه جندروز بعد بدرومادر اطفال تلكرافى بدينمضمون دريانـون داشتند : ’بِهها را خودتان نكهداريد و زلزله را يبشمن بفرستيده ؛ مهرمادرى
دختركى را نخستين روزى كه بكود كستان بردند با اصرار و بِافشارى زياد عروسكشرواممبهمراهبرداشت. درحباط كود كستانباحالتى آلودهبشرم نشست وعروسك را ميان بازوانث خرخواباند وتكاندادن آغاز
 تميدى اورا بكالابيرد بنزدش آمد ولبخنلنزنانبرسيد: دنامعروسـت جيست
دخترك درحاليكه انكشت برلب ميكذاهت آهسته هنين كفت :
 جنس لطايف


شومر بهزن-بخداى احد و
واحدهنوزحقوت نـكرفتهام،منـكه
بَّو دروغ نمينَويم !

ويكتو رهو تو
درتماشاخانه يكى ازشهرهاىفوانسه يكزن وشوهر دهاتىمشثغول تهاشاى نهابشبودند . ناكهان زن بشوهر كنت :نـانـاكن، ويكتورهو كو



 كه تكان ميخورد :
امتحان يدر
يسر دانش آموزى ازبدر خود برسيد باباجان آ با شما مىتوتوانيد

 اندازه اكر ممكن است اين كارنامةٌ كلاسم را باحشم بسته امضاكنيد

فلسهه
ازشخص بذله كوئى حكايتميكنندكه روزىدرمجلسى آدممتكبر وخودبسندىرا ديدكه سربجيب تفـكر فروبردهومانتد وصلةُ ناجورى مى انى

 مست شما درفكرجه هستدكه حضور خود را در اينجـا اصلا فراموث كردهايد \& مردك جواب داد منعادت بتغكر دارم و اين موضوع مرابدرياى
 Yoq

شخصبذله كوكه ميخواست آفلىفيلنوف را ازخودنمائىتوبه كلا كند بالبخند ممنىدارى كمت: برادرحلاينقضنه بسيار سهل وسلدماست

 خواهى رفت دريك مطلب بدين واضتى خرا مغز خودت را بافكر زيلد خسته ميكنى

آخرين مثترى
مارك تواين نويسنده مشهور آمريكائى بيـن ازمعروف شمن در

 روزى درانر كمشدن فروش روزنامه مارك تواين افسرده ومتأنر بكوجه نكاه ميكرد ديد يكى را بـكورستان ميبرند .رو بهمكار خود كرده كفت :مىيينى اينهم آخربن مسترى ماست كهدار ند ميبرنـن حيلأدزدان

سهنغر دزد بخيال اينكه درخانهاى كسى نيست بقصد دزدى وارد خانه شدند ولى اصاحبخانه حاضر بود وهمينكهخواستند فرار اختيلر كنتد




 كه اين برادر ماست وديوانه شده مينوانيم اورا بتيمارستان بيريم ولو

همهرا دزد ميداند و زنوبجه ويدر وبرادر ومادر خودرا دزد ميخخواند

 اورا رهاكردند و كتنندزود بركردكه در خانهات بازلستو ما شا شوخى

ثعادله حـاب
معلمى †ز شاكردانش برسيد : طول اطات شش متر و عرن آ آن
 مبهوتيكديسررا نكاهكردند ويكى الزميان آنان جوالبداد : شها حهل
 حون من يكبسرعموى نيمهديوانه دارمكه غ غسال دارد روىاينحساب شها بايد غڭسلل داشت باشيد : بر ناردنا ور نيس كارخانه
روزى يك فرست كالك كه شامل اجناس صنعتىوآهن آلاتيك




تعريفكرد ودرT Tخر نامه اضانه نمود : بيشتر ثاز هرجيزلو كوموتيو هالى شما توجه مرا جلب نمود.معالوم
 اكر عمكن است خوامن عيكنم جند نمونه ازآنها برالكمنبغرستيد تا تصميم خودرا بـكِيم .

Y7I

يكعده ازملوانان در كافاى نشستهبودند ناكهان مردىقوىهيبكل
 كسى باو جواب نداد ويكى از مرد مشتريان آمسته آ ازكا
 نام هندرسون نيست ؟. اينبار مرد لاغراندامى بلند شده كفت

 ميرفت كفت خردهحسابى دارمكه بايد باتو تصفيهكنم، اينرا كنتومارملوان


 اطراف اوراكرفته وبحالث تأسف خوردند

 عرناندام نكند .

## خِطر كو جֶك

دو نغر دريكا انبار باروتكار ميكردندو يكى از آنهانبكار مى كثيد. رفيقشاورا مخاطب ساخته كفت : توسيكار ميكـنى در حار حاليكه




شه. رفيقش برسيد؛ جرا ، بحّهدلِل؛ كفت : برایاينكه من وتو فتط در
ابنجا دونغر هستيم !
مرس بزرتان
مردى كه خودرا از رجال وشخصيتهاىبزر كیكشورشميدانست
 او از جناز: خانمش يك تشييع جنلأ: رسمى بعمل آيدودر اين خصوس بيكى از مقامات تلفنى مخابرهكرد. مقام مز بور درجواب او كفت: بسيار از جنابعالى خجلم كهـاكنكون
 البته أصدين مىفرمانيدكه اكرخود جنابعالى مرحوم شدهبوديبر باكملى افتخار ومسرت تشييع رسمى مجللى از جنازه بعمل ميآمد . حشمروشنى
دو نفر از رنقلى كسى كه تازمعروسى كرده بود بهم رسيدند ضمن


 نبود ؟ جوابداد جرا مقدور بود اما اكر هيز ديـكرى ميبردم صبح روز بعد بخانه برنميـكشت.
تحريك طمع
لباس فروث دوره كردى جند بالتر مستعمل روى دوڤ افكنده براى فروث آنها در خيابان قدم ميزد و تازه با يكى از آشنا برخورده مشغول صحبت بودند ـ دراين ضمن شخْصى يش مر آمد بالتوها YT

را نـكاءكرده يـكى ازآنهارا براى بوشبدن وامتحان خواست فروشنده

 فروشنده جواب داد سى تومان ، مشترى آنرا دزإٓورده بالتو ديـكريرا كه قدرى كهنه تر بود بوشيله وجيبهاى آنرا هم وارسى آرا فرد و بعدكمت
 مشترى قدرى آستين و دامن هاى بالتو را نـاه كرده بعد كفت خوب
 فروشنده بشت سرممترى را نكاهكرده بغروشندأ دوره كرد كفتعجب


 آورم ومى
 اين بالتو كذاشتم ونتيجه ممين شدكه ديدى 1 اتر ميليو نر بودم
آموز كارى براى شاكردان موضوع انشاء را باينمضمون تعيين كرده بودك > اكر ميليونر بودم جه ميكردم ه و دو ساعت وتت برلى
 ميـفت : جطور § هن بتو دوساءت براى نوشتن انشاء وقتدادم وتوجيز
 كهاكرميليونربودم ميكردم .

يك الأن المريكانى
 برای يك كتاب تازهجاب درج شده بود : ״رله ورسم دزدى، : دربارماين
 مبلحثه و محاورة هؤّف آن باخبر كان ديكك است . نويسنده نيمى از عمر رادزدى ميكردهووبانزده سال درزندان بسربرده وبا وبا دزد
 ابينك محصولاينهمه دنج ودقت را بثما تقديم ميكند ـ كتاب
 مرام نـكردد وشها را در آنروزهاى سخت وجانغرسا بكهرآيد ... جواب بدهكار

ستخصى ازرفين خود طلبى دالمبتكه مدتها براى تصغيه آن إقدام
 دوستى ورفاقت را كنار كذاشت وييش بدهكار رفت وبس از اينكه ديد بازهم نميدهد جلو عدهاى كه حضور داشتند فرياد كشيد : بازهمميكوكيم بول ندارم ء حالاكه اينطور است من يـكروز ديكرهم صبر ميكنم فردا صبح براى آخرين دفعه مطالبه ميكنم ، اكر بازهم كتيد ندارم آنوقت مىينيدكه من جطور براى شها بول بيدا خواهم امرد

 بلككه ترض شما را مي خوامم برداخت : YTo

منطق زنانه
خانم جوانى وقتىبخانه بر كشت با ناز وعشوه خاصى بشوهرخود


 شرح و توصيف اين بيراهن بود و سر انجام كار را بـانيانى رسانيد كه شوهرش اجازه داد اينبيراهن بى نظير را بخرد وخودث برایر بريدن
 كرد . شوهرش مات و مبهوت برسيد : حتما بيراهن را فروخته بودنــد ، ، متاسفم !



ازيكهفته قبل تاكنون هبحكس نغريده من جرا برا بخرم
آ'ينيذيرائى
شخصى نوكر تازهاى براى بيشخدمتى استخدام كردهبود و وس بساز يك جلسه مهمانى ديدكه نوكر درجمـع كردن ظرفهاى انى خالى ازسر سغره

 ازجلو آنها بردارى بلكه اول ازآنها بيرس كه بازهم سوب ميلادوارند يا يا
 صرف سوب بيشخدمت بيكى از آنهاكه سوب خود را قبل از ديككان تمامكرده بود نزديك شده كفت : آقا بازهم سوب ميل دارندء اتغاقآ آن

مرد جوابداد : يككمى بياور وييـخندعتكت: متأسفانه ديـكر نيستو بشتقاب خالىرا برداشت وممه خنديدند
فايلهدروغ
خانوادهاى با قطارراهآهن مسافرتميـكردند. بدر خانوادهبراءى




 خودش مى آيد تو ! بعد سوتى زد و كلاهرا از بشت خـي

 من كلاه شمارا بيرون انداختهام حالا يك سوت بزنيد تا خودش بيان
دوچرخه وتاو

يكى از تجار دوحرخه ، اجناس خود را يـكنغر دمقانزاده نشان ميداد و از محسنات آنها شرحى بيان ميكرد ، دهقانزاده هرسيد قيمت


 زاده جواب داد : ممكن است، ولى ييشتر ميخندند اكر من بخوامم از دوجرخه شير بدوشم ! YZY

شوهر 'تثنبل


زن بشوهر ـ تازه حالا ميخواهى برى تو آشنزخانه ، يس من كى شامبخوره كى سينما برم

شوخى مارك تواين
> مارك تواينه نويسنده بذلل كوى امريكائى روزى بمد از شنيلن نطت يكى از دوستانش بديدار او رفت ودرضمن صحبت كنت : دحقيقتاً نطت شما بسيار جالب توجه بود ولى من اين سخنانرا در در جار دانى ديـكـر خواندهامودرخانه كتابى دارمكهنطق امروزى شماكلمهبكلمه در آننوشته

- . . .

ناطق كهخود را درمقابلتههتتحمل نابذيرى ميديد بارنـكـينريده هرسيد : آيا ممكناست اين كتاب واكهميفرمائيد منهر بيينم ماركتواين قول داد كهكتاب را براى اوبغرستد واز تزد دوس اي شه . سه روزكنشت وناطق يمجاره بيجهت درانتظار كثلب مارك تور تواين

 اصطلاحات منداول، 1

دریانسيوندختران
دريـكى ازآموزشـكاهباى شبانه روزى سه دوشيزء ثروتمند درس مبخواندند وبك آموزكار خجول و فقير براى تعليم آنان كماشته شده ru

بود ـ روزى دوشيز كان قرار كذاشتند سر بسر آموز كار خود بـكارند واورا عصبانىكنتد وبراى اينكار بكى ازابيشان ازلو لو برسيد : آقاى معلم
 داد : بله راستاست وخيلى متاسفمكه اين وظيفه را لزاو بارث بردهام . ترانى وارزانى
 كفت درخانهُما براى كرانىينير جارهاى انديشيدهايمكه ينير سيرى وجهار
 ولقهة ديـكررا بإبير ميخوريم شخصى جواب داد اكر ارزانى اين اصت
 خواجه ابو سعيد ابوالخير نفل ميكنند : بوى كفتند اطلس كران انـ است كفت ما ارزانكنيم . كنتند جكُونهء كفت نخريم ونوشيم ومتصود شين اجتناب ازتجمل بود نه بخل برزن وفرزند . شريك غم وشادى
تلزه عروس ديد شوهرش بغكر فرورفته واخمايش را درهمكرده
 توتنها نيستى ومن هم دركرفتاري

 وحالا ما درنكر مستيمكه جطود سرزنمان كلاه بـذاريم ' راديوى همـايه
شخصى درخانهاش مهمان عزيزى داشتكه تازه از راهرسبهه يود Yil

اول شب بخانه مهسايه مراجمهركرد وكفت ما مهمان داريم واكر ممكنز است ميخواهم راديوى شما را امشب امانت بكيريمريموصبح مسترد داريم،

 امشب را بيسر وصدا راحت بخوايم !

## هر كسى بفكر خود


بغرمان اتومبيل بود وبا دست ديكر نامزدش را در آغوش كرفته بود .
 دستبكِيريد ! جوان راننده جواب داد.؛ عجبدستروى ميدهى !آنوقت
انومبيل را جـكونه برانم \&

حاضرجوابى




 درياى دار
 محكوم بمر ك هستدد، براى آخرينلحظه هرجه ميخواميدوياخوامشى داريد بـكوتيد ه ه
بزهكار هرجه فكر كرد جيزى بخاطرث نرسبد ناجار كتت : هـيج
خوامشى ندارم .

میسطناب داررا بكردنشانداختندكه اورا بالابكشند . شمينكه بكمتر اززهين بالا رفت هـراسان فرياد زد : نكهدار ، ، نكهدار ؛ دراين

 ميخوامى بـكوئى بزهـكاردرحاليكه كريه ميكندميككويد :آقاى دادستان ميخواستم

بكويم كه نزديك بود خغه شوم !
مالصرالدين آلمانى
شخصى بنام مفريهرفونكنيـهء از اهالى , كوتينكن، آلمان در اديات محلى مانند ملانصرالدين ما بخوشمزكى و شيرِين كارى معروف



 همسايكان اسقف فرستاد وآنهارا دعوتكردكه روزيكشنبه براى ناهار
 كارهاى كلبسا بمنزل رفت وسرميزغذا نشست تاسوبى را كه برايش تيبه كرده بودند بخورد .

 ولى درمرصورت ازلحاظ ادبآنهارا دعوت بنشستن كرد ودور بشقاب جلو آنها كذاشت و بناجار درخواستكرد از سوب او بخورنــد هنوز آنها YYI

مشغول نشده بودندكه دوباره صدالى در بلند شد و بنج نفر ديـكر از ثمسايكان وارد شدند .
اسقغكه ازدست اين مهمانان وقتنشناس وناخوانده عصبانى بود ناكزير آنهارا مـ دعوت بنشستن وخوردن سوبكرد ـ مههانان كه همكى طبق وعوت خود او بمهمانى آمده بودند از رنتار او تعجببكرد


 كند طاتت نباورد برخاثى كنان بمهانان كفت : خبالت نميكشيد ، آيا

 ومهانان هيجحيك سر اين تضيه را نهميدند تاروزى كهكتاب >اعترافلت، مالنعر الدين منتشرشد واين داستان را هم درآن شر ح داده بود . متلك آخوندى
 بيرسم . واعظكفت بغرمايبد . كفت جند شب است شيطان رئ را را درخواب
 كه فكر كرد بارو قصد شوخى دارد يآدم كم عقلى است فكرى كرد

 الاغ . واعظكفت : بسهيج ناراحت نباشوآسوده بخواب معلوم ميشوو از سابةٌ خودت ترسيلهاءىا

## انتخاب كتاب

زن وشوهر جوانى بكتابخانه وارد شدند تا كتابى برايى مطالهـ انتخاب نهايند ولى با وجود جستجوى زياد در در انتخاب كتاب نمى توان


 قول واهضا
شخصى برفيقت شكايتكردكه شما كفتيد قول فلانكس عينامانند قبضوامضايش ميباشد وروى اصل اعتماد بحرف شما مقدار زيادى،وولاز جنـكم بدر رفته است .
رفيقش جواب داد : صحيح اسث من كنتم قولث عينأ مانتد قبن وامضايش ميباشد ولى هيج شما ازمن برسيديدكه ارزث قبض وامينابٌ جيست تاتوضيح بدهم ء مقصود من اين بود كه قولث مم مانند قبض و رو ري امضايش بىاعتباراست !
شر كت تجارتى

دونفر بازر كان بسازمدتى مديد بكديـكر را ديدند اولى
 كه تجربه ازمنباشد وسرمايه ازاو . اولى يرسيد : بس كاروبار اريارتخيلى





عكس و تفصيلات
روزنامه فورشى
 قاتل وسر بريدندختر معصوم وغيره را داد ميزد وفروشش بهتربودروزى
 كرد : يك بيش آمد حيرت|نكيزدرلالهزار وقربانى شدن حهل و و شش

 ولى جند قدم آنطرفتر شنيدكه روزنامه فروث فرياد ميـكند : يكيسن


زن بهانهتير




 جعفر كهغالبأ بهانهجويهاى تبلىزنا را بتقى كرد وكفت : مى بينى ، حالاكه كبوتره اين كار را كرا كرد جيزى


Tداب و وسو
انكليسها برعايت آداب ورسوم قديمى معروفهستند ميكويند

يكى ازشاهزادكان هنـكام شكار يـكى از نوكران خود را بسهو هدف تير قرازداذ وكشت وبرایى جبران ايناشتباه بازماندكان ويرا درحابت
 حملكرد ونوزادرا در كليسا غسل تعميد ميدادند اند شاهزا وراده وليعهد خور


 رسوم لازماست . وليعهد جواب داد: و ممحنين تاكنون رسم نبوده است كه وليمهدى بادست خود يكىاز نوكرانخودرا هدفتير قرار دهد و و

تلافى آداب ورسومهم لازماست.
هرداختققطى
بازيرس ازمتهم يرسيد: جند سيلى بكوث اين منخص زدى ؟ متهم جوابداد بكسيلى
بازيرس كفت: اينشخص كه ميكويد سها زدى : آقا مانـ متهم باسخداد : آقا بجانشها دروغ ميكويد : منفطط يك سيلى آبدار زدم ولىدر سهقسط :
تدبير بقال
آقاى هقروضديوان خرجش يستر ازدخلش بود و مميشه بههم
 كه زنش طلببقالرا داده يس بيشتر عصبانى شد و فرياد زد : آخر آر اين
 دادى ؟ او كه آنغدرها سنتتكير نبود. خانم جواب داد داد : اين كار بنفع ما YYo

بود زيرا صحيح استكه بقال آدم سربزير و آرامى است ولى ديـكران
 وصاحبخانه وخياط وساير طلبكرهاميكويدكه آمده دادوفرياد كرده و مامم هولاورا دادهايم !
نامهٔ متوفى


 تكذيب نيست خوامشمنـدم از اين بس از ارسال روزنارينا اينجانب خوددارى وجيه وجه اشترالرا با بازماند كانم مستردفرمانيد. امضا كيِيلينكفقيد ! •
كجخيال


رهـكنر ـ شماكه ميكغتيد -آنمرديكهاحمن، آيامتصودتان
-ن بود؟؟

رهـكنر،ها نهآقا مـكردر اين شهر ممين شما يـكنفر احمن هستيد .
درسFياه شناسى
يكى از دبيران كانادا شاكردان خود را بباغ ملى شهر بكرد ور وس

 YT

ييفزابديس كنت : اين درختكهنى كهمى ينيد نارون است . سبسشرحى درخصوصيات آن كفته اظهارنمود كه سالها ازعهر اين نارون ميكذرد . نسلها از سابهآن استفاده كرده اند و اكر اين درخت زيانود حكايتهاى شيرين ميتوانست براى شمانقل كند .
 همينكه عبارات اخير را شنيد رو بشاكردان كرده كفت : بلى اكـى اكر اين
 بدهيدكه خودرا بلوط معرفى كنمه :
موقع سـكوت خانمها
موقى كهصحبت از برحرفى زنهابود شخصى ازرفيق خود برسيد

 كه بـكدقيقه يكى ازخانمها ساكتباشند . دومى اظهارداشت :آرى من ديدمكه ساكت بودند ولى ميدانى


سن خانمها
قاضى درداد كاه ازخانم كواه برسيد : خانمسن شما جقلد است ، توجه داشتهباشيدكه سو كند خوردمايدكه درتمام اظنارخود حثيقت را

 آتقى قاضى صدوده ماه : YYY

## تذكرلازم

مردى بمسافرت رفنه وروز مراجعتش معلوم بود ولى اتفافا آن روز بووقع بايستكاه خطآهن نرسيد و براى اينكه خانم خودرا در


 واينتلكراف رابراى شوهرش فرستاد "فردا زودترحركتكن ، اكرفرداهم درهمين ساعتحركت فتنى باز بِطار نميرسى 1

## هرف زدن اسب

 غصهاش اينبودكه جرا اسب اوحرف نميزند اطرافيان باودلدارى دادند


 كه باسب حرفزدن را ياموزد ورا ورا كفت اين كار دو شرط عمده دار دارد

 ميخواست باوداد ونوشتهكرفتڭك اكر بس از دهسلل تمام اسب حرف زدن را نياموختهباشد مكتب داررا بتتل رساند ومكنبى بولها واس را باخود برد . شبكه زنش ازواقهه مطلع شد اورا ملامتكردكه ای مرد اين

جهكاى بود بعهلكرفتى تو كه نميتوانى .آنرا عمل كنى وآخر خودرا


 اسب ميميرد يامن ياامِر مغول وخدابزرك است . كار وكاسبى
دزدى را دستـكِ كرده دردادسرا بازيرسىميكردند قاضى يرسيد جطورجريت كردى نصف شببمنزل اينشخصبدزدى رفتى § دزد جواب


بكار وكاسبيم برسم؟

ميزانالحراره
اين حكايت را يكى ازمنرييشـكان هاليوود نقل ميكرد:يكروز
 وتتى آورد كفت اين سوب سرد است برو بك ظرف سور سوب دواغ بياون كارسون رفت ويك ظرف ويكر سوب آورد بازم كفتم سرد است من
 Tا آ، آخرشها از كجاميدانيدكه سوب سرد است ؟ شما كه هنوذ سوب
 راكه آوردى انـكشتبزركت را توى آنكرده بودى واكر داغبودالبنه نمينوانستى اينكاررا بكنى .
YYQ

سلمانى خوشذوق
مرد بنجاه سالهاى وارد يك مغازه خرازى شده از فروشنده يرسيد : آقاشما بستانهاى مصنوعى دارند ء فروشنده كه ازاينستوال تعجبكرده بود جوابدادبلى ولى مـلى مـكن استبفرمائيد شها براى جه كارى ميخواهيد ؟ مشترى كفت :من سلمانى مستم واين سينه مار ار دربارجه كذاشاشته پشت صندلى قرارميدهم ،اكربدانيد مردهاجقدر خوششان ميآ يدسرشان را روى آن بكذارند

دعاى نيمه كاره
كدائىدر كنار كوجه ايستاده وحشمش بدست عابرين بود جوانى از آنبا مبكذشت وقتى نزديك كدا رسيد دست خودرا درجيب كرد و ور ا
 اما جوانك ازجيبش فقط دستمال خودرا درآورد ودهانش رابـا كـنشت . كدا مم به دعاى خود اين جمله را افزود . . . تاترا بـدرك اسفل برساند

سخنتّوىلال
آقاى صاحبنوت ازبازار يك طوطى خريده براى خانمش بها



 جرا موقعبكه سرث را باكرد بريدم ميج حرف نزد $\ddagger$ :

كارتز با هوش
صاحب خانه بكاركرىكه براى تعمير زنك اخبار فرستادهبودند كنت : چچند روز استكنزنك اخبار منزل خراب است واستاد شماقرار

 جواب نداد وناجار مراجعتكردم وكفتم تشريف نداشتند ! سكوتممعنى دار
يكى از سلاطين فرانسه با يكى از سرداران معروف خود تخته
 برد وباخت اختلافىييدا شدزدوطرف بازى هريك خودرابرنديمهيدانست وحاضرين نـكاه ميكردند وحيزى نمى كفتند . سلطان يكـى از از مقربان را كه مورد اعتماد وى بود ودر كوشهُ ديـر سالن سركرم مطالعه بود
 تكان بخورد كنت اعليحضرت باختهاند . شاه كفت از كجا معلوم است شماكه منوز وضع بازى حاضر را نديده ای \& جواب داد از از اينجا معلوم
 شها نيست واكر حتى ترديد مرداشتندكه شايد شما بردمايد همهيـكصدا طرف شما را ميكرفتند ؛

حهيفت
آتاى كلن يكى ازبانكداران مشهور امريككئى بلون اينكهاظنار
 آمله بود كوثميداد ـ وتتى اظهارات ايزاك يايان رسبد، كلن بانكدار +A1

شروغ بصحبتكرد وكفت : آثاى ايزاك ، حقيقت را بمن بـكويمد، نه ، ،

 ايزاكُ جند لحظه تامل نمود وسس جوراب داد
 شرط دارد وآن اين استكه بس ازاقرار صريح نـكويمد من دخترم را

بك احمق نميدم 1
كلاه شرعى
دزد خنـكه مقدسىيك غاز ازمرغدانى دزديد وبراى اينكها آنرا حللا كند نزد يشنماز مسبجد رفت وكفت : جناب آشيخ من امروز يك آك
 دزدى حرام است. دزد كغت : بس ممكن است اين غازرا بشمابدهمو ازعذاب آخرت آسوده باشم ؟ آخوند جواب داد : نه فرزند ، من غاز

 جوابداد:خهلى خوب يس دراينصورت ميتوانى آنرا تصرف كنى وبر تو حلالاست. دزد كفت: خبلىممنونم خدا عاقتشما را بخير كند وازاطاق بِرون رفت . اها وتتى آقاى شيخ وارد خانه شدعلوم شد غازى كهيكىازمريدان برایابشانآوردهبود كششداست !
استدلال
بسر ازملرسه مراجعتكرده خبلىمتأثر وافسرده بود بدرهرسيد

مكر جهاتفاقى افتاديسركتّهيج آتاى آموز كار يرسيد : جراميـكويند باهر كه نمك خورى نمكدان مشكن . ونتوانستم دلبلترا بـكويمه كنت : اينكه كارى ندارد ميخواستى بكوئى بدو دليل : يكى اينـك وتى شكست يولن را مى كيرند و ديكر اينكه حالا نمـكدان خبلى كران است

انعليسن راديوئن
رئس يكى ازقبايل افريقائى وارد لندن شد در فرودكاه عدهاى ازمخبرين جراند اورا احاطه كرده سنوالاتى ميكردند نكاران يرسبد: آيا مسافرت بشما خوث كذشت ؟ رئس قيله اولقدرى احرى
 كرده بعد بالهجهُ ا:نكليسى فصيحى كفت : سفر بسيار دلِنذيرى بود ـ از



 بى بيم بود از حنجره بيرون داده كفت ، از برنامه هاى درس انـكليسى بوسيلّراديو !

دلسوزى
در خزينهُ حمام بيرمردى خفه شدهبود وممه كسانى كه در حمام بودند متأثر بودند. در اينميان يـكنفر از مهـ بيسنر متاثر بود و اظهـار
 داريدء جوابداد : بله قبل ازاين واقعه من او راكيسه كثبــده بودم ! rar

سربازافريقانى
ذر زمانجنك فرمانده يكىاز هنكهاى افريقائى كه خودبكافــر

 وقتى فرمانده خوبنـكاهكردديداينسرجوخهافريقائىسرتابالختمادرزاد
 وضعى استאسرجوخهجوابداد : نخيرِقربانه ديوانهنيستم. فرماندهريرسيد


دارم واجازمدارم لباسشخصى يوشم !
همراهى
 دستكيرى مىكرد. يك خانم وآقا شانه بشانه يـكديكر جلو آمدند آنة دهشامى بنعيردادنغير هماورادعاكرده كفت:برو كهخداشماراممراهى امكند... خانم رو بركرداند و كغت ساكتشو ما يس ازدوبليط نداريم! فداكرى


مشترى - جرا بشقاب وا با
آستينت بالعميكنى؟
كارسون - عيبىنداره ،كتم
د!كهك كثيف شده :
جنسزيادیى
دكاندار بنمايندة́ تجارتْابهاى كه براى رسبدكى بحساب آمده

بود كفت: آفا ، مى ازوضع جنس فرستادنشماراضى نيستم مندهمزار دكهُ يخه خواستهبودم شما يستهزار فرستادماند. نهايندة تمجارتّانها
 دا:: شما ششصندوت دستكش فرستادمايد درصورتى كه من سهصندوت


 اين روزها زنش دو قلو زايمده است !د كاندار از تهدل خندهاى كـرده


بود جنسدريافتكرد تابييندكهقدر ضرردارد ! علم مساحت
يكى ازدانشهمندان متدين كهدرعلممساحت وهنديس سر آمداقران بود بازنى يــانه آشناشد وهنـكامى كه كار بصحبت و مجـامعت رسيد
 جهشد كه ازجابرخاستىوصرفنظر كردى . مهندس جواب داد داد : نميدانم جه شد بياد بهشت افتادم و ديدم من كه درعلم مساحت وهندسه دست
 است ترجيح بدهم عاقلان برمن وبرعلم تبريكوتاسف
ـ رفيت ، منمدتهاست ترانديلهام حالت جطور است؟ - بدنيست حالا يكسال است اسه عروسى كردمام. - تبريك عرضمبكنم . - تبريكنـكو كه زنم ازآنزنهاى آتشباره است. Ye

- خيلى متاسفم !
- خيلى هم تاسفـندارد ، جون بولدار ونزوتمندبود - يس تبريك عرض ميـكن ـ ت تبريك نكوجون تمامبول ـهارا خرجكردهايم وتمام شدهاست - خيلى متاسفم ـ زـيادهم تاسف ندارد ، خون بامقدارى از بولها يكخانهخريدم - بس تبريكعرض ميكنم ـ تبريكنكو حون آنغانه آتش كرفت - خيلى خيلى متاسفم
- خيلىمم تاسفندارد خونذنمهم درمنزلبود وسوخت!

جبران بىادبى
طنل بى ادبى سر كوجه بازى ميكرد شخص محترمى كه از آ نجا
 ركبك دادن ولى ناكان يدر اورسيد ووقتى فحاشى اورا بآنشخصديد


كنت آتا ببخشيد اين كره خرعقل ندارد ، شما يدر اومستبد! عغلامت مزارى

 بسهد بروم ناهار بخورم . آقاى رئس هم دوقران باو داد ومردكداازاطاق خارج ساعت بعدكه ريمس شر كت از اداره خارج ميمد دم درهمانمردجلويش

را كرفت وكفت : آقا، منكرسنهام دوقران بدهيد بروم ناهار بعورم . رئس شر كتكفت : تويكساعت ييش ازمن دوقران كرنتى : كدا سرى

 و كنت : حالا ديكر امروز اشنباه نميشود .
وعد ووعيد
دونفر آخر شب درمهبانخانه بهلوى مم نشسته صحبت ميكردند
 بعداً بهلوى مادرشزندكى خواهدكرد وحالا من نغهميدم كه اينحرفاو


 را اينجا ياورد آنوقت وعيد يا تهديد است .
سزاى بدقولى
بك سرمايه داركليمى كيف بول خودرا كه در آن صد بودكمكرد ودرشهراعلانكرد كه يابنده آننا مسترد دارد وده سـكانطالِ

 كفت بـكدانه نـين الهاس هم دركيف بوده كه حالا نيست وكنتكويدان
 كفتشماميـكويدكه عاوه برصدسـكه طال در كيف شما يكدانهمرنـكين الماس بوده \& كنت . بلى . قاضى كفت بسبار خوب بس اين كيفكه تمط YAY

سكه طلا دارد و نـكين ندارد مال ديكرى بوده و مال شما نيست . بنا براين بايد اين كيف نزد يابنده امانت باشد تامارد
 كيف كه زيركى قاضى را ديد بحيلأخود اعترافكرد وبدادن رضايت داد .
خريد نان
دو زن دوست وآشنا بس ازمدتى بهم رسيده بودند يكى ازآنها كغت خواهرميدانى چه بالْى بسرم آمد ءالان هدت مه ماه استشوهرم

 ميدانىجكار ميكنم ؟ ديـكر منتظر نميشوم وخودم ميروم نان ميخرم ! حواسجمع
سه نفر درحاليكَه جمدانهاى خودرا در دست داشتند وارد يـكى
 ساعت چند حركت ميكند؛ بار بر كفت تقريبا دودقيقه ييش ترنحر كرد ولىدرساعت • ا ترن ديكرى بلندن ميروده بس آنها براى مخوردن
 وازممان باربر برسيدند آيا ترن ساعت • ا آلان حركت مرئ ميكندء باربر
 ديكك درساعت 1 ا ترن ديـكرى بلندن ميرود . آن سه نغر كفتند يس ما براى استراحت بكافه ميرويم وساعت 1 I 1 برميكرديم
 كفتآقا شما ديرمى آيد وترن سه دقيه بيش حر كتكرد وري آلى آخرين

ترنى
 آمدند وترن تازه حركتكرده آرد بود ناجار آن سهنفر بسرعت دنبال ترن
 هرجهك كوشش كرد نتوانست سوار شود وترن دور شد . "آنوقت آن يـنغر كه جا مانده بود قدرى ايستاد وترن را نـكاه كرد تا ازنظر نايديد شد سس شروع بخنده نمود . باربر كه يهلوى او ايستاده بودكن : نـكفت اين آخرين ترن است : جرا دير آمدى غولى اوهنوز ميخنديد واز زورخنده نميتوانست جواب بار بررا بدهد واشكـكدر
 شكم خود را كرفته بود ازجا برخاسته ببار بر كه هنوز بابهت و حهرت
اورا مبنگريستكفت :

آندونغررا ديديكه باترن رفتند:بار بر كفتبله ديدم مكرجطورى مسافر جامانده كنت : آنها ببدرةء هن آمده بود بودند وباربر هم با اوشروع كرد بخنديدن :

شيرينى خاتى
مسافرى نقل ميسكدد كه روى دريكى ازمغازمهماى شيرينى انروشى
 مجاور'بودند اين اعلان را ديله است : "
 نيتواند ه رياله :

Y 19

تازه رنت شده
مشترى كه لباسش بميز بيشخوان مغازه خورده و رنـكى شده بود
 دم دست ميـكذاريد و لباس مردم را ألوده ميكنيد . صاحب مغازه كفت تقصيرخودتان است مـكر آن تابلورا نديديدكه نوشته است دتازه رنـك شُده ؟"

مشترى باسخ داد : بلى نابلو را ديدم ولى از بـ اجن اجناس كهنه را بجاى تازه قالب ميكنيد اين يكى را ديكر باور نـكردمكه تازه است : ساءات ادارى
 باز شما يكساعت دير آمديد ! منشى جواب داد : آقاى رئيس مشغول

 باسخ داد : اختبار داريدآقاى مديرمـكرموى صورت در ساعات ادارى بلد نميشود ؛

هانرى مونيه
هانرى مونيه ازظرفاى معروف فرانسه شوخيهاى شيرين و بامزكى كـى

 پرسيد :آقاى هانرى مونيهـهـتند ؛ دربانكفت : خِير آقا عوضى آمده ايد ـ هانرى مونيه جواب داد :
 ra.

اخمهايش را توى هم كرد ولى
دوروز بعد بازمونيه لباسباى خودرا تغيرداد و باصورت ديـكرى بهمان خانه رفت واينشوخى راتكرار كرد ، اين دفعه دربان عصبانىش


را كرد ودربان باتندى ودشنام اورابيرونكرد .
بعد يادداشتىبخياط مخصوص خود كممبلغىازازطلبكار بودنوشت كـه بتازكى بولكافى بدستآوردهام و در فلان عمارت منزل كردها خواهشمندمبراى دريافتطلب خود باينجايائبد . خياط بدر بانيختبآدرسى


بانرى مونيه هستند ؛
دربانبى معطلى كريبانخياط را كرفته حند كشيدهآ بدار بصورتش
نواخت واورا باردنـك سختى بيرون انداخته بدستبليسسرد
تافیى احسان
هردىبليتسينماخريدهبود وميخواست وارد سالنشود ولى:كنترل سينما جل, اورا كرفتو كفت آقافيلم امشب يك فيلم بلبسىاست وخوب نيست شما در وسط فيلم وارد شويد جـون وقتى فهميديد قاتل كيست

 وفم اوخوشش آمدهبود ده ريالباو انعام داد .كنترل ده ريالى را كرفت بعد سرث را جلو كوش او برده كفت : خيلى متشـكرم منهم در عون مرحمت شما خدمتتان عرض ميكنم كهقاتل، دادستان است :

YaI

رشد قد انسان
ازمال(نصر الدين برسيدندبقيدهُ توقد انسان كهبلديميشود ازطرف بايّن بلند ميشود يا ازطرفباللا ء ملا جواب داد دراين مسئله من وزنم با ما اختلاف عقيده داريم زنم ميكويد انسان ازطرف بائين بلند ميشود و و


 است ولىسرهايشان كوتاهتر و بلندتراست وفكرميكنمكه انسان از بالا تنه رشد ميكند :

جاى عمل
برويز با نامزد خود بروينبراىكردثبطرف جلاليه رفتهبودند ،

 آرى جانم،كو،ننانبده !
هروين كفتنـكاهكن آنجا كهحراغ روشن است بيمارستان بِانصد تختخوابىاستكه مراعملكردهاند ؛
كميش نيكو كار

 كه ساعتبساعت حال مريض را روى آن بنويسند و نصف شب تابلو اين اين عبارات را نمان ميداد : ساءت \^ـ حال بيهار خوب نيست . نبن • \&ا و درجه حرارت

 ممكن است ديكر بوش نيايد ... ساعت بYـكشيش نيكو كار عزيز ما ببشت رفت آنشبكذشت . صبح روز بعد مردمكه براىتشييع جنازه او Tمده

بودند ديدنديكسطردر آخرتابلواضافه شده : ساعت V صبح : خيلى
امناء دربان بهثت
منطقاستادى
يدىازاستاد دانشـكدةُطبمشورت ميكندكهبعقيدةاوا كريسرش كدامرشته ازطبرا.تحصيل كند مفيدتر خواهدبود
 خون هرشخص Yب دندان دارد درصورتيكه ساير اعضاء بيش از يك يــا دوعدد نمباشد!
موقعاستراحت
يكى از تزوتمندان.معزون كهمرد كوشش و فعاليت بود مرروز
 خلوتى روى درشـكه نشسته جرتميزد . ازديدن اينوضع نار ارواحت شده يكروز نزداو رفت وكفت: آقاى عزيز بهتر است عوض درو

 جى كنت آخرث كهجه ؛ آنمرد كتت آخر خواهى توانست يكعيؤسـه rar

بزرك حمل و نتل مثلا داثر كنى ـ درشكهجى يرسيد : خوب نتيجـهاث

كذ: آنوقت ميتوانى باخيالراحت استراحتكنى ـ درشـكهيى لبنّندى زده جواب داد : اين ممان كارىاستكهمن بدونتحملزحمات همين حالاميكنم!
مخختصر ومفيد


ـ خانهيا، آقابان. موضوع سخخرانى امشبما امخختصرومفيد، است

رير بيجا
 متر عمقآن بود ويكآقاى سربيوا توى آن افتاد ودادورفيادكريدردمردم
 سررا بآين آورد وبرسبد: آقا ، شما توى جاه افتادهايدء مرد ازازينسئونوال
 اينجاهرا الطرافمن ساختند :
اشتبادلمظى
دكرى برایى زنى دهانى نسخار شيافى مينويسد و دستور ميدرد
 تزدد كتر آورده معلوم مبشود كه مسموم شدهاست. بس از از تحقيق معلوم

ميكردد كه برایزن اشتبالفظى روىداذووشيافرابجاىدهانهرحمبدهان
شوهرش كه رحيمنامداشته كذاشتهاست !
تبليغ براىتبليغ
موقعى كه مارك تواين نويسندهُ بذله كوى امريكائى مدير روزنامه

 و آنرا بازكردم يكعنـكبوت لاكروزنامه ييدا شد. عقيدهُشما دراينباره جيست و آيا اينعنكبوت عاهت نكاد

نامهاى باينمضمون در جوابش نوشت :
 نكبت است ونهسعادت. اينعنكبوت بيکناه ازآنجهت لانىروزنامهآمده

 تارهاى خود باخيال راحت بانباراو برود و مطهنت باشد وند كه آن آن اجناس دست نخورده مدتها بالقى خوامد ماند و كسى مزاحم او او نْوامدرامشده؛

تر كيباتغذا
معلمى درآموزشكاه تركيبات عمدء غذارا شرحداد و كمت غذا

 غذایروزانه بوده وبراكبدن لازم ميباشدكداماست؛ برويز جوابداد آقاى معلم آنسهجيز عبارتاست ازصبحانه، نهار

و شام !
Ya

كمافى الـابق
مرد ملاكى كهبراى تماشا وكردثيبيتختآ ملهبود وارد مههان
 زد و بمردى كهبشت در آمدكفت :
 ميـكردم ودلم ميخواهد يـبار ديـكر براى تجديد خاطرات كنشتها
 الحظهاىبعد
 زدن مشغول شد و زيرلب زمزمهكنان باخودش حرف مرا ميزد : شماناست


 نزدبك شدهبود در را فنار داد ـ صاحب اطات كفت : ببخشبد ، دررا باز

 دروغهاى سابق !

تلفن تجار تى
ريّستجارتخانهاى وارد اطات منشى
 آخركى بكارما ميرسيد ؟ منشى جواب داد : قربان ريان اين تلفنما مربوط


بعد ازابن مشتربهلى تجلرتخانه مرا پعزيزمه ودجانمهودتوء صدانككيد ! رفيقخوب
دو نغر بسر بجه دراطاق انتظار دكتر نشستهبودند وعجله داشتند كه وارد اطات معاينه شوند. شخصى ازايشان برسبد : بحهماجمه عججلهاى

داريد ؟
يكى ازآ نهابسخن در آمده كفت اين رفيق من يكسكه دوريالى

 داد . بله . اما آخر دو ريالى كه او قورت داده مال من بوده است ! درد بيـكـى
ديوانهاى 2ر كوشه تيمارستان نشسته و مابهاى كريه ميكرد .

 ومادرمكه مردهاندوفقطخودم تنهاماندهام حالا اكر خودم هم بميرمديـر
 كفت:

خو.د نبودم.وهردد. شروعكردند بكريستن .

جواب هانش آموز
در كلاس درس معلم به جعفر دانش آموز.ميكوبد ستون فقرات
را شرح دهمد!
جعغر،مبكويد : آقاى معلم ستون فقرات ازمتدار زيادىاستخوان YqY

متصل بهم تشكيل يانته كه يك سر آن بكاه من ميرسد ويك سرديكر آن درنشيدنكاه من تمام ميشود :
شمع كافورى
دهقانى با الاغ خود كاميوه بارداشت ازده بشهر مىى آمد درينزراه

 زاده روشن خواممكرد وبااحتياطوارد آب شدند وتتى بوسط رود ردخانه


 ناكهان بالى الاغش درحالهاى رفت ونزديك بود يیند وحون ترسيدضر
 حرف اول درست است سه عدد شمع كانورى برشيطان لعنت . تريهُ مناسب
درخيابان جنازءاكىراميبردندويسرى دنبال|توميل متوفياتميدويد وباحال رقتآورى كريه ميكرد وبسر وصورت خود ميزد ـ خانمىدلن
 مرده است؟ بجهكريهكنان جواب داد نه مادرم زنده است ـ ـ برسيد بس جه كسى مرده ؟ بجه كفت نميدانم جهك اتومبيل است ومرا بهلوى خودش سوار نميكند . ما هم همينطور
براى آقاى خسيسالمالك ميهمان عزيزى رسيده بود . خـسيس-

الممالك باغم وغصه فراوان دستور تهيه جندين نوع خوراك داد . ميهمان
 كفت : چه ناهار عالى بود ! باور كنيد كه من در عمرم به اين زيادى

نْورده بودم.
بجه بنجسالهُ خسيسى المهالك فرياد زد : ماممهمينطور §
يثيم
شخصى كه بدر ومادر خود را بقتل رسانيده بود محاكهه شده و بكناه خود اقراركرده بود . درآخرين جلسه داد كاد قاضى جوا جوانك
 كشتهايد، متهمجوابداد: بلى .. قاضى كفت بسيار خوب ،آخرين دفاع
 متهم - آخرين دفاع من ايناستكه ميخوامم|ز آقايان قضاتتمنى
 ماننه است رحم كنند !

علت هيرى
مردى كه نودسال ازعمرث ميكنستوعليل بود به د كتر مراجعه

 ييرمرد برسبد : سيكار اينقد ضرر داردكه آدم را مسموم وبيرميكندي بس اكر سبكاز نمى كشيدم جطور بودم ؟ دكتر كفت اكر سيكارن انیى كثيدى حالا بجاى نود سال هشتاد سال داشنى ؛
r99

اندرز فيلسوف
مادرى نزد فيلسوف بزر كى رفت تا با او راجع بسرث مـر مشورت
 كشد ، باسواد است، توجه ميفرمائيد آقا ؛ فيلسوف جور جار داب داد : بله ،
بله ، كلمال .
 ميفرمائبدء فيلسوفكفت بله، كلمال ... مادر كفت : وباوجود اين در يك
 اندرزى ازشما بـكيرمكه قدرى بالابرود. فيلسوف بلحن اندرز كفتن وبسرعتكفت : مانعىندارد، ينُحهار بايه زبريايش بكذاربد بالاميرودخانم، جهاريايه. رقص برناردثاو

برناردهاو نويسندهُ بزرك|نـكليسى دريُمجلس شبنشينىمجلال و باشكوهى وتتى شاو واردمجلس شد جشمتمامدوشيز كان جوان وبانوابنى كامصنور داشتند بوى دوختهشدومنتظر بودندكه آيموقع رقص شاو كداميك را را


 جنس لطيف اينستكه فورأ خودرا كمكرده وميخغوامد موقعيت خودرا
 ابنمرد بزرك ازميان تهام اين زيبايان مرا النتخابكرده و خواست اين
r..

حقيقترا ازخود شاو بشنود لذاازاو برسيد: براىجهجنابشاو مرابراى رقصيلن انتخاب نموديد ء نويسندهٌ بذلهكو هم بـدون تامل جوابداد : براى اينكه اينمجلس شبنشينى بنفع خِريه است وآنرا برایضدقه و احسان بريا كردماند : سخاوت بموقع
يعقوب درموقع خروج ازمهانخانه بنجتومان بمتصدى نـكهدارى لبلسها انعام داد. رفيقش يوسف كه تاكنون از اين ولخرجىـها از يعتوب نديده بود باتمبب يرسيد : چطور شد كهتو امروز اينقدر دست و دل باز شدهاى ء يعتوب كفت : كجب عفلى دارى! مـكر بالتوى كه تنمن كرد نديدى ؟

بيو ند مفيد
سهنغر كه هر كدام|هل يك كشور ديـكربودند دربارة ترقياتعلمى
 سك ويك ركربهرابامم جفتكيرى كردوحيو انى بوجود آمدكه كامىعوعو
وكاهى ميوميو ميكرد.

دومى كفت اينكار كهفايدهاق ندارديـكى ازعلماى ككشورمناحيوانى از يكجِلجله و يكجغد بوجود آورد كه روز و شب جشمهابش بخا بخوبى


 تاكسى بآن دست ميزد صدائى ازبالتو خارجمىشد وميكفت: اينيالتو

مالشما نيست !
$r .1$

## شهر تخوب

 مردى سرخودراازاتومبيل يِيرن آوردهبصاحب كافه كهجلوخيابانايستاده بود كفت:
آقا ، ازآن شرابهالى بارسال هنوز هم دار يد ؛ صاحب مرهمانخــانه خوشحالشد وجوابداد : البته ، دراجراى سوار كفت : متشكرم ، بسمن ميروم هروقت اين شرابهاى مزخرف تهام

شد خدمت ميرسم.


دزد خيرانديش
" , باشو درخونهخرابشدت
ببند، مارفتيم ، مبادا نصفشبدزد
بياد !

فايدهُنبكو كارى
اينو!قعه را يكىىاز كشبثهاى مسيحى نقلكرده است:



 تصديقكرد وكفت : >اينموضوع كاملا حقيقتدارد وبراى منهم واقعهأىاى انفاق افتاده كه اينامررا تائبد ميكند:..، ومنكهيكشاهد فورىرا براى

 شرحدميد تاعبرت بـيرند !... آنشخصهم كمىتامل كرده سبسبصداى بلندكفت :
ایمردم ، يكىاز رفقالىمن كه دراداره باهم بوديم مدتهابود مى

 دخترمرا باحهارطفل بس فرستاد .
يول خورد

بدر وبسرى ازنروتمندانكه برایسياحت بسويسرنتهبودند يك

 ديوارى مشنول ادرارشد ولى بلافاصله بليسرسيدو كفت آتا آدرار كردن
 خواست ويكاسكناس دهفرانكى بهمليس داد و كفت جريمه را برداريد
 بسر خود را صدازد و كفت بيا توهم همينجا ادرار كن تاحسنابمان تصفيه

## تشكر

دمقانى كاريشراكه بيكالاغ بستهبود ازسر بالأى بزحمتميبرد
 دلثبجال دمقانسوخت وباو دربالابردن كارى كمككرد بس ازآنكه

سربالاثى تمامشد دهقان درمقام تشكر بر آمدهكفت :آقا من خيلى
 كه اكر شما كمك نكرده بوديد ممكن نبود كارىنظط بايكالاغتااينجا

برسد!
متلك فرانسوى
يكّسرياز امريكائى همراه يكسرباز فرانسوى در باريس كردش

 امريكائى جوابداد : به، ما درمملكتت خودمان صدها قطار امارها و واكنهاى


 عهارت زيباتر ازاين ومناسبترثرا در كشور خودمـانداراريم م فرانسوى بوزختدى زده وجوابداد: بله، صحيح ميفرماليد منتمميدانستمجونوناينجا

دارالدجايني است !
رازدارى




 كلرما و نتشهمانى كه بايد در آينده انجامدهد سخنزكويد، ولى

$$
\begin{aligned}
& \text { بساز جندلحظه اظهارداشت : } \\
& \text { " منهم همبنطور هستم؛ }
\end{aligned}
$$

## نوعى ازسابو تاز

درجلو دكان قصابى صحبتاز كرانىزندكى وكمى در آمدبود .
 بمامم حقوق كافى نميدهند اكر مزد مارا زيادنكنتد مجبوربخرا برابكارىو اتقامجونى خواميم شد . مشترى برسيـد : جطور خرابكار ابكارى ميكنيد ؟ اينجاكه كارخانه و كار كاه نيست، شاكردقصاب جوابداد : نه ، آقاجان اكر حقوت مارا زياد كنند ماهم ديكر بمشتريها كمنميدهيم وسنكتمام كوستميفروشيم!

## علآجواقهه قبلازوقوع

شخصى به بينهدوز سر محل مراجمه كرده كفت نصف تخت اين
 كفنششماكه هنوز نووشبدهايد ونواستحرا



ظرفشير.
بجهاى مقدارى هولخرد درمشت كرفنه وبابك ليوان آبخروردن بشيرفروث مراجعهكرده كفت آقا يككيلو شير كار بدميد.. شيرفروش
 بجه جوابداد: خيلى خوب، بسيك كبلو شير كوسفند بدهيد.
r.o

## رياست بهلول





 وزيرشرمنده شد واهل مبلسخنديدند .

## مثق ويولون

دانشجوئى ازدوست خودكهبـكالان موسيتى ميرفتبرسيد : رفيق مشت ويولونتبكجارسيده مدجنان ادامهدارد ؛ جواب داد : بله ، خيلى خوبست ، و يمشرفت محسوسى كردمام . برسيد عقيدهُ زيبكران جيست ؟


 همسايه سوم يكهاه ماند و دسنهُ حهارم اكنون شش ماهاست درابنجا سكونت دارند .

## مستله بهداشتى

يكنفر مسافر شبى ازراه رسيده وارد مهمانخانهاى شد ، ولى در
 بكذارد . صبح باطان مدير مهمانخانه رفت و كفت : شما حقا نميبايستى !

مديرمههانخانه ازاينحرف متعجب شده كفت : مخالفبهداشت و
سلامت ءآقا اختبارداريد ، ازشها اينحرفهابيمد است ا الان قريبيسيس و بنجسالاستكه اين اصطبل اينجا بهلوى اطاقهاست ومن تا كنونحتى يك اسب مريضندامنهام !
تَداهاى اهروزه
دو نغر كداى كور بكمك عصا ودست ماليبنبديوار از كنارخيابابان ميكنشتند و طلب دستكيِى ميكردند . هنـاميكه مـردى از آن نجا

 كذاشت ميشناسى ؟ جواب داد : نهنميشناسم ولى ازسر تراشيهه وربش بلندش معلوماستآدم مقدسىاست :
خرسقوى هيكل
جهانغكردى كهخيلى تنومندوقوى بودتازمازجنكل باز كشتهبود و باحرارت زيادى براى يكى ازدوستى ضمن صحبت حنين كفت : بالاخره وقتى وارد اطاق شدم بايك خرس خرى

$$
\begin{aligned}
& \text { رفيقش با خونسردى جواب داد : لابدآينه را شـكستى ؟؛ } \\
& \text { حكم اعدام متس }
\end{aligned}
$$

يكنفردهاتى ظرف عسلىبراى فروش بشهرميميآورد مأموردرووازه

 بواسطه آلودكى آن نخريد ـ دهقان ظرف عـل را دا نزد قاضى شهر بردو r.Y

شكايتكردكه دروازه بان مالالتجارة مرا ا باين روز انداخته قاضنيكت

 باينجرمبقتللرسانىدهاتى كفتبسيارخوبولى
 ويرامرد سادماى بنداشت ونوشت كـو انحامل واقعه حق دارد هرجامكس
 را كرفت و بالافاصلa كشيدهٔ محكـى بكوش قاضى نواخت . مستحفظين جلودويدند تادهقان را براى اينحر كت ناهنجار تنبيه كنتد ولى دهثان

 مكس رانشان داد وجاى اعتراضن اضنود .

## تَداى منصف

مردكردنكفتى مشغولتكدى كبود ، بمغازماى وارد شد وتقاضاى



 هنج يا رِّنز ده
مردى كه زبانشلكنت داشت درخيابان بدوست خود برخورد و ميخواست بااوحند دقيه دربارة موضوعىصحبتكند . يسبدستخود


- البته ، براى جه به
- "مى مى مبخواستم كه ب بی ب بنج د د د د دقيقه با با با ش ش

شها ص ص صحبت بب ب بك
عذرغير هوجه
. مدت يست و بنجسال بود كه ״موريس، در كارخانهٌ خياطى كار
ميـكرد وهر كزديرنـكردهبود ـ اما يك روز صبح يـكساعت ديرْترسر كا آمب ، سروصورتش با باند بسته ودستش كجكردردنته و بر كردنش آويزان

مدير كلرخانه كه هعمولا عنر تأخير را كمتر برسميت ميشناخت جون اورا ديد علت تاخيرش را پرسيد ـ موريس كفت : يس از خوردن صبحانه از بنجرء: اطات بيرون را نكاه ميكردم و بناكهان از طبقه سوم بايّين افنادم .
مدير كارخانه كفت : د .. وآنوقت اين بامين افتادن يكساعتطول كثيد ! اينطورنيست ؟
بحچه رشوه خوار
بجه ششنسالهاى درموقعيـكه مادرث بايكى ازمههانانخداحافظى كرم وصمبيانهاى (!) ميككرد حضورداشت . بس از رفتن مهمان مادرش باو كفت :آنهه
 Tاشثزخانه بتول را بغلكردهبود بمن يك،جعبه شـكلات داد كه بكسى نكويم
$r . a$

## شوهر يآقا

وتتى آقا وارد خانه شد و باطاق خود رفتكلفت نزد خانم رفته
 بايد بـكوئى آتا ... كلفت جواب داد : خيلى ببخشيد ، ممذرت ميخوام امر



رهل جوش
قاضى - اسم وشماره شناسنامة
خودرا بكو
متهم_كدوماسمم كدومشناسنامه
رابكويم من هغتادتا اسم وحهلتا شناسنامه دارم

## خيرانديشى

شبى مرد شيكبونى وارد مغازه سمسارى معتبرى شدكهبواسطه خاموثبودن برق فقّط يك شمع روشن كرده بودند وآنرا نترهاى قيمتىوقدبمى كذاشتهبودندبسازاينكهبعضى اشبا، مختلف رانکان
 احتباط دور استكه شما يك شمعدانكرانبهاى نتره را اينطور دم دست كذاشتهايد درحاليكه برت مم نيست وممـكن است اينرا بذزدند . بير مرد صاحب مغازه بابى اعثنأى كفت: متهبرمكه خيرانديشى ميغرمايمد



سررا ييش برد وشمع را بغكرد و كفت مثلا ابنطور ! سمسار كفت :ا .
 روى ميزرا دستمالىميكرد تابنـكةقوطلى كبريت را يافت و كبريت ايتكيد
 مشترى خيرانديش غايب شدهاند !

دلبل عصبانيت
دامادى يك شب قبل از عروسى با بدر زن خود صحبت ميكرد
 دارمكه خودمهم از آن رنج ميبرم ولى انتوانستهامعلاج كنم وآن اينـ
 كفت اينكه عيبىنيست بمالاوه من يِين دارمكه بعد ازاين براي ديلى عصبانيت

خود هميثه دليلهاى خوبى خوامى داشت 1 كتاب هؤثر
 دربارة كتاب بسيار نامطلوب و بدى ركه حتىاوزت خواندنرا مرن مرنداشت
 سال طول كثيد تا دسرويليامرامسسى، مليومراكثفكرد ، ’يِّه، و’مارى كـورى، بس از سىسال بكشف راديوم نابل آمدند امااين كتلبدرمدت بنجدقيه خستـى تولبدميكند.

در جستجوى سهز
بيرمردى باعصاى خود در كوخه خاكروبهمارا بهمميزد وزنر لب TII

غرولند ميكرد دراينّيپ رفيقاو رسيد و ازاو يرسيد رفيتباخاكروبها جكاردارى؟
بيرمردجوابداد: هيحىى ، ستز ازدم ازدانم افتادهاست بیى آنميكردم
 بير مرد كفت ميدانم ، ولى دندأنهاى عاريهام بآنحسبيده است؛

تعجب
شخصص بر كونى بمحضر يكى ازاستادان واردشده وسرصحبت باز شد رشتة سخنرا بدستكرفته از وقايع وحوادث دور: زندكى خر خرد
 خيره وىرا نكاهميكند برسيد لابدشما ازاين بيشامدها خيلى تمجبـيمى كنيد. شنو نده جوابداد ، بله تمجبميـكنم ولى اين ييشامدها هيحـكـدام


دارم و باوجود اين نشستهام وبرحرفياى شماراكوثميكنم !
دراتو بوس
دو نغر جوان دانشجوى بازبـكوث دراتوبوس نشسته بودند ؛ خانم



دراينضمن خانم ازاشاراتT Tنهافهمينه بود دربار: اوحرفميزند
 برسيد : اخلاق ؟ رفقتن جواب داد : صفر! وسايرينهم كه تااينوقت شابد مكـرشده .بودند خنديدند :

طرح كردن معا
درمجلسى كه جندنغرازدوستان براى سر كرمى معمامامىميكفتند
 ويك تاجكوشت آلوى سرخ دوى سرش دارد و بعالاوه سنهيا مــم دارد ؛
 كه سهبا ندارد ، خوب خوامشمنديم خودتان معما را حل كنيد . طرح

كنندهُ معما كفت :
همان خروس است .كتند خروث دوبا بيشترندارد ، شما كنتيد سهبا ؛ جواب داد : البته ، اكرهمان دوبارا ميـغفتم ك معما نميشد ؛ عاقبت معالجه
مريض بمحكمهٌ بزشك وارد شد وشرح حال خود را اينطوريـان كرد : آقاى دكتر ، درابتدا كه خدمت شما رسيدم درد دربا بود ، بس وس
 سرايتكرد ودراين جند روزه كاسه سرم را ازشدت ميخوامد بردارد . دكترجواب داد : بسيارخوب همينكه برداشتيكمرتبه بهواصعود نوده شمارا آسوده خوامدكرد .
جتر نجات



 مينواند شْود را بزمين برساند . من خــودم بـكمرتبه الزطبته، مـتم يك rir

غهارت با جتر بارانى بانــين آمدم . مخاطب هرسبد : حطور ، خطرى آم
 بفلم كذابشت وازبلaما آمدم رائين ؛
ييمارى باورقى
د كترى دريكمحلةٌ جديد مطب باز كرده وهمهنوع وساتلتبليغات را بكاربرده بوذ ازجمله دراطاقانتظارثغميمشه جرائد ومجلات بسبارى
 يس ازيكساعتكه ازييكارى خسته شده ودرمحكهه قدم ميزد ناكهان صدانى از اطات انتظارشنيد .
دكتر بىاندازه خوشحال شد و بالافاصله دربشت ميز قرار كرفت ولىمدتى صبر كرد وكسى وارد نشد ناجار آهسته دراطاق انظار را دا بالز
 كفت : آتا كسى نبست مبتوانيد تشريف بياوريد . ببخشبد آقاى دكتر من مـريض نيستم وآمدهام دحسبالمعمول،

باورقى روزنامهُ ديشب را بخوانم !
خانم عزيز
زنى ازشوهزّن بمحكهه شكايت بردكه ويرا الاغ خطاب ميكند شوهر درداد كاه حاضر وبدين موضوع اعتراف كرد و بيرداخت مبلغى
 كسى حقندارد بزنى مالاغغ خطابكند ء رئبس داد كاه جواب داد : نه ، حت ندارد . مردبرسبد : آبا انسان حت دارد به يك الاغ دخانمعزيزء خطاب

كند . ريُس داو كاه كفت مانعى ندارد . شوهر يسرنكّ روبزنش كرده
كفت : ،خانمعزيز! بغرمائيد برويم" . نان و بنير
مرد بخيلى مقدارى بنير درشيشهـكردهسر آنرا بسته بود وهر وروز
آنراوسط سفرهكذارده بجهمهارا عادت دادهبود نان خود را بشتششيشـه


 بمالند وبخورند ومهين كارراكردند. همينـكه مرد بخيل وارد شار شد ور وبحه هارا در آنهال ديد سر آنها داد زد كه حرامزادر اده هـلى بدر سوخته اينقدر
 باينوسيله بنيرهارا زهرمار كنيد !؟
اعتقاد بطبيب
بيمارى بمحكهة دكتر مراجعهرد وضمن اظلار درد خودكفت
 رسيدهام والا من بدكترها چندان اعتقاد وايمانندارم ـ د دكترجواب دار كفت : هيجاهميت ندارد ، زيراحيوانات هم بهيطار اعياراعتقاد وايماندندارند باوجود ابنمعالجه ميشوند !
رفع خطر
 ناكهان بايش لغزيد واز جوب بست بياين حياط افتاد و هيتِ صدمهان بوى نرسيد جزاينـكه يك بنجريالى نغرهكه درجيب داشت زير دنداث Mo

 وكنت محض رضاى خدا قدرى با احتياط كار كن و خودت را با بحطر

نينداز
بنا باسخ داد ؛ خبالت راحت باشد زيرا تصميمكرفثهامكه بعد از
اين هركز در موقع كار و روى جوب بست بينج ريالى نثره در جيب
نداشته باشم !
دزد جتر
شخصى نقل ميكردكه درخانه حهارحترشكسته و يك حتر سالم
 آيم فهميدم كه چترهنجمىم فنرهايش دررفته وهرينج جترمحتاج تعمير است بس جترهارا برداشته بمغازء تعمير جترى كه در نزديـكى ادارة ما ما
بود بردم .

 دراينهنـام خانمى كه روبزوى مننشسته بودكفت كه حترمتعلقباوست

وازاشتباه خود. شرمنده شدم .
 كنارصندلى بديدكان خانمى


بوده وباكميابى روبروشدهاى ، اينطور نيست؟ •

## نه يآرى

ملدر باعصبانيت داد زُد : جزا شيرينيهارا اخوودى. كودلك جواب داد : جون خوددتان اجازه داديد :
 كودك كفت جرا شنيدم ولى آخر باباجونم هميشه ميكويد هروتت آلمه (ه) را الززبان مردما سنيدبد بدانيدك يعنى (آرى) : سلام وعليك
يكنغرايرانى كهباكشتى بامريكاميرفت مرروزصمحبابيكنفر امريكائى سرميزى صبجانه ميخورد ـ روز اول وتتى بـكنارميز رسيد باادب لبخند زد وكفت صبح بخير ! مرد امريكاثى مم بتصور اينكه خـودث را معرفى ميـيكند ازجا
 مرد امريكانى باعصبانيت نزد فرماندهكشتىرفت و كفت : يك آقائىخيلى

 فرماندكشتى ملتفت موضوع شد، خخديد وكنت : او اسمش را را


 مم ازجا برخاست وبادب جواب داد : جانسون ؛ رسيدن نامه
شخصى.ازرفِقن خود هزاردبالى طلبكاد بود و بآن خيلى احتباب riv

داشت جون نميخواست حضوراً از نِيزمندى سخت خـود صحبت كند نامهاىنوشت وممه جيزهامى كه شرم حضوردانع كفتن آنميشد ياد آورى

 رفيعش كفت كدام كاغذ ، ممانكه صد تومان طلب خورد رد را را مطالبه كرده بوديد ؛ طلبكار كت: بلى،بدهكاراظهارداشت: خير ،هنوز آنك كغذ

نرسيده است :
انتقال محل
شخصى وارد مغازء يكى ازدوستان خودشده دوساعت بااوصحبت هاى بىفايده كردوصاحب منازه كه ازحرفهاىاوخسته شده بود دراواخر صحبت خيلى بىاعتنائى وسردى نشان داد . بالاخره رفيت مزاحم عازم رفتن شد و كفت بدنيوديودموقعيكه اينجا آمدم سر درد شديدى داشتمكه ميخواستم چند قرص در آسريرين بخورم




معلم - مادر بـزركت فـردا
ميخواهد باجترنجات ازطياره بيرد
توجرا نمبخوامى ملرسه بيانى ؟
شاكرد ـ آخه مكنه ازُ طياره
بيره وآن دنيا بابِين يـاد !

If شوخى بالونى
معروف است لوئى حهاردهم ثادشاه فرانسه خوشش ميآمدكه از بير شدنومردن سايرينحرف بزند ولى هيل نداشت از بيرى ومر كـ او او
 و نزدبك بمرك ميباشى . حال بـكو بيين اكر بميرى در كجا ميل دُارى

ترا دفن كنتد ؛
جوان جواب داد : قربان در بابين باى قبر اعليحضرت همايونى !
دعاى عابد

مرد عابدى مقدارىكندم بآسياب برد تآرد كند ،آسيابان كفت

 خرابكند .آسيابانكفت اكرراست ميكوتىدعا كن تاخدا كندا كندهت را آردكندكه محتاج من نبانى . آدم خجالتى
يكنفر جوان كمروكهتازه عروسى كردهبود ، درشب زفافختى
 كند . بالاخر• بس از لحظهاى برسبد : خانم قرص آسبرين داريد ؛ عروس درجوابكنت : جطور ، مكر سرشما درد ميكند ء داماد كفت خيرعزيزم سرمدرد نميكند ولىميخواستم سرحرف را باز كنم!... .
شخصى كه تازه بكارمندى دولت نائل شده بود با رفقاى خارجى صحبت ميكرد و از راحتى خود تعريف ميكرد در ضمن سشن كفت : ra

واقعا اكر معاون اداره ما در اطاقهان نبود مـهُ ما صبح تا شام بشت ميز
 داد : نخهيز ، اووقتيكه خوابش ميبرد آنفلرخرخر ميكندكهنميكذارد ما خوابمان ببرد ! ز نهاى امروز
سه نفر زن جوان باسم مشغول صحبت بوده راز از خرود از مينغتند : اولى كفت من تمام لغزشهائى را كه قبل از ازدوراج دار داشته ام بشوهرم كفتم . دومى كفت شخص بايد براى اين كارخيلى جـلى جـارت دالى باشد . سومى كفت بعقيدءّ من بايد خيلى حانظه داشتهباشد ؛ تازه و حقيلى
مؤلغى از كتاب تلزة خود تعريف ميكرد و برفيقن كه منقد بود ميكفت : نميدانمكتاب اخيرمرا خوانديد ؛كمان ميكنم در آن جيزهـلى

تازه وحيقى زياد است .


آنتاز كى ندارد وجيزهاى تازءآن عارى ازحقيقتاست :
بى ادب

 مهه در كمال ادب عمانطور كه قبلا تعليم ديدهبودند بـلم به هيتلرسلام دام دادند ولى در آخر صف يـنفر اصلا سلام نداد و كوجـكترين احترامى بـيتلر
 فريادزد : احمق جرا احترامنميكذارى؟ . آن مرد بلافاصله جواب دوان داد : قربان من ديوانه نيستم ، من:برستارم . M.

نمو نُه ا نجير
يكى از دانشهندان طبيعى باغ نونهالى براى برورش جند نوع ميوء: جديد درستكرده وبه باغبان سبرده بود هروقت انجيرداراى فالان
 دستورعملكرد وروزیى كه دودانه انجيرمطابت نشانى بعمل آمدآن آنهارا

ازآنها را دربين راه خورد .

موقعى كه سبد را نزد دانشمندآورد بنو كر كفت در كالغذ نوشته
 ازآ نهارا درراه من خوردم . دانشمهن مـكدرشده كفت احهق انجير نمونه را كهنميخورند ه جطور آنراخوردى ؟
نوكرفى الفور انجير دومى رامم دردمان كذارده خورد ودرد ومشرد
بالنكشتبيرون كشيده بدانشمند نشان داد وكفت : اينطورخوردم !
مزدهتانى
خانمى در روزنامه العلانكرده بود كه يك قنارى كـه قادر بيرواز



 اينكربه است !
قصهتونى
زرز بنجم بادشاه انكلستان مردى شوخ طبع بود و با كسانى Mr

يك مطلب را جندبارتكرأرميكردندبشيوهاى شيرين رفتارميكرد روزى در يكى ازضيافتهاى دربار بكى ازو كلاى بازنشسته داد كسترى كه با




 بارحكايتكرد وجون موعد صرف قهوه رسيد با رسومآنرا بكوث شاه خواند
بس از آنكهتشريفات بابان رسيد بادشاه بسوى عمدم خويش بر كثت و با تبسمى شيرين كفت داكنون اجازه ميدهيد منهم شيرين ترين
 را كامه بكلمه بو كيل سالخورد باز كوكرد ـ ـ همبهمهانان بان با كشاده زونى بآنكوش دادند وهنـكامى كه اينشوخى بسر برسيد ازته دل خنديد ريدند . دراينهنـُام وكيل مذكور روبشامكرد و بانهايت شـغفتبرسيد
 شيرينى قصه منبود

## شيرينى فروش






بنج ريال . دختر بحه كفت : خيلى خوبيـى ازآنهارا بمن بدميد .
فروشندهرسيد : مجسسهُ بسر باشد يادختر \&
دخترك قدرىففكركرد و بعدكفت : يسر باشد 'جون حتمايشتر
شـكلات دارد!؟ه
تحقيقات يروفسور
 رياضيات معروف خال و عام بـود مصاحبهاى بعمل آورد ـ بـ از از بايان مصاحبه وتهيه يادداشتهاى مغصل ازوضع تحصيلات وتاللفاتبرفسورمدونبر

 موضوع بودهاست ؟ برفسورجواب داد : درموضوع تهئّ منزل اجارهاى ! حيله سودمند

شخصى خيلى تعجب ميكرد كـه جـكونه رفيقش بآنـكه معيشه


 هر كز كرفتار زحمت تعمير آن نميشوى و بلرد سرنمىافتى !

 كارش خريد وفروث اتومبيلهاى كهنهاستميبرم وميكويمكه ميخورامرم

MY

## تلتراف متوفى

يك كشيث امريكأى كه اجونبراون، نام داشت در يكى از شهر
هاى امريكا وفات يافت واتفاقاً درممان شهر ثروتمند مشهورىبودكه او
 كهنروتمند مشهور براى انجام كارمهمى كدداشتبشهر نمود و بمحض اينكهباين شهررسيدبراى مطلع ساختن زنش از سالامت
 بيوه زن
بيخاره يِرزن تلكراف را خواند و ضعف كرد ، زيـرا در ورقه
 جونْبراونه .

## زبان لِنك

خانم با شوهرث در باغ وحث كردث ميكردند هنـكاميكه جلو
 ك ردهبود وغرش ميكرد خانم بشوهرش كفت خيلى دلم ميخواست براس بدانم اكراين بلنك زبان داشت جهميـفت ـ شوهر بلافاصله جواب داد معلوم است اكراينحيوان زبان داشتبشما ميكفت خانم ، من بلنك نيستم ببر

## شيثه لاكـكنى





در كاه كذاشته روى يكسر آنكـه داخل اطاق است منوحهر بنــينـد و
 وسيله مشنول شدند ـ لحظهاىبعدكسى درخانه را زد و و منوحهر يخخيال






را باز كنم :

احتياط بهداشتى
شخصى يس ازفراغت ازتحصيل واخذ دكتراى داروسازى جديدا داروخانهاىباز كرده وروز اول منتظرمشترىبودكهخانمى داخلدوراخاخانه
 بلى
 تهران وسبس در باربس . خانم برسيد ; ديملم و مدارك د دارو داريد ؟ جواب داد : بله خانممم ازتهران ومم از باريسديم دارم . خانم كفت : خوب حالا كه اطمينان حاصل شد ومرا خاند خاطرجمع كرديد خوامشمندميكدانهقرص نعناع ببندهبدهيد دنياى مزران
يكى از مشايخ صوفيه ازمردى برميد روز كارت جـكونه است؟ rro

كفت خيلىبد ميكنرد . جواب داد : بازشكر كن كه بد ميكذرد اكر اصلا نميكنشت.جهميكردى ؟!

- دوست حيوانات

يكنغر بدنتر باشكاه حمايت از حيوانات وارد شده كفت : بنده ميخواستم برایى كنم . مديردنتر اظهار داشت : بسيارخوب ازعاطنه شها خيلى خوشو خوقنم

 واقعا ؟ ممكناست بفرمايد بجه وسيله ؟آن مرد جواب داد :
 كبوتر كوجك نبود لذا اورا كثته و بخته خوردم و ازمرك حتمى نجات
يافتم


خياط خوب
دنميدونىاينخباط تازه جقدر
آدمخويهاينهشثمينبيراهنىاست
‘كه ازاونسبهركفتم

شناترتر ازماهى
شخصى براى خدمتدر بككثتى خودرا معرفى كرد . ناخدا ازاو
برسيد ثا كنون در كشتى كاركردماى كنت نه . ب بعد برسيد مينوانى شنا
 ris

هم بهتر ءكفت بله قربان، آخرمن به بُشت ڤم شنا ميكنم اما ماهى نمى
تواند .
بانكدار وهنريثيه
بانكسدارى عاشت منرييشهاى شده مصمم شد با وى عر عروسى نمايد براى اطمينان خاطر يك نفر را تعيين كرد تا در اطرافـفز
 جند روز تتيجهُ تحقيقاتخودرا براى بانـكدار جنين شرحد داد :
 ولى اخيرا بايك بانكدارى آشنا شده و رفت و آمد ميكندكه شهرتش طرف سوء ظن است .

عدهاى اززنان درمجلسى مهمانبودند و يـكى از آنها كه معمولا خودنـا بوغ ودرتهيهلباس بىاندازهتجمل دوستبود خيلى ديلى ديرتر ازموقع
 معطلكردهامت و اوجوابداد : بله قدرى ديرشد وعلتش اينبودكهاز



نبايدبشود !كفت : حرا، آخر آن مرد خيلى آرام راه ميرفت !
تروهبان زيرك
بربازان درميدان مشق تير اندازى ميكردند ـ يـكى ازآنها پنج بارتفنـش را خالى كرد ولى هيحِحدام بهدف نخورد ـ سركر مروهبان كه از دورمواظب بود نزديك شد وباتحقير نسبت بسرباز تفنكك را از دستش ryy

كرفته وكفت : بعد ازاينهه مشقَكردن هنوز تيراندازى يادنكرفتهاى؛
تفنـك را بده تابتويادبدهم .
بعد جند ثانيه قراول رفت و تِيى رها كرده اما كلوله ده متر دورترازمدف بزمين خورد . آنوقت سركروهبان تفنـك را بسرباز داد و كفت : احمق ديدى تواينطورتيرميانداختى !
حيوان جديد
معلم خيوانثناسى كنت : حيواناتى كه روى دوباراه ميروند دوبا و آناكه روى جهاردست وباراه ميروند حهارباكويند . يـكىازشاكردان برسيذ:بساسم حيواناتيـكهروى سرراه ميرون نجيست ء معلم كفت : من جنين حيوانى را نمى شناسم . شاكرد برسيد : بس شبش جزء كدام دسته است؟ مـكرروى سرراه نميرود

Fكداني و بيكارى
ييرمردى كدائىموىمرورويشش كاماسفبدشدهبودنظر مردممحترمى
 ومدتهامت يـكارم وهرجه سعى كردمام كارى بيدانميكنم, مرد رهـكند
 كفت خيلىوقتاستآقا از آنسالى كه مرحوم والدهام فوتكرد
 ممه رفتـان را رحمتكند موقعى كه مادرمن فوت كرد من هنوز شير خواره بودم ! MYA

تكداى خوثعغندران
خانبى كدائىرا درخيابان دبد وجون خيلى بحال الاو متأثرشد بنـج


 كفت : جند دقيفه بيش كدائى ميكردى وحالا درشكه سوار ميشوى
 جنابعالى يك اتوميل شخصى بخرم "
آترا انديسمان عكس
 خود نعريف كرده نوشته بود هر نوع عكسى را باندازذ طبيیى آن بزرك مى كنمْ
شنضصى بعكاسخانه مراجعه كرد ويرسددآقاشما اعلانكردهبوديد
 كفت : البته ، البته .
مشترى دست بجيببغل خودبرده عكسى را بيرون آوردهو وكفت
 انداختهام . لطفاً آنرا باندازه طبيعى بزرك كنيد ! همدرد خونـــرد

 ميكنستكفت ایى آقا كوشهان را كركردى جه خبراست اينتدر داد rYa

وفرياد ميكنى.كفت بمن رحمكن منشنا نميدانم . رهـكنرباخونسردى جواب داد :
خدا پدرت را بيامرزد منهم شنا بلد نيستم و حرف نميزنم ، شنا بلد نبودنكه اينقدرداد وفرياد نميخواهد ! شكستن تب
مرد ساددلوحى بديدن همسايه بيمارش رفت وازاو احوال يرسى
 ميككرد اما امروز تبم شـكسته وكردنم مهتحنان مانده . جواب داد انشاءاللة بزودى رفع ميشود زيرا همينـكه تب شـكست كردن هم بزودى مى مشكند و كسالت خاتهه مى يابد .
هنرزن بودن
دو زن هنرمند بنام شهين و مهين از اينكه زرى خـر خانم همشاكرد سابقشان اينقدرخوشبخت است سخت رنج ميبردند وحسوديشان ميشد

 شوهرش اورا مثل بت برستش ميكند . بالاخره قرار كذاشتند يـكروز درحضور ارخور


 او خوشبخت است زيرا بااينكه از هنرهاى زيبا سروشنه ندارد و مورد محبت شورخود ميباشد... ونيال كردندكه زهر خودرا ريختهامد ولى

شوهرزرى خانم جواب داد .
البته منهم دوستدارموسيقى وآوازهستم ولى از راديو ميسنوم ، نقاشى را بسيار دوست دارم و بههين دليل جندين تابلو از شاهـكارهاى

 ماقات استاد
شخصى بمنزل استاد قديمى مود مراجمه كرده بخانم ايشان كفت خانم ببخشيد ميخوامم بآقاى ... استاد دانشهند خود مان ماقات

 شما سلام بنده را ا ابلاغ فزمائمد ؛ حرف مرد يكى است
شخصى براى سياحت با يرلند رفت . وقتيكه سوار قايت بود از قايتحى يرسيد : حند سال دارى وقايتخى جواب داد Vo سل .
 قايقحى را ديد و باو كفت اكر بدتان نيايد بـكوميد جند سال داريد قايتحِى كفت ـ ای واى شما كهمتْيش كفتيد Vo سال داريد جـكونه ممكن است هيج فرقى درسن شما بيدا نشدهباشد . - مكر بنظرتان من ازآن آدم هائى هستم كه حرف اهروزيشان را فردا تغيير بدهند ! $\pi N$

مسثله حيوانمناسى
بسرمالنصر الدين از يدر برسيد جرا كردن شتر اينقدردرازاست ملا جواب داد : علش اينست كه سرشتر ازبدنش خيلى دور بودهناجار كردنش رابلندترساخته|ندكه بهم متصل شود ! جبران تّناه
شير فروش نصرانى براى آمرزش كناهان خـود تزد كشيش رفته اعترافكرد كـه هميشه مقدارى آب داخل شر شير كرده و ميغروشد ـ ـر كشيش ويرا سرزنش كرد وكفت اينطرزعملتو باعث ميشود كهمميشهحت مردم
 كنى . شيرفورشمرخصشد ودفعهُ دومكهبراى اعثراف وآمرزش كناهـان نزدكشيش آمد كفت درمورد شير هم نصايح شمارا عمل وجبران كنار ونامان كنشنه را نمودم ودرست برعكس سابق رفتارميكنم .كشيش برسير بريد بر
 بعدا براثرنصابح شما تصميمكرفتم برعكس عمل كـنم ومقدارى شيروا در آبريزم و بغروشم 1
حلول روح

 ممكناست روح من يس ازمردن در جسم الاغى حلول كند ومن ازاين بابت نميتوانم ازوحثت خوددارى كنم
 هيحوقت روح دوباره بهمان شكل اولى درنمى آيد : Mr

تماشاحى باهوش
دو نغردهاتى وارد شهرشدند و ازدوستان همشهرى خوديرسيدند


 اما از يردء اول جيزى نفهيدند در يردءٌ دوم وسوم هم از كوه يستون

 ازامروز برنامه عون شده وايننمايش يوسف وزليخاست . تاابن حرف ازدهان كنترل خارج شد يلكى ازآننا برفين خود كفث : بيا بريم داداث اين يوسف زليخاست اينرا كه تاحالا ينجاه دفعه ديدهايم ! ازكجا آمدهايم
طفلى نزد مادرخود رفت وكفت „مأذرجان هن از كجا آهدهام ؟؟

 هرستو ، زنبور ، 'قور باغه و امثال آن داستانهائى كفت و هر هرجه در جا جنته داشت تحويل داد . حكايات كهبآخررسيد مادر منتظرشد بييند طفل جه خواسدكفت \& بسرك كمى فكركرد و كفت : اما ايرجكـه در كلاس يهلوى من

مىنشيند ديروز كفت از اصفهانآ مدهاست ؛ علاقهمند بنمايش
دونغر درخيابان بهرسيدند . اولى كفت بيابرويم امشب منزل ما TIT

بامم شامبخوريم . دومى كنت نه رفيق امشب غيرممكناست جور جون شب
 ورفيت اولى دوبارهكفت : خوب امشبكه ديكرايرايرادى ندارى بيايريريم

 هـكر اين خوث آواز خيلى خوب بازى ميكند ء دومى كفت : نميدانم ، جون تا بحال بازى اورا نديدهام . فقط هرشب او نما بابش دارد منباخانم بكردش ميروم .
اولتيماتوم


زن بشوهر_طلبكارها درميز نتد اكرعصرى براميكدستلبابيمبخرى
 و الادر واز ميكنم مهشون يـان

دوست دشمن




 تست ولىمن وقتى دشمن را دراينحالل مىيينم دوست ميدار م وبردوست

بى غذائى ولاغرى
سهنفر بشت ميز كافهبارايستاده وطبت معمول ازكرانى روزافزون

 غذا نخورده بقدرى لاغرشده كه ازهر كراوات من براى خود يكر يكبيراهن
 بود حیام وحون تورى جلودرلوله فاضل آب حیام شڭكستهبود رفتتوى لوله كيركرد و با هزار زحمت اورا ازلوله خارج وريكرديم ! سومى كفت : زن هيحِكدام شما باندازء خانم من سختى نديده ، ديروز يك آلبالو را با هسته خوردهبود و بكى ازدوستان او كه چند دقيقهبعد بديدنش آمد بار كفت : "خوب مباركاست، ،كى يائبم حمام زايمان ؟ه حيز قيمتى
خانم زشتى بهبذ كاه كار كشائى رجوعكرد تا شوهرى برايش ييدا
 بنگاهكفت خوب مانعى نداردآيا اكر بشماصد هزار رار ريال بدهم اجازه
 ريال هم بدهد نميكذارم ، ولى براى چه اينسئوال را را ميكنيد ؟ إي

 ثروتمندنيست ، ولى وجيزى دارد كه درمقابل صد هزان ارربال هم حاضر به ، وا كذارى آن نشدهاست ، Mo

تُهبا نى سابـهادار
اندكى ييش ازانقلابكبير روسبه ، افسر جوانى را مامور كشيك قصر زمستانى تزار كردند . اينستوان جوانبسيارجدىبود وجونصورت نكـهبانان و يست هأى مختلف را مورد مطالعه قرارداد ديدكه دوتن از سربازانش مامورحفاظت يكنيمكت كهنهْ جوبى هستند . تمجبكردك
 ساكنين كا وسريداران وخدمه برسيدكاخرا آن نيمـكت احتياج بدو نكهبان دارد ء والى هيحكس نميدانست جرا . همه ميكتند تامابخاطر

داريم رسم براينبودهاست .
سرانجام مورخ دربارحینين كنت : بنظرم درزمان سلطنتْبطر كبير

 دربارى روى آنبنشيند ولباس فاخرنبرنكا رآلوده كردد ـ بنابراينفرمان داد كه سربازى بهلوىنيمكتبايستد ونـكذارد كسى روى انيمكت بنشيمند
 جوانكفت : ممكناست صحيح باشد ولى جرا اكنون دو نفرسربازمامور حفاظتنيمكت هستندء مورخْكَت :درستاست. درستاست، امروزتزارميترسدكه در روسيه انتلاب شود و بنابراين دستور دادماست ورسه نـكهبانانكانخ را دو برابر كنتد ونكهباننيمكت مم مضاعف شدهاست ! شماره بليط برنده
شخصى ازختـكه مقهسان ميخواستبليط بختآزمائىبخرد ولى

ازترس اينكه مبادا ببازد درانتخاب شمارة بليط ترديد داشتبالاخره يك شب وضوگرفت وخوايد و نذر كردكـه اكر شمارة برنده را درا درخواب

 باوكرده خم شد ودوانـكثت سبابهُ خودرا از دوطرف بردوى نشمينكا خودكذاشت بطوريـكه دو خط موازى عمودى تشكيل ميداد و دراين منـكام مؤمن ازخواب بريد و يـاد ننرخود افتاده يقين كرد كه انـكشتان
 را كه داراى شماره $\$ بود خريدارى كرد و تا موقع قرعهكشى بارن انظار

 آسمانى شماره را درستنشان دادهبود ولى من سورانخ ماتحت اورا كه

بجاى صغر 1•ا بود بحساب نِياوردم و از بردن جايزه هجروم شدم .
ثانس خدمتكار
خانم باعصبانيتكفتراصدازدهكت: بازاينليوانبلورراشكستىع كلت كفت : بله خانم ولى اين دفعه شانس آوردم جون كيلاس فقط دو تكه شد .
خانم بانمجب كفت : خيلى احمقى، وقتيكه شـكست جه يكتيكه
جه هزارتيكه شانس جى آوردى ؟ كلفتباسخداد : خانم معلوم ميشود شما نميدانيد جمع كردنخ أنرده شيشه از روى قالى جه زحمتى دارد ؛

معامالات ملكى
يك بنكاه معـامالات ملكى اعلان مزينى تبيه نموده بشت شيشه هغازه آويزانكرده وقيمت عمليات خودرا شرح داده ازحيثدرستكارى وصميميت بمشتريان اطمينان داده بود ودر زير آن آكهى هم اين عبارت را نوشته بود :
" اشخاصى كه سواد ندارند بعطار مقابل رجوع نهايند او تفصيل
را خواهدكفت ه:
تثـر نويسنده
يكى ازنويسندكان بذلهكوى امريكا سخت مريض وبسترىشده

 كردى دراين جند روز غير ازتو ميج الاغى بعيادت من نيامد . طرز تفكر
ميكويند هر دستباى ازملل داراى طرز تفكر خاصى هستندمثلا

 مشهور استكه دريـكى ازمسابقات يك كلاس عالى تخصصى درارويا بحند نفر داوطلب بيش:ناد شدكه در بارة فيل جـزوه اى تخقيقى بنويسند و دا:شجويان كه ازملل ميختلفبودند باينطريت تز خودرا تهيهكردهبودند فرانسوى يك داستان نوشته بود بنامعشتق وزندكى ويلى
 روسى كتابىنوشته بود بنام: تططور ماترياليستىفيله: امريكامّىنوشته بود:

دندان فيل و تجارت عاج و لهستانى مeاله اى بعنوان > فيل و سياست لهستان ، تجيه كرده بود .

دواى ريزش مو
شخصى مبتلا باريزشموى سرشد وتحت درمانيكتزشكمتخصص


 دكتر رسيد : دآقاى دكتر ، آخرين موى سرمن است كه براى نمونه



راهنمانى
كشيش ساده ومعصومى ازدهات ايالت دشروب شايره بلندن آمد





منخودم ترا رامنمائى ميكـنم !

عغيله موافق
دونفر بامم دست بـكرببان شده بودند و يـكديكررا ميزدند و كسىنميتوانست آنهارا ازهم جدا كند•يكى رسيد وكفتلابد ديد دعوايشان سر يك اختلاف عقيده است • كنتد نه علت دعوا اينست كهمعقيدهاند! MTG

تسجبكرد ويرسيد حطور ؛كتتند : يكى اظهارداشتهبود زنمن زيباترين


نيزهمين عغيده را دارم •
خانم باشخصيت
خانمى براى كارش بيكى از رؤساى ادارات مراجعهك كرد و بالينكه ميديد دونغر ديـكرمشغول صحبت ناتمامى هستند جلو رفته كفت آتا من



 رئسبـبشدكفت آقا من خانم فرمانالدوله وخالة تيمسلرسرتيب تفنـك


دوصندلى بنشينيد!
شاترد باهوش
دكتر دارو سازى شاكرد تازهاى استخدامكرده بود ضمن تعليم


خارج شود وهر كاه داروئى را نداريم داروئى شبيهآن بدن بدهيد جند روز بعـد شخصى وارد شد و براى رفع دندان درد قرص ساريدون خواست • شاكرد فورا كفت آفا ساريدون نداريم ولى كلى رانيّن را بشما ميدهم كهدندان خودرا بيرون بياوريد وراحت شويد ! مقابله باتر ك
درمجمعىصحبت ازكِ كك بود كه زمستاننا شريرتَر ومارترميشود

شخصى كفتآرى درهمين زمستانكذشته بكروز از راهى ميكنششتم و باد برف شديدى كرفتهبود كهيست متر آن طرفتر ديدننميشد و دراين حال باحهار كرك قوى ميكل روبروشدم ولى بمن صدمهاى بزند . برسبدند وقتى آ نهارا ديدى جكار كردى ؟ كفت
 دستهاى خودرا درجيب شلواركذاشتم و باخونسردى از بيلوى آنها رد شدم . كفتند جطور كر كهاتر اتعقيب نكردند عكفت نه نميتوانستندتمقيب كنند \& كتند جطورنميتوانستند \& كنتبراى اينكه آنجا باغ وحشبود كركا: توى قفس آهنى محبوسبودند :
شكسته بندى
مردى يكى از دوستانش را دعوت كردكه بامم بـكرد بروند و رفيقش رادرععب موتورسيكلت سواركرد و راه افتادند . مقدارى كـه

 رانده كفت خيلى خوب بس الان :نكاه ميدارم وكتت را وارونه بيوش



 ميكشيد اما وقتى خواستيم سرش را جا انداخته وكـرد ردنت را را دو بار بار بطرف جلوبـكردانيم طاقت نِياورد ويحچاره مرد !
$r \varepsilon 1$

توصيه ممنوع
آقاى مدير كلمنشى خودرااحضار كرده دستوردادزود يكبخششنامه



 كنبد وبتمام ادارات صادر كنبد : منشى كنت : حشمرآ آقا الان بخششنامهرا
 آقاى مديركل كنت : قدرى صبر كنيد تانشانى يكجابيخانه خوبى

را بشما بدهم ... مديرث باخانممننسبت دارد : فهط يكروز
در كثتى هر روز ناخدا با معاونش كزارن

 كرده . دلش سوختو كلهكرد ولي ناخداكنت : بين رفيق ، بايدهميشه
 Pامروز ناخدا مست نكرده :
حـابتوشت
آموزكار ازيكى ازشاكردان برسيد : بكو بيينم اكر يك تيكه




شاكرد جوابداد مشتتا. معلميرسيد : اكربازهريك از آنهارا نصفكنيم دانش آموزجواب داد : Tقاى معلم نورقت قيمه ميشود !
تربيت شده


> دزد بصاحبخانه - اجازه
> ميفرماليد تلفون كن رفيقم بياد
> خجون اثاثبه زباده ,و نميتونم تنها
> بر "

## عروس بییيب

جوانى ميخواست زن بكيرد و دلالة زبان دارى نتيجهُ جستجو


 داد : اتفاقاً اين يك صفت بسيارخوبى است زيرا لباسباى خانم ارزان تر


 كمترحرف ميزند و سرتان را درد نميآورد . جوان انهار انهار داشت خانم
 يكى از بزر كترين خوشبختباست كهكسىمخل آسايش شما شا واو نميشود
 rer

خوبى نميشود ـ دلاله كفت شما كه تجربه نداريد نميدانيدكه اينصفت



 پهقدر بهانه كيرهسنيد ، يس آقاجان ميخواستى عروس باين نازينى اين يك عيبكوجولوراهم نداشته باشد؟!
لوازم سفرجهنم
حنانكه ميدانيم وقتى درسفر دربا كسى فوت كند و حهل جسد
 دربافرورود. يكروز درمسافرت اقيانوس يكىازمسافرينفوتكردوجيون
 در آبانداختند.يـى ازمسافرين نـكته سنجوظريف كفت ما ميدانستيمكه عدهاكيس ازمركك بجهنم ميروند ولىنمبدانستيمكه برایى آَتش جهنم بايد ذغالش را نِز همراه خود بيرند !
مترجم باسواد
دانشجوئىه تازه ليسانسيه شده بود از ممشاكرد خود برسيد : خوب رفيق مشغول جه كار هستى § جوابداد: ميخواهم يـى از ازكتابهاى الـكساندر دوما را ترجه كنم .كفت : خوب ، خيلى خوشوقتم . لابد
شروع بترجمهكردهايد ؟ جواب داد : هنوز نه ، فعلا بخود او تلـكراف ان


اقرارواقعى
يكروزساعت هيتلريشواى آلمانكم شد ـ شايد هماز او دزديده بودند يعنى صبحكه ازخواب بيدارشد ديد ساعتش كه هرشب روى آل ميز ميكذاشت روى ميزنيست فورى قضيه را به كثتابوبليس آلمانتلفنكرد ودستورداد سيصد هزار نغررا توقيف كنند تاساعتش بيدا شود ـ ا آن شب موقع خواب وقتى شلوارش را ازيا در آورد صدائى آمد و ساعتش بز مين افتاد ومعلومشدكه ساعتكمنشده فورا تلفن را برداشت و ور برئيس كشتتايو كفت : بلافاصله آن ميصد هزار نفررا آزادكنيد ساعتم بيدا شدهرئيس كهتايو كفت: اينكار كه غيرممكن است بيشواى من ! هيتلليرسيدجطور غيرممكناست؟ جرا نميشود آزادشانكرد . جواب داد : زيرا شمه آنها بجر؟ خودشان اعترافكردهاند!
بيـعَو نـى فالتعير
زنى بيوهكه برمال وفالـكِير واينكونه خرافـات معتقد بود روزاوراول

 سال شوهرميكنىودرهمينسال بحّدارميشوى آ ياحدس بارسال مندرست بود ء زنك جواب داد :
قِسهت اولآن نه اما قسمت دومش درست در آمد و فعلا بجهه را

دزد ينبه
شخصى ازامالى روستا كه مقدارى بنبه حاصل كرده بود و دزد بنباثرا برده بود نزد ييشنمازمحله Tمده كنت درايندهآدم غريبهنيست reo

ولابد يكى ازخود اهالى رنبه هاى مرا دزيده ونسيلهاى فراممكنيد تادزد
را بشناسم •

بيشنهاز كه ضهنأ قاضىمحلهم حساب ميشد دستورداد دربازارجه



 مردم حاضر ميشوند و مقدارى ازهمان ينبههاى دزدى بموهاى سرشان جسبيدهاست ومن آنرا مى مينم . بلافاصلهشخصى الوسط جمعيتهر اسران ووحشت زدمد.ست خودرا بِسرخود كشيد تاينبهُ خيالى انىا بالك كندورسوا

شد .
عمامهُ بهالول
بهلول مزاءعهُ خودرا شخخم ميكرد اتفاقا جرم كاوآهن باره شد . بلول عمامه خودرا ازسر برداشتو آنرا دولاكرده برد بجاى جرم

 جرم را ندارد ونبايدآ نرا باينمحكمى كشبد : هنر ' دوست


 در آنبا حاضر بود وخيلىّاز اينكه اين بانو در بحر تمان

فرورفته خوشحال شد. نزديك رفت وعغبدهُ اورا دربارة اينتابلو برسبد

 بدهيد خودرا خدعتتان معرفى كنم : خانم كفت : شما ء جه خوب شد ؛ يس شمارا بخدا بمن بكويدكه اين خانم اين بستان بندث را از كجا خريدهاست ؟!

عتيقه فروش
 جندتا ازعتيقههاى تاريخى خوديانكرد بالاخره مشترى ميخواست خدا حافظى كند برسيدكه : خوبآقا حالا اين تير و كمان و كاه اه را كه ما مال
 فروش كفتّبس اينجمجههُ هلاكوخان راخوبالستبريد زيرا كلكسيون شما حففاستكها نرا نداشتهباشد . مشترى كفت : نه جمجمه ملاكورا هم نميخواهم زيرا يكى ازآ نرا بارسال ازخود شما خريدم وديـكر دوتا لازم نيست !
i~مويق ازخود
شخصى عادت داشت هركاهكه ازاداره بخانه ميرود درراه بدكن
 بسيار ازاوخواستكه اين رفتار زشت راترك كند واوقول داد وعهدكرد

 كرفتهوود عملكرد ورفت تا بدرخانهاث رسيد ـآنوقت بيش ازاينكهدر rey

خانه را بازكند ، ايستاد و بخودكفت :آفرين برتو ايمرد ، اكنون كـه اراده قوى داشتى وقول و عهت را نثـكستى و بتصميم خود عمل كردي براى تشويق يك جايزه خوب لازم دارى وهيج جايزه بهتر ازيك حتول

عرت نيست
Tنگاه بدكان نوشابه فروشى باز كشت !
غفلت ازشتعى
دكتر بزشكى همكار خودرا درخيابان مل(قات كرد وجون اورا

 مزاجى خود بيمناك بود ومن باو دلدارى دادم و وس از از سه روز بكلى
 ميتوانستم شـم اورا بنام مرض ديـكرى عمل كنم وغفلتكردمام ام ا مهمانى بخيل
روزى ملا نصرالدين يكى از دوستان قديم خودروا كه بخست و و

 بخبل اظهلرداشت : علتش اين است دكه ازقوه اشتهاى تو باخبرمكهمنوز

 دور كعت نماز بجا آورم : كاغن محرمانه
تتى وحسين در خيابنانى كردث ميكردند و عابرين با كنجكاوى

عجيبى آنهارا مينكريستند زيراحسين نامهاى را بصداى بلند ميخواند در حالى كه تتى باانكثغتكوشباى حسين را كرفته بود ـ محمد دوست آن انها

 كفت براى اينتك اين كاغذ نامه محرمانهايست و من سواد مار ندارم و لذا كاغذ را دادهام او بخوا اند ولى ميل ندارم او بشنودكه درآن جه نوشته

است :
كتاب بد
شخصى يـكجلدكتاب طباخى خريده بخانمى كه با وى دوستبود
 سباسكزارى كرذه كفت ازاينكه يك كتاب طباخى يرايم فرستادمايدخيلى متشـكرم . اما متأسفا نه اين كتاببرای من قابل استفادهنيست . آنشخص تمجبكرده كنت : البته شما خودتان دراين فن هنرهند هستيد اما ها آن كتاب درنوع خود بخوبى معروف است وممكناست است روزى بـا بكار بيابد .
 دستورهائى كه دراين كتاببراى غذاها داده براى سهن انغر است دراس درصورتى

كه ما بنج نغريم •
هول حلال
ولـكردى را كرفته و مخاكمه ميكردند . قاضى محكمه قبل از
 متهم باخونسردى جواب داد : جرا آقاى قاضى ‘ بارسال كهبرای وراى و كالت جنابعالى_كِراى دادم :
「そq

خوراك متس
شخصى كه مهمانى داشت سر سفره ديد در بشقاب آث مرهمانش مكس افتادهآشبز را صدا كرد و باو برخاث كرد كـه مـكر كور بودى نديدى مـكستوىآث افتادعاستآشبز با كمال خونسردى جواب داد : آقا ، حراعصبانى ميشويد البته اكركر كربهبود حت بجانب شمابود ولى يك

مكس مـكرحقدر آث ميتواندبخورد!
خبر نتار زبردست
جوانى ميخواست خبر نـار شود در يكى ازارادارات روزنامهمهانى
 خوّب باكارش آشناشد اورا استخدام
 بشهرمجاور حركت نموده در مراسم افتتاح كارخانه ذوبآه كنيد و جريان را ضمن مصاحبه با رئيس عامل معادل يك ستون حد اكثر تاساعتشس بعد ازظهر بهينـت تحريريه تلفن كنيد. ابنهم كارت خبر نـكارىشما،جوانحركتكردوحونتاساعتهفت خبرىازاونرسيدسردبير

 درجريان افتتاح زير آواررفت ومرد وجشن افتتاح هم ببعد موري وسور夫 براى ربورتاز بدست نيامد !
لباسووخته
شخصى بيك مغازء لباس دوخته فروشى كه خيلى اعلان و تبليغات ميكرد مراجعه نموده يك شلوار تابستانى خريد وروز بعد بركشته وبـي وبـه

فروشندهكنتآقا دراين شلوارى كه ديروز بمن فروختيد حند تـا بيـد
 بآنْهه تبليغات جور نمى آيد . فروشنده برسيد شلوار راجندخريدهايد كفت بنجاه تومان فروشنده كفت : آقاى محترم ؛ ؛سميخواستيد با آن بنجاه تومان شما ذوسهتا قنارىتوى شلوار شمابكذاريم !؟ إي بهانه تيرى
شخصى كه ببانهكيرى عادت داشت در قرائتخانه مشخول مطالــه
 بوذ كفت : آقاخواهن ميكنم قدرى آهسته تر بخوانيـد وحواس مـرا برت نكنيد
آنشخص جواب داد :آقا اختبار داريد ، من اصلا سواد ندارمكه بخوانم و فقط دارم عكسهاى كتاب را تماشا مبككم . متأسفانـه نميتوانم طورى نـاهكنمكه شما صداى نـكاه مرا نشنويد : هدبة سالمنل


مادرشوهر - نته جان اين
رو تو روىكـه بتو ميدهـم مال دويست سال يـش است ، قدرش را بدان
عروس ـ البته كه قدرث را
ميدانم، بالاخره هرجه باشد دست دوخت خود تونه
rol

زن ديك بين
معلم درس تاريخكه جشمش نزدبك بين بود وآ نروز عينك خود
 بزر كتراست در آخر كالى جلو در شيشه ايستاده و اصلا توجنى برد برد
 سالى مرد ؟ مرد جواب داد نميدانم . معلم برسيد : نادرشاه در چهـ سالى
 سلسله ساسانى حه بود ؟ باز هم كفت نميدانم . معلم كفت : عجب ، من حهارشنبه كنشته اين درسها راكفتم. ومخاطب جوابممنهمخهارشنبه
 و هرجه لقب كودن و احمق وكاو و كوساله بود بيا يـى نثـار شاكرد نهود و در آخر اضافه كرد . با اينخال در امنحان حتمأ رفوزه خوا
 هيه ، منـكه شاكرد شما نيستم آمدهام ، سيم برق را درست احكنم !

دعوابر سرلحاف ملا
شبى يشت ديوار خانهُ ملانصرالدين دونفر بامم دعوا ميكردند و ور داد وفريادى براه انداخته بودند . ملا بدخواب شده لحاف خودرا بسر





هوشيارى
دونغر ازكوجهاى مى كذشنند يكى ازآنها در جالهُ عميقى افتاد
 خبربدهم ولى اتفاقاً يادم رفت . اولى جوابد
 بيسر وبا
شخصى بآدم بيسروبائى دعوايش شده بود واو كتك خورده و


 خواند ومن دليل قاطع ترى براى انبات دروغ اوييدانـكردم ،

مريض مطيع




 را دارم مثلااين كبلاس آبجو راكه درجلويم مىينيد يك كيلاسى است

كه بايد بحساب روز ا7 بهن تعارف

 ror

خيلى محترم ومتنفنش بخواستكارى دختر او رفته بود ولى بنر دختر


 وسردى معمولى خود جواب داد : خير، من تصور نميكـنم باران بيايد .

 عجب، شما آقازادهآقاى وزيرالدوله هستيد ؟ جوان كفت : بله قربان . و بدر دختر جواب داد : عجب، عجب! خيلى ببخشبد ، قطعاً باران خواهد آمد !

## راز خوشبختى



 كه اينطوراست جيزتازماى نيست ... برسيد خوب در آورند وخودت را رنـج ميدهى رئ رفيقث غضبنالكشده جوابداد: عجب



 وحند ساعتى ازشراين ميخ خلاص شومآن نوقت توبى انصاف ميخوامى اين
يك خوشبغتىم ازدستم دربُرود ؟
ros

بدى و نيكى
بسرك براى فرارازمجازات ابتكارى انديشيد وازيدرخوديرسيد : آقاجان راست استكه بدى را باخوبى بايد سزا داد ء بدرجواب ابي داد
 بدر با(فاصله يك كشيده بكوشتزده كفت: شكستن عينك كارنيكىاست وسزاى نيكى بدى است .

تو بيا
يكى يازدبيران عادت داشتكه هر كاه ميخواسث ازشاكردى درس بيرسد بجاى اينگه نامش را از دفتر بخواند آن شاكرد را با انـكثت

 بار كه بالين كار كه روبروشدكمى
 دادن رفته است سرشان را بلندكرديد و متوجه دبير شدند آنكاه دبير

بىمعطلى يكى را نثـان داده كفت : تو بيا .
خانم خانه نيست
كدائى در خانهاى را زد ونان طلبكردكلفت خانه از بنجره سر
 كه ازشما خانم نخواستم نان خواستم بس بـكوئد نان درخانه نيست ! فرضئُ نسبى انيـثاياين
يـكروزآلبرت اينشتين رياضى دان معروف و صاحب فرضيهّ نسبى درخانه يكى ازتجارمهمان بود ـ ميزبانكه هيج اطالاعى ازرياضياتعالى roo

نداشت ازانيشتاينخوامش كرد بطورساده ومختصرفرضيه نسبىىا برايش
شرح دهد .
انيشنين كفت اين موضوع را نميتوان ساده و مختصر بيانكرد وجونميزبان اصرار كردانيشتِن كنت بسبارخوب سعىميكنمضمنحـكايتى
آنرا عرضكنم .

يكروزمنبايكى ازدوستان خود كه نابيناي مادرزادىبود صحبت
ميككرديموضمن كردش من كفتماى كلث دراينجا قدرى شير بيدا ميكا ميكرديم
و ميخورديم . رفيق كورم كفت : شير : من شيررا وتىيميخورم ميشناسم اما مشخصاتآنرا بيش ازخوردن نميدانم . كفتم شير مايعى است سفيد رنكك .كفت مايـع ميدانم اما سفيد را نغهميدم كفتم سفيد رنكـ بـر مـر است رنكك برغازاستكفت برنميدانم جيست . اما غاز كدام است؟ كفتم غازحيوانىاست كهردنش كج است ."تّفتردن ميدانم حيست اما كج جه شكل است .
اينجا دبـكرحوصلaام سررفت. دستاوراكرفته راست نـكهداشتم
وكفت اين كج استآنوقت دوست نابينايم كفت : " هان حالا فهميدمكه
متصود ازشيرجيست ؟! •
وظيفه ريماهنغَى
يككيف بولى ازمردى كم شده بود ويشامنكى آن را يانته نـزد





صاخب بول درحالى كهكيف يول را ميخواست بجيبخودبكذاردكفت:
 نشان داد وكفت : ولى آقا برادرمن بيشاهنـك نيست، اوميتواندبـكيردا حديث واخبار
يَكى ازراويان احاديثكه قولث نزد علما مهلتامل است روزى بزن خود كفت قدرى ينير بياور كه ازامام باقرشنيدم خورد قوتدهدواشتهارا زياد كند وشهوت را برانكيزاند ـ زن كفت درخانهانهِير
 پنيرمعده را.فاسدكند ولثّه دندانرا سست سازد زنكفت ازاين دوحديث كدام را بايد باوركرد راوى جواب داد : اكر درخانه ينير باشد روايت اول صحيح است و اكر اكر نباشد روايت دوم صحيحتر است
قهوه حی حاضر جواب
يك مسافرشهرى بدهى رسيد وميخخواست شبى را دريكىیازهروهـ خانمها استراحتكند . نزديك بكى ازآنها ايستاد وحون آ آنجارا خيلى
 يك شب دراينطويله جند بايد داد ء صاحب قهوهخانه جوا جواب داد : براى يك خرده ريال براى دوخرها ريال !

صجبت مرده
يكنغردهاتى حادثه شكاررا بشرح زيربراى زنش حـو مكايت ميكرد :
 كزد وتير بطرف من آمد، تصوركن كه كلول بقدر •Y بانتيمتر ازبالاى rov

سرمن رد شده است . خدا نـكرده اكركمى بائينتر بود حالا بجالىمن،
يكنغرمرده باتو صحبت ميكرد :
بهترين جهيزيه
دو نفر كه تازه عروسى كرده بودند با هم صحبت ميكردند يكه يكى
 سماور •0 عدد و جراغ ولوازم ديكرى باخود آورده است كه . . مهمان را ميتوان بوسيلهُ آنها بذيرائى كرد .
 باممان زبان هزارنفرمهمان را طورى جواب ميدهد كه ديـكر كسى بيرئت

نميكند بيرامون منزل ما بكردد .
بِر راستگو
بدرى فرزندش را ما(مت مى كرد و ميـكفت دروغ كفتن درهيجِ

 اورا تحسينو آفرين كرد.دراينموقع كسنىدرخانهرازدووسربريرخاست كفت


مأمورماليات يود بـكويدرم ازيـكهفته بيش بمسافرت رفته است . جدال حاق ولاغر
بك مرد حاق و قوى هيكل در اتوبوس بهلوى يك شخص كوتاه ولاغر نشست و بيجاره را مجبور كرد خود را را بآخر صندلى بـلى بكشاند .
 شده بود شروع بهغرغركرذ و كفت : وتتى آدم هيكل باين كندكى دارد
rod

وبهراست تاكسى سوارشود. وجون ديداين حرف اثرى نكرد دومرتبه

 وزن مسافر كرايه ميكرفتند !
مرد هاق كه اين حرف برايشكران

 خاطر آدم باين سبكى اتوبوس را نـكاهدارند . استجبال ير حرارت


 دارند זكفت : درشهردارى ؟ كفتند لابد شهردار است كنت نخـير بدرم شهردارنيست .
 استبال ميشود : كنت بدرم مأمورادارهآتش نشانىاست بنهـان كارى


> ـآقا جراآدرس كِيندهرا.روى
> روى باكت ننوشتى

ـ نميخواهـم كسى بفهمد با او او
مكاتبه دارم .
roq

مخن ععربانه
ازعڤرب هرسيدند جرا درزمستانها ازخانه بِيرون نمى آنى جواب داد درتابستان كه بيرون ميآيم جه حرمتىبمن ميـذذارندكه درزمستان هم بيرون بيايم .
ثكايت يِيجا
دورفيق بيكى ازرستورانها رفته وسفارش مامى دادند ، درموقع صر.ف غذا كوحكترمامى بزر كتر را برداشنه جلو خود كذاشت ـ رفين
 لقمهُ بزركتررا بخودشان اختصاص بدهند . اولى كفت: معنرتميخواهم ، ولى اكرشما زودترشروعميكرديد جه مبكرديد \& كفت : بدون نـك مامى كوجكتر را بـرميداشتم . اولى كفت : خوب اكنون هم مامى كوجِكترسهم شـا شده يس از جه شـكايت داريد \&
نكتهتو نُى خانمانه
دريكىازمجالس شبنشينى درلوس آنجلس مذاكرهاى ميانبكى ستار كان معروف سينما و لومى برومفيلد نويسندة معروف امـريكائى در بارة زناشؤى صورت كرفت كه ممه مجلات و جرائـد آنرا نتل كردند . نويسنده ميـكفت :
منعقيده دارمكه زناشونى دوم بك زناشونىيىسروصدا واTميخته بهوشبختى تجر بيات واطا(عات كملم) آورنداند ri.

هثرييشه شانههاى خودرا بالا انداخت وكفت : اكر مرد يازن ارّ زناشوئى اول تجربه ای انـدوخته باشند ديكر بـزناشونى دور دوم اقدام نمىكنند !

## ماكقاتَشنا


 بتن داشت نكاهكرد وسبس

 اولى كفت شهارا نه اما بارانى را مى مناسم . آنمرد جواب دار داد : بس قطعاً اشتباه مىكنبد ، جونكه سال كـنشته من اين بارانى را نداشتم اولى كنت :

$$
\text { صصبح ميفرمايبد ولىمن آنرا داشتم } 1 \text { 'ابو } 1
$$

روزى هرون الرشيد بندبهان خود كنت لحظهاى ديكر اور ابونواس
 داده وبآنها كفت وتتى ابونواس وارد شد من ازروى خـي
 و الا بنجاه تازيانه خوامم زد و شما قــرى تقلا نموده يك تخم مـرغ بيرون آوريد .
 بحاضرين كفت سالهست ازينبار كاه متنع ميشويد وهنوزبتدر يك مرغ M1

عرضه و لياقت بيدا نكرده ايد امـروز بايد هريكى ازذشما يك تخم مرغ
 تخممرغى
 ناكهان بازوهاى خودرا بريلو زدورمثل خري اين


خنديدند وخليفه زيركى اورا ستود وبدوانعامكرد . تكدا وصاحبخانه
فقيرى درخانهاى مطالبه بولكرد. صاحبخانها كنت بيخثيدنداريم.
 جواب رد دادند .كنت بسقدزى آب خوردن بدهيدكنتندآب تمام شده حوصلةُ فقِر سررفت وكمت : ":هس جرا مسطليد ، توى اينخانه براى جه نشستهايد، برخيزيد

بامم برويمكدائى همهجيز بيدا ميكنيمه ؛
داستان برنده
بكى ازمجلاث امريكا مسابقهاى تريّب دادي باد بود و عنوانث اين



مسابقه شناخته شد :


 MY

عبادت ريانئى
بيرزنى دشغول نهاز بـود وحند نفر ازآشنايان او مشغول صحبت

 كرده كفت بله خواهرروزه هم هستم ،كربلا هم رنتهام ! حوالهقباله
روزى ملا نصرالدين را دركوجه بامردى نزاع دركـرفت وكار بزد وخورد كشيد ومرد سيلىسختى بروى ملا زد ملا او را بيش قاضى برد وداورى خواست ـ قاضى كفتكه بايد دوريال بملا بدهد اما آنمرد بول باخود نداشت و اجازه خواستكه بخانه رود و يـول بياورد ... دو ساعتكنشت وآن مرد نيامد و بالاخره حوصله ملا تنك شد واز جاى
 من كاردارم دوريال را حواله شما كردم وقتى آمد ازاو بكيريد ! هنطق رياضى
كارمندى ازرئيس خود تقاضاى اضافه حقوت كرد ورئيسدرجواب
نامهُ او نوشت :
-آقالى عزيز هرسال ميكنيد يعنى يك جهارم سالكه عبارت از 9 و روز وهرهفتهالى بك روز جمعه داريدكه درسال ميشود OY جمعه باقىميماند • عروز . بنجشنبهما يك ساعت زود تر مرخص ميشويد سالى سهروز باقى ميمانـد YY روز . هرسالى تقريباً اMروز بمناسبت جشنوعزادارى تعطيل رسمىاستميماند Mr

- P

 مطالبهُ اضافةٌ حتوت ميكنيد ء!
خست اسكاتلندى
انكليسبا اسكاتلندبهارا خيلىمتنصد وصرفهجو وخسبس ميدانند وروىايناصل مثلها وداستانها وكنايمهاى شيرينى نقل ميكنند . معروف
 تصادفأ درانريك حادثٔ انومبيل مجروح وبسترى ميشود ود كترها اظها اظهار

 انكللسسى بس از بهبودى صدليره باوانهام ميدهد . سال بعد باز تصادفى براى ممين انگليسى دراسكار مارد
 داوطلب ميشود ومقدارلازم خون را ميدهد ولى اين بار انكلبسى فقط بيست ليره باو ميبخشد .
اسكاتلندى كه سخت عصبانى ارشده بود ميكويد : سال كذشنه شما به ازاء ممينمقدارخون بمن صدليره داديد درحالبكه امسال نقط يست لره ميدهيد : انكليسى لبخندى زده ميكويد: دوست عزيزفرامونىنكن كه امسال خوناسكاتلندى دربدن من جريان دارد : ناراحتى
خانمى كلاه عجيب وغيبى بسر كذاشته بود بطورى كه در سينما

تماشاجيان بشت سر او برده را درست نمبديدند، در اواسط فيلم خانم
 اميدوارمكه كلاه من شمارا ناراحتنـكرده باشد .مردآهى كـشبدو كفت:
 كه جرا يكَحبنين كلامى برايش تيبه نكردمام م منتى
تاجرى كه داراى طبعى باك بود برفيقت سبرد كه اكرميتوانىيك
 كنت جوان وخوشرو وخوشاخالات باشد ديكرخط وسواد داشثه باشد يانه فرق نميكند .
تردن بند قيمتى
 ميكشيد وشرش را ميخورداتفاقاً روزى كه درصحرا شتر بنا بانى بدمستى


 فكرى كرد وركربهاى را كه درخانه داشتند درسبدكذاشته بكردنشتر



 جه جنس مرغوب وارزانى بودى اكراين كردنبند لعنىىا نداشتى . Mo

عثق انگليسى
بك جوان ان:كليسى بادختركزيباى فرانسوىازدواجكرده ورير كذر اندن ماه عسل بازن جوان خود بادليجان درحر كت بودند ـ درراه جمات زيربين آنها رد وبدل شد :




 ديدارمستانه
مردى كه در آخرين دقايت حكومت نظامىافتان وخيزان ازيـاله
 هردونقش زمين شدند .آتا ازجا برخاست وباتشدد كفت : احمت ، مـكر
 اتفاقاً عون يـكى دوتا دوتامم مىيينم آنمرد كتت : خوب مسجر الاينطور تنه ميزنى ؟ مست جوابداد : تقصير خودتان استك خودردتان را اينقدر بهم

مىحسبانيد منميخواستم ازوسط شما دونفردد بشوم ! وظيفه رياست

بكروز بين يكى ازكارمندان بارئس اداره اختلاف نظرى ييدا شده بود وآقاى رئس بس از ابنـكه مدتى بااو بحث كرد حوصلهاث سررفت وباتشدد باو كفت : بَوتصورمبكنى كه دراين اداره رئيسهستى ؟

كارمندكنت : خيرقربان ، ابدا ـ رئـياخهبارا درهم كرد و كفت بسجرا حرف مغت ميز نى ! وهردو بام خنديدند . شغل جديد
شخصى :س ازمدتى كه رفيق خودرا نديده بود اورا ملاقاتكرد


 برسيد : عموجانت جكاره است باسخ داد : قبلا ولـكرد بـوده ولى حالا مدتىاست يـكار است.
كودك خيالباف
زنى بسر كوجكشرا نزد دكتر روانشناس برده الظبارداشت بسر من مدتىاست مبتلا بمرض خيالبافى برسبد: مثلا جه خيالىي خانم كفت : مدتى الستك كه خيال ميكندكه هرغ

شده است!
دكتر كفت : عجب ، عجب ! من الان اورا آزمايش خوامر كر كرد واميبوارم بامينوتيزم بتوانم اينمرض خيالى را را ازاو دور كنم . بعدرو

 رو بمادرثكردهكفت : خانم خيلى عجيب استكه فرزند شما دوسال است باين يمارى
 مادرشكى تأمل كرده سبس كفت : آقاى دكتر ، ابن را بشما اعتراف MY

ميكنم ، من فكر ميكردم شايد بسرم روزى هم تخم بكند ، ميدانيدكه
اينروزها تخممرغ همكران است بـ ا
تعارف دو نفرطاس


اولى- سلام همسرعزيزم ! دومى- سلام هم كلةُ مهربانم :



 دختر جواب داد : .فكك نميكنم ، جون ميخواهم آنرا روى قبرش بكذارم .
همسايةُ خوب


 ساعت تمام يشت در معطل ماند تابالاخره ملا بيدارشد و وباو كفت : جِرا بلندتر در نميزدى ؟ برز كرجواب داد : ميترسيدم شمارا بيدار كنم . ملا
 شمارا ببالين وى ببرم • Ma

ـ ملا كفت : به ، اينقدرخودت را میطل كردهاى لابد تاحالامرده
 آدم خوبىاست وقول داده تامراجعت منسرش را كرمكند ! • خانه خراب
شخصى ميخواست حساب دفتردارى ياد بـكيرد و دو كلمهُ داين و مديون را باهم اشتباه ميكرد يـكروز ازرفيق خود مغهوم اين دو كلمه را هرسيد ورفيق براى او توضيح داد ومثال زد كه مثلا ا كرمن بثوقرض



بدهم جه ميشوم ، خانه خراب ميشوم !
نسبت خانوادتى
رئيس ادارء: متوفيات بخانه بر كثت وديد الاغ مردهاى را جلو در خانهاث انداختهاند . فورى تلفن برداشت وخود را بشهردار معرفى كرد و كفت : آقا ازصبح تاحالاالاغ مردهاى جلودرخانها مانه الفتاده تكليغ آنرأ معلومكنيد
شهردار كه آدم شوخى بود جـواب داد : مـكرشما رئس اداره متوفيات نيستيد \& كغت چرا . شهردار كفت : خوب يس, خـودتان اقدامكنيد :
رئس متوفيات كه اين حرف باو برخورده بود نيشخندى زد و و ار
 كودك خوشڤلب كودكى كه تازه بمكتب ميرفت مينـكه صبح از خانه خارج شد คั

يسازلحظهاى باز كشت وبمادرش كفت : مادرجان يـكريال بده ميخواهم بيك مرد فّير بدهم . مادر كفت : مادرجان اين يك ريار وـل ،آن مرد فقير كجاست ءكودك جواب داد : سركوجه ايستاده وزال زالك ميغروشدا

بد شانسى
شخصى بدوستانش كفت ديروزواقعه خوشمزهاى برايم اتفاق افتاد وآن اين بودكه دراتوبوسيكاسكناس دويست ريالى بيداكردم ، اتفاقاً يكنفرديكر از مسافرين هم آنرا ديده بود وباهم برداشتيم ، بعد ازتمام

 ضرركردم ـ رفقا كفتند جرا ضررش را ميكوئى ؟ بالاخره صدريال مفت



ريالى ازجيب خودم افتاده بوده است !
راستى و رستعارى
يكى از حـكمرانان روزى تصميمكرفت شخصاً بزندان رفته از وان تزديك وضع زندان را بييند و ازآنها سؤالآتى كرده بيـكناهان را را آزاد كند . يس سر كنشت آنها وجرمآنهارا ازخودشان جـو انـويا شد و بنديان

 ديكرى برخوبى بكناهان خود اقراركرد و تقصيرات خود را شرح داد و از آ آن اظهار

حكمران مز بور كفتاينطور كه معلوم است ممه ايناشخامبكلى ييكناه وبىتصصيرند واز صلحا ونيكانند وفقط اين يكنفر خـود بيدى و

 فوراً اينيـنغر كناهكاررا از آنها جدا نموده واورا آزاد نمايد . جنس هوسيله
قاتلى را بمحجكه بردند قاضى باو كفت چحرا شـكم اين شخص را باكارد بارهكردهاى ז قاتل كفتآ قاى قاضى بخدا من تقصيرى ندارم اصلا


كذاشتم باره شد وفرورفت .
هِر شيشه بر
 آنها بشتباشيشهُ اطاق خانهأى برخورد كرد شيشهُ بزر كت را شـكست
 باز نكرده بود كه بسركى درخانه را زد وبانهايت ادبكفت : خانم
 زيرا یدرم شيشهبراست والان خبر ميدهم بغرستند شيشه را ييندازند ، توب بازى منهم در اطاق است الان برميكردم ميكِيرم ـ خانم از از : بجابت
 بامرد شيشه بر وارد شدند و استاد شيشه بر بتجديد شيشه بِسر بجه مـ توب خود را برداشت و بخانم كفت ابندفعه ميروم درميدان بازى وازدرخارج شد . $P V$

وثتى كار شيشه بر تمام شد بخانم كفت قيمتش دويست ريال است وكارتمام است خانم كت : قيمت كدام است بسرى كه شما را آورد كفت كه شما بدرث هستيد ويولش بحساب إنو
 ريال طى كرديمكه بعدازتهام شدن كارازشما بـكيرم ! يو نجهُ خوب وبد
آقائى كه در سرطويله بسركشى اسبها آمده بود ديد جلودارش


حيف بول نيست ؟ جلودار كفت آقا خيلى خوب بو نـيها آقا كفت تو بخيالت من يونجه نمى شناسم ؟ خيلى جلودارقدرى از آن زا برداشته ونزديك دهان اسب برده كفت :
 نه شما !

ثاعر قصاب
درزمان شاه عباس شاعرى بود كه تخلصن مضطرب و بيشهاث
 شاهعباس خود شعرى ساخته بود براى مضطرب ميخواند و نظر اورا در
 حالال زاده
بحئ بازيكوش وبدجنسى ر! بدبستان كذاشته بودند وبساز ازمدتى
 باو چهی كند تا اينـكه يـكروز مإدرش را بمدرسه دعوت كردند وهريك

ازبد جنسى و شيطنت بهه شرحى كفتد يـكى از معلمين كفت : بسرشما هول يكى ازشاكُردان را دزديده . مادرجواب داد : ״درست مثلبدرث،

 كاركنان مدرسه كت بسر شما هرروز باشاكردان ديـكر دعوا وفحاشى انى ميكند . مادر كفت : بد جنس كييهُ يدرش است .آنوقت بـر از از اينكه شكابتهلى اولياء مدرسه متأثرشده بود روى خودرا بطرف آسمان كرده

كفت : خداو ندا هزاربارشـكرميكنم كه بابدرش ازدواج نـكردم 1
ازاسرارطول عمر
 صد وبست سالهاى كه خيلى دلزنده وبانشاط بود وارد خانه شد ومرد 'صد ويستساله درباسخحسوال مديزرووزنامه ازاسر ارطول عمر خورد كمتا دمن عمردرازخود را مرهون زندكى ساده ميدانمزيرا نه سيكارميكشم نه مشروب ميخورم ‘ هرشب ساعت 9 ميخوابم وصبح ساع
 اطاق مجاور بكوش رسيد . مديرروزنامه هرسيد: دراطاق جه خـر خبراست
 اعتناءى كفت : جيـز مهمى نيست بدر بِير من است كه تازه از ميخانه برميكردد :
نوكر با
نو كرى يـكى ازبشقابهاى جينى بسيار اعلایى آقارا بزمين انداخته وشكسنه بودكه ناكهان آقا وارد شد و شكسته هاى آنرا ديد و كفت $r r$

بشقاب جيني را كى شمكست ؟ نوكر كفت آقا من شـكستم ولى تقصير


 انداخت وشكست وكفت : اينطور !

حقاز حمه
مردىمريضشده بود وروزى كهبسازبيبود ميخواستحتالزحمهـه دكتررا بيردازد سر بزيرانداخت وكغت آقاى دكتر هن از روى شما
 شما ندارم . دكتركه مرد مهربانى.بود جواب داد : عيب ندارد غالب مشثريان من بیيول هستند و در عوض يـول خيزهاى ديـكرى ، ازقبيل كوشت ،
 ديـكىى خياط است يك بالتو دوخت . شما مم ميتوانيد بتناسب كارتان جيزى جراى من بسازيد، راستى كارشماجيستء مريض درحاليكه كلامشرا دردست ميحرخانيد جواب داد : بنده در كورستنششر كور كنهستم جواب لطيف
شبى دريكى ازباشُّامهاى شبانه دوشيزة زيبائى حضوريانته بود كه زنجير ظريفى بردور كردن داشت و هواييماى بسيار كوجكى ازا آن آويزان بود.
جوانى خوش ذوق بقدرى بهوإيما خِيره شده بودكه دوشيزه زيبا را متوجهكرد وازاو برسبد : $r v \varepsilon$

هـ هوإيماى
مرد جوان در جوابكفت : ـ راستشرا بخواهيد بهوايما نكال
نميكردم ، بلكه فرود كاه آنرا بانظرتحسين مىنكريستم .

Tمار احمةان
روزى هارونالرشيد درحضور نديعان خود ابونواس را صدا زد وكفت بايد فى المجلس نام سهنفر ازاحمتترين اشخاصرا بنويسىتامامامر
 را خوث نيايد . خليفه كفت نه هيتح ملاحظه نكن و حقيقت را بنويس ابونواس كاغذرا جلوخودكذاشت وتبلازهمه نام خليفه را نوشت خليفه غضنبالُ شد و كفت اكرحماقت مرا نابت نكنى ترا تنبيه سختى خواهم كرد ابونواس كفت بدليل اينكه خليفه دويست هزار دينار بفلان نوكر خود داده كه بمملكت ديكرى برود وجنسبخرد وحال اينكها آنشخص
 نخواهد شد. خليفه كفت اكر بازنكردد هيزى است ولىاكر دستورمرا انجام داد و بركشت جه ميكونى ؟ جواب داد درابنصورت اسمر خليفه را باك خواهمكرد واسم اورا بجايش خواهم نوشت ! فالتعير دورهترد
يك باسبان مردى را كه ازيشتكوحه فرياد ميزد : فالكِيرمكتاب


 rro

هستى جطورميخواهى ازآينده مردم خبربدمى ؟ فالكير جواب ذاد : از همه جيز خبر دارم ولى اولى بايد يك ريكال سر فالى بدمهى تاسر كتاب باب باز

كنم وبكويم :
انمام
مسافرى در مهمانخانهاى منزل كرده وازبس دربان وران و ييشخدمت ولباسدار وآسانسورجى باو احترامكذاشته بودند واو واو مر شرمنده شير شده انجام داده بود جانش بلب رسيده و تصميم كرفته بود كتتر روى خور نشان بدهد . يكروزتلكرانى برایاو رسيدهبودوبسربحه نامه رسان مهمانخانه

 باكت را نميشود توانداخت واززيردر تونىى آيد . مسافر باكمال تعجب

كفت : جرا نمبشودء وجواب شنبد :

- براى اينكه درسينى كذاردهام :

مرسى متثكر P


معلم ـ اكر بدت بك برت بـتال
بهت بده جى ميكى \&
شاكرد- بیمميدمميمكمبوست
بكن :

امتتان طلبه
يـكى ازسلاطين بيكى ازمدارس قديمه وارد شد وبزرك طالاب را مورد تققد قرار داده ضمناً خواست ازطلبئ جوانى اركه بآنها نزديك بر بود


 يك كسه اكر بقدر نصفآن باشند دو كاسه ، اكـر بقدر ثلثا آن باشد سه كاسه ، اكربقدر ربع آن باشد ... سلطان كه خور از ازاين سؤال عجيب خود ناراضى بود وحاضر جوابى طلبه را ديد بسيار خوشن آمد كافى است تآخرش را كفتى ودستورداد مستمرى داتمى براى آن طلبه مقرر داشتند .

ترس يعنى حه 8
در آغاز جنك كذشته روزى سرهنك بر نهاردت فـرمانده شهِي


 است . من يقين دارمكه اكنون ترس براعصاب شماحكمفرماست ولى...
 سرهنك برنهاردت رو برْنرال كـردهكفت : اوه ، خيلى از شما شما
 بيكى ازاطرافيان خود كردهكفت زود باش ، يك كياب لغت براى آقا بياور !
ryy

تلقين خو نسردى
جلو يك خياطخانه زنانه مردى درحاليكه كالسكةُ بحّهاى را هم باخـود ميكشيد بابىتابى واضطراب بيوسته ازاينطرف بآنطرف ميرفت ومعلوم بود كه منتظراست خانم ازخياطخلخانه بيرون بيايد . توى كالسـكـه


 آرامش خودرا حفظ كنى تونبايد از ميدان دربروى احمدآرام باث ...


 مرد همانطور كهكالسكه را اينطرف وا آنطرت ميبرد جواب دا داد ؛
 خو نسردى را تلآين ميكنم ؛
ارباب باهوش
آقاى اربابآخرشبى ازاطاق نـارج شده نگاهش بيشت بام افتاد


 ميآيد مىبرد .
يدالهُ نـكامىبالاكرده ازحواسجمعىار باب خندهاث كرفت وكت ارباب اينها بارجه نيست ديوارنسفيد يشت بام اسنت !. ارباب بااوقات تلخ rys

ذادكشيد وُمفت : يكبارنشدكه ما حرفى بزنيم وتو درست كوتى كنى آخرتنلش : دزد كهآمد ديوار وبارحه سرث نيشود هرجه كيرش بيايد

مى برد !
مهارت نهاش
درمجلسىصحبت ازيـكنفر ناثق سرشناس بود واهل مجلس يسشتر
 معروف نظامى كنجوىرا بخاطرمى آورد ! معه كفتند آقا نظامى مكه نقاتى
 درستاست منهم خواستم ميان را عرض كنمكه نظامىمـ نقاشنبود !

خبره و نفاش
درمسابته نقاشى يكى ازشركت كنتدكان ميخغواست روى صنهـ آماده شده طرح نعاشى خود را شروع كند وكارشناس مسابته او را را

 رنـكثآميزى وسادكى آنقابل تمجيداست نعاثى خيروزده كفت: جطورء منـكه هنوز شروع بكشيدن نكردومام ! كارشنالس كفت منهم براى همين استكنه عرض مى كنم . خواهش مى مكنم ديـكر بآن دست نز نـيدكه هم اكنون بیعب ونتص است !
نגاش راستگو
شخصى براى خريدارى تابلـو هاى نقاشى بكار كاههايى نقاشان
 بود ولى خواست توضيحاتى دربارهآن بدست آورد ـ بساز نقاث برسيد rya

ممكناست بفرمائيد جهملت ووّت شما صرف تهيهُ اين تابلوشده ؟ نقاث جوابداد : اين تابلودرستيازده مال ازعمرمرا بخود مصرف داشتهاست

 صرفكشيدننآنشد ولى دهسال ويازده ماهمم بانتظار مشترى كذراندهام ايراد،عـساهه
 كفت : واقعاكهآدميزاد جقدر احمق است ديـكرىبرسيد :حطورمكـرء جوابداد : برایاينكه سقف اطاقهايشانرا الينقد تزيّين ونقاشى ميكنند

وTآنوقت خودشان روى كف اطلاق راه ميروند :
اطمينان كامل
كلفت باقيافهٔ مغموم ومتأثر بخانمكغت . متأسفانه بيش ازاين نمى توانمدرخانهُ شمابمانم زيرا ازاينكه مى يينمشمابمناطمينانـنداريداريدخيلـى رنج ميخورم. خانم كفت ييخود خودت راناراحت نـكن ، منـكه همه كليد
 ابن دستهكليد همهاث 17 تاكليد دارد وهيحـحكدام هم بصندوت آ هينتوى صندوقنانه نميخورد !
حيزى
خانم بیى آزاريان دخترى داشت ششى ران راله بنام نيناكه خيلى شرور

 اويا اذيتكنى ،كوشت را بازكن وبشنو وبخاطر دار داشته باث بعد ازاين

اكريكبارديكر كربه را بزنى ممانطورترا ميزنم ، اكر كوشش رابكشى
 مراذيتىباوبكنى همان را باخودت ميكنم: فهيدى ... نينا متأنرومومغورم
 دقيعه نكنشته بودكهفريادكربه بلندشد مادرنينا باعجله خودرا نزد رساندهكت:
شيطان نانجيب باز كربه رااذيتكردى ! راستش رابكور باكربـ
 نينا لبخند فاتحانهاى زده كنت مادرجان بادندانم دنبش راكاكازكرفئتم سلام بلند
مرد بيسوادى نزد ملاى دمرفتكه براى برادرش كاري كاغذى بنويسد درآخر كاغذ باصداى بلمدكهبفرياد شيه بود كفت : بنويس كه ادمهوجانم
 آخرعموجانمكوشت خيلى سنكين است !
ثاهد ناسناس
مردى ازديكرى بولى را كه قرض داده بود مطالبه مبكرد وآن شخص انكارداضت وبالاخره اورا بمحكمه قاضى آورا




 صلحكنبد باناهد عادلى بمحكه معرفى نهائيد . ral

نشانى صحيج
شخصى بكلانترى مراجعه كرد كه جيبم را زدهاند برسيدند جه روزى بود كفت روزث يادم نِست ولى ساعتش يادم است ربع كم بود • معلوم شد جون ساعتش عقر بك ساعت شمار نداشته وعقربك دقيقه شمار ربع كم را نشان ميداده فقط مهينرا يادش مانده است . اسباب بازى
خانم آموز كار كه ديد يكى از شاكردان حواسش نزد اونيست ومشغول كارى در زير ميز ميباشد برسيد :

فريدون عون كـوشدادن بدرس باجه بازى ميكنى ء فـريدون

 دست بدست كشت وبدست خانم Tموز كار رسيد ودربخارى افـكندهشد اما فريدون اصلاتكان نخّورد واظهارى نكرد فقط قدرى ممغموم ومتاثر بذرميرسيد. موقعىكه نوبت درسجواب دادنشرسبد نيز اصلا ازجايش بلند نشد واشك ازحشمانت سرازير شد . خانم آموز كار نزديكآمدر كنت : بازيكوشجرا نمى آثىدرست را جواب بدمى ء فريدوندرحالى آلى كه به هقهت افتاده بود كفت : خانم آموز كار ، آخر بآن

كه دربخارى سوزانديدكمز شلوارم را بسته بودم .
تاهى از اوقات
در كشتى مسافرى ، خانمى ازيـكى ازملوانان برسبد : آقاى ملوان ، آيا شما :ميتوانيد شنا كند ء ه ملوان جواب داد

كاهى از اوقات خانم .
خانم برسيد : جطور كاهى از اوقات ء ملوان كمت : بلى ؛ بعضى

خانم هرسيد : مثلا حه وقتها ميتوانيد شناكنيد
ملوان باخونسردى جواب داد : وقتى كه در آب بآشم !
معالجأسر طان
يكىازتجار ثروتمنداصغهانىمبتالا بمرضسرطانرانشدهوراطبارازمعالجهُ
 كندكفت جنين كسىلابدحاضر است تهام ثروتخودرا در در ر المععالجهُ خود
 كفت درصورتيكه ازخرجمنايقه نباشد من تا يكمهاه ويرا معالجه ميكنم وآن ملىى طبابت را نزد تاجر ييمار بردند تاجر ازآنمرد برسيد خانيانه شماكجاست \& كفتبيرون دروازه دولت. يرسيد ازخانه كهيرون آر آمديد با جهوسيله تا ابنجا آمديد ؟ جواب داد وسيلaٔديكرىنداشنم پياده آمدم تاجركت: جون يِيادهT مدهايدعن طبيب لازم ندارم زيرا اكرشمامعالجمه سرطان را بلد بوديد مجبور نبوديد يـياه راه بروبد و هميشه اتومبيل آخرين سيستم زيرياى خود داشتبد .
هصاحبه
مخبرروزنامه كهميخواست يسازبازكشتازمسافرت خاطراتساتر خودرامنتشر كندلاينقطع سعى ميككرد ازاشخام مختلف ستوالاتى بكند
 دمكده مصغائى شده ودرمنزل كدخدا مرهمان بودضمن صصبتاز كدخد rar

ازمدتى فكر جواب داد ：
خير آقا، درده ما هميشه بجه بدنبا مى آيد ： مشترى ودوافروش

بِحهاى وارد دواخانه شد وحهارتا قرص ساريدون خواست دوا ـ ــا
 آورد وجهارتا درباكت كذاشته باو داد و سبس قوطى را سرجان كذاشته آهل نشست ．
بالافاصله بِحه ديكَى واردشد و كغت چهارتا قرص ساريدون باز دوافروش بلندشد نردبان راكذاشت قوطى قرص را ها بائن آورد چهار تا تا
 وارد شد وبازهم خهارتا قرص ساريدون خواست وريّ وين همان كاررادكتر


 دوا فروش بائين آمد وبشتميز ايستاد واز اويرسيد ：جه ميخوراهىئ بحه
 قدرتشيطان
بت برستى اظهار ميداشت ازاسلام خوشم مى آيدكتند بس جرا
 ميخواهد ولى شيطان نميكذارد ．كفت منهم تابع كسىمستم كه قوىتر


ديهلومات
مهمان - تو يقين دارى آتاخانـه نيست ؟ نوكر ـ البته آقا، خودشانفرمودند

سوء تفاهم
سالن تماشاخانه از جمعيت بربود ـ زن ومرد جوانى با هم وارد شدند وجون دوصندلى خالى در كنار هم وجود نداشت ناجار هر كر كدام
 نمايش حارْاى بخاطر زن رسيد وباخود انديشيدكه ممكن است است ازمرد
 نمايد . باين اميد سرخودرا نزديك برده وآهسته جنين كفت : "بيخشيد


ناجار ستوال خودرا باصداى بلندترى تكرار كرد . ابندفعه جوان بااحتياط ودرحالى كه وانمود ميكرد متوجهردينـينة

نمايش است حنين جواب دإد :

- خير خانم ، بدبختانه|مشب شمه فاميل يصاحب ماندهامهمراهم هستند !
معلومات جديد
آقاى ت ... كوشى تلفن را بردامت . بـكنفراز آن طرفميمكفت
 rıo

هستم ميخوامم عرن كنم موقعيكه بعد ازظهرها بمنزلتشريف مى آوريد لطفا برده اطاقى راكه سمت منزل ماست يينازيد ـ جون بنده دو دختر دارم وخوبنيست كه ماهى جشمشانبيعضى مناظلر يفتد وجشمو كوششان
 قيافهُ آقاىت. . ازاين حرف قدرى كرفته شدوسبس كفت: ازاين تذكر حضرت عالى خبلىنمنونم ، جونـكه بنده اصولا بعد الزظهرهابيمنزل نمى آيم :
خوشبختانه و بدبختانه
جوانى خدهت نيروى هوائى را انجام داده وخوششبتانه با نروت

 خوشبختانه اورا بدفترستاد نيروى هوانى فرستادند ولى بدبختى انـانهجندتن
 بطيارات دشمن تصادف نـكردولى بدبختانه يـكروزسهطيارهشكارىدشمن

 خوشبختانه جتر نجاتى باخود داشت امابدبختانه جتر نجاتش باز
 يك شن كش بزرك بانو كهاى تيز روبووا از وسط كاهبا بيرون آمده بود
 خوشبختانه بدنش صدمه اى نديد اما بدبختانه روحش دور دوراره بآسمان

## همنى 'سواد





 منكه اول عرض كردم خواننا بلد نيستم ونغطنوشتن ميدانمربسمعلوم ميشود شما هم مثل مننميتوانيد بخوانيد!

## آهـته آهسته



 بيشه جواب داد :البتهآهسته آهسته بهتر است زيرا عجله ایبراى آمردن

## كم حافظه

دونغر دزد كه دستبرد مهمى زده بودند واموال مسروقه را بشهر ديكرى ميبردنن موقيـكه به انوميلشان دم دروازه شهرايست داده شد
 اسم عوضى كفت ولى ديكرى اسم واقعى خودش را كفت و جـورن سابقه هاى ممتدى داشتند ويليسدرجستجوى آنهابود بلافاصله توقيف وزندانى



دومىجواب داد احمت وييشعورخودت هستى منهم اينقدرها عقلم ميرسيدك بايد اسم عوضى بـكويم ولى حون من كم حافظه هستم درآن لحظه هرجه بمغزخودم فشار آوردم جزاسم خودم هيّج اسم ديـكرى يادم نيامد وترسيدم اكربيشترمعطل كنم دربارمام ظنين شوند .

فكر محتضر
بازر كان خسيسى كه درخست معروف بود ، دربستر بيمارىافتاد هزشكان همه ازمداواى او عاجزماندند و ديكراميد بادامه حيات براى او باقى نمانده بود . آخرين لحظات حيات فرارسيده بود وزن وفرزندش كرد اوجمع شده ميكريستند ، زن بخت بر كشته سرش را روى سينهُ شوهر كذاشته

 شوهر يس از شنبدن اين سخنان هرسيد . حـين اينجاست ء فرزنــدش
 حسن درياسخكفت : آرى پدر عزيزم جه فرمايشى داريد . بعد مريتونر


خانه خرابها ، ’س كى درد كلن مانده ؟ ؟ !

جانشين همه توشتها
جهانـكردى سر گذشت خود را تعريف مبكرد ودر ضمن صحبت
 كردم وكوشتش را خوردم .'هخاطب برسيد : راستى كوشت طوطىمثل


 ازمهه حيوانات بنخوبى تتلمدكند :

حسابمشكل
شخصى .بخانه برادرش بما(قات رفتوبسر^ سالة وير اكهدر كالس


 بارجه كنم \&
هوشنك مدتى سكوت كرده سر انجام باسخ داد : عموجان حساب اينكار خيلى مشكل است بتر استكت وشلوار دوخته بخريد .

عصبانيت دز د
در يـكى از داد كاههاى لندن شخصصى را بجر


بفرمائمد بينمكه براى جه باينخانم سيلى زديد ء مرد كفت : جناب قاضى درست بعرايضم توجه بفرمائيد تا توضيح بدهم
 خودرا بازكرد وكيف بول خود را از درون آن بيرون آر ورد
 آورد وكيف بول را بست . بعد دوبارهكيف دستى را بازكرد وكيفـيول را در آنذذاضتو كيف دستى رابست ـ بعد جون ديدكه فروشنده بليت「19

بطبغه فوقانى اتوبوس رفت (حون در لندن اتوبوسا دوطبقه است ) باز كرد وكيف بول خود را ازدرون آن بيرون آورد ودر كيف را بست و بعد دركيف بول را بازكرد وسكه را در آن كذاشت ودرش را وا بستودر كيف دستى را بازكرد وكيف بول را در آنكذاشت ودر آنرا بستولى چون درست درهمانموقع بليت فروث بطبقه بائين آمد دوباره در كيف دستى را باز كرد وكيفـبول رابيرون آورد ودر كيفـدستى را بستسبس
دركبف بول را بازكرد و ...
 فرياد زد : بس است، حوصلهام سررفت ، مرا ديوانهكردى ! مرد كفت : جنابقاضى بندهم در آنموقع درست همين حالـشمارا بيدا كردم واكر حر كتى كردهام از روى ديوانـكى موقتى بود است ! علم ومال
شخصى از بوذرجمهر حـكيم يرسيد : علم بهتر است بامالى كمت علم . آن شخص برسيد يس جرا اهل علم خدهت مالداران را ميكنتند واهل مال خدمتعلما نميكنند . بوذرجمهر جواب داد علتش اينست انـ
 جهل خود قترعلم را نميدانند .
روزهٍاسبان
جندين سال ييش موقىى كه بير خان ارمنى براى مدتى رياست نظميه را عهده دار بودادارهشربانى مانند معمول اعل(ميهاى دادماهالى را از تظاهر بروزه خورى منع كرده بود . اتغاقا يكروز موقعى اوكه خود

$$
r q .
$$

ييرم خان از ذر شهربانى خارج ميشد ديد باسبانى مرذى را جلبكرده بشهربانى ميآورد .

- يِرم خان يرسيد اين شخص جه كار كرره ؟ بلسبان كفت تربان
 يرم خان آن مرد را مخاطب ساخته كفت درموقعى كه من رئس
 آنمرك بالحن تضرعآميز جواب داد : قربان وال山ّ بحضرتعباسمنروروز روز باسبان نخوردهام بلكه روزء خودم را توى مغازء: خودم داشتم ميخوردم يرم خان ازباسبان برسيد : راست ميكويد ء باسبان كفتبله قربانروروز

 آوردى ؟ آيا من رئيس نظمبه شدهامكه كسى مال خودش راهم نتواند بخورد !

آدم درستكار
شخصى برفيق خود ميكفت : عجب دورة غريبىاست ! بهيجكس نمينوان اطمينان داشت، ديـروز يـكى از دوستانم يك اسـكناس ثتُلبى

 بينم ؟ آنمرد كمت : نهير ، زيرا آنرا اخرج كردوهام ! منروطه درخم شراب
دردوران نزاع استبداد ومشروطه زمان محمد عليشاه در ابتداى دران خيابان شاهT باد نزديك ميدان بهارستان ارمنى شكم كندهاى بود كه در ral

مغازه متصل بخانئ خود مشروب فروشى ميكرد ـ روزى كه مستبدين



 مشروطه توخمراى شاراب ماناستكه خمرای شاراب را خالىمبيكنيدء،


قـم بجدم
دونغر سيدوعام برسرحرفى اختلاف داشتند سيدكفت بجداطهرم
 مطر؟ سو كند ياد ميـكنم كه راست ميـكويم سيدكفت تو كه سيد نيستى جدت كيست \& عام كفت جد منهم حضرت آدم و بيغمبر اولوالعزم است تازه تو

 كلاه زنانه
مردى باخانم خود درخيابان راهميرفت ناكهان بادى وزيد و كاه الاه مرد را بوسط خيابان انداخت و بالافاصله اتومبيلى رسيده جرخهايش
 از اينكه اتومبيل رد شد مرد نـالمى بـكلاه انداخته وبزن خود كفت :
 كلاه را ندارد .

ورس. اعتماد
يك بازر كانيهودى ميخْواست بيسرش شنايادبدهد ، يسرش داوذ


 حر كت بده ، آهان دارى غرق ميشوى ... كرفتمت ... بسر كفت آخر آخر

 كفت جرا ! بدر كفت :

- خوب حالا برو روى ميز . از آنجا وسط آبشيرجه برو . ابنجا

هم درياست .
ـ نخير اينجا كف اطات است .

- بس معلوم مبشود بيدرت اعتماد ندارى ، بتوميكويم اينجادر:ا

است، يالدّ بير !
داود ازروى ميز وسط اطاق شيرجه رفت ، بيشانى اوسخت زمين

 معاملامات اعتماد نـكنى !
حادثهٔ اتومبيل
دو نغرمجروحكه باسرودست باند بيحِى بودند ازحال يـكديـرجوياشدند اولى كفت مثلاينـكه شما سختمايجروس شدهايد ، جه حادثهاى براى شما بيشآمد . rar

ذؤمجوابداد: درحادثهُ اتوميل مجروح شدم . اولىجواب داد لابد با اتومبيل ديكرى تصاذف كرديد . دومى جواب داد نه در در درها

 جوابدادتقريباً ! برسيدتقريباً ! يعنى جهء اولى كفت يعنىاينكه نـكذامتر
زنم بشث رل بنـيند !

## تافقى

جندروز بس ازاينكه ملانصرالدين دخترخود را بشوهرداد داماد




 حالا برو بشومر بى شهورت بـكو مردكئ احمت اكر تو حماقت كردى ودخترمرا ديروزكتك زدى من هم امروز تالافى كردم و زن تو را كتك

زدم :


جاله عميق
دندانساز ـ لا مــنهب مجب
شكمى داده دو ساعته كه كلبتين افتاده توث هرجه ميكردم بيداث

مشترى سك
يكنغردزد سـكىرا كه ممراه خانمىمِيرفت دزديد وخيالمى كرد بقيمت خوب خواهد فروخت ولى هرقدر كوشش كرد كه آنرا بغروشد
 بعد باممكارش ماجرارا نفل كرد ـ رفيقش كفت اكرمرا قبول وارى سك

 جواب داد خيلى ساده در روزنامه اعلان كرده بودند سـكى باين نشانى

 بدى وضع اقتصادى
شخصىبارفيت خود درد دل ميكرد وميكفت راستى بحران مالى



 كه ميترسم مجبور شوم اتومبيل خود را هم بغروشم و كافه رفنت را را مم ترك
طريلةُ تثـكر
ششخص بيمارى بس ازاينكه بهبودى حاصل كـرد بزشك خود را

 rao

طريق تشكر خيلى سهل وآسان است يا جك بنويسيد يابرات كنيد ، يااينكه نتداً بيردازيد .

حق بحقدار هيرسد
آقاى ״دورانه خودث مبدانست كه دراين دعواى دادكسنرى
 را مأمور نمودكه اين دعوارا تعقيب نمايد ... بديهى استكه ماريم اميت دعوا
 از واكذارى دعوى خودث مسافرت كرد ... وكيل مـدافـع كـه مردي زبردست بود درمحاكمه موففيت حاصل كرد وبراياى را بموكل بدهد باوتلفنكرده باى تلفن كنت : الو الو آقاى دوران هستيد \& آقاى دوران كفت :آقاى وكيل مدافع شماهستيد جها فرمايشى داشتيدء و كبل مدافع كنت منظورم اين بودكه بآقاى عزيز تلفن بكنم كه "حق بحقداررسيد : و...؛ ولى آقاى دوران مـينكه اينجهله را شنيد باصدائى اندوهـينين كنت : حالا كه جينّاست استيناف بدهيد : .
دانشهندى شرح كارجديدى را كه بيايان رسانده بود برای زي زنت
بيانكرد وبرسيدآيا خوب فهميدى \& زنش كفت كمالا فهمبدم .
 اكنون مطمئنم كه تماممردمحتى آنباكه عقلثان بارسنك ميبردهمموضوع را خوامند فهميد 1

فيلسوف معنوى
دو نفرفيلسوفكه غرقدرعالمعنويات بايكديكر كرممباحثه بودند سوار تاكسى شدند . راننده كفت : آقا كجا تشريف ميبريد ء فيلسوف كه حواسث مشغول سخخانفيمابين بود جواب داد بشما جه مربوطاست؟


 سررفت كريبان اورا كرفت و كفت : آقا ، اين تاكسى است ،شما هم
 آنوقت آقاى فيلسوفعاتفت مطلب شد و كفت : مارا ببر خبابانشاهرضا

عمارت 7 طبقه ، جلواطاق جهارم طبقهْ ينجم نـكهدار ؛ دار و و درمان
شخصى سك خانـكيش مريض شده بود ـ درادارهازهمـكارخود كه

 باو داديم خورد ... سه روز بعد آنشخص بحسين كفت مهانطور كاد كه شاد كفتيد بسكم تربانتيندادم ، اما فورا حيوانى دست ويا زد إد ومرد ـ ـ حسين كفت : سك ما مم همينطور شد ! ذوق زده
خانم بيزشكى كه شوهرث را هعالجهميكردتلفن نموده كفت:آقاى آقاى دكتر اخيرا دريك شرط بندى بِانصد هزارريال بما رسيده شوهرم
 rqu

مقدمات مخصوصىبراىقلبضعيف او خطلرناك است وباينجتيميخواهم شما اين خبر را با روث احتياط آميزى خه خودتان هيدانيد باوبدهيد. دكترقبولكردهيعار را نزد خود خواست ومقدارى ازاينجاو آنجا حرف زد وضمنصحبتكنت : خوب آقا اكر صد هزار ريو ريال بشمابدهند
 كفت اكر اتغاقا •YO هزارريال بول مفت براى شما برسد مثل(يكاججائزه


 فورا باشما نصف ميكنم ' دكترازشنيدن اين ياسنخ يـكمرتبه ذوتزده شده يحسوبيحر كت

بزمهن افتاد !
همحّشمى و حسودى بحه
هوشنلكوجولو زارزار كريه ميككرد وآرام نميككرنت مـادرش





 داد : آخر وقتىكه عمهخانم ازبله ها افتاده مهيّن آن بالانششسته بود وتا

آخر .. تماشاكرده .. اما من؛ نبودم .. :

بإدشاه منصف
ميكويندادوارد هفتم بادشاه اسبق انـكلستان روزى ازدهـكدهاى عبور ميكرد وبراىديدار وضع مدارس آنجا بمدرسهانى بود وارد شد ودرسر كالاسى كه معلم مشغول كتتز درس تاريخ بود از شاكردى يرسيد ؟ يا ميتوانى اسم سهنفر ازيادشاهان بزرد ور را بـكوئى :
 يواشكى بشاكردش فهمانيدكهنام|دوارد هنتم را بكويدوشاكردرد ورم كفت

ادوارد هنتم
شاه تبسمى كرد و كفت بسيار خوب آيا ميتوانى يكى از كارهاى بزرك ادوارد هفتم را بكونى؟ شاكرد سردا بزيرانداختهـ آمسته كفتنىى
 زد وكفت غصه نخور طغلك عزيزم ، جونـكه منهم نـى دانم ! وههِجكس ديكر هم نميداند ؛
شغل ناياب
مرد تنومندى درخيابان جلو يك حاجى متمول سبزشد و كفت آقا
 حاجى كنت : عمو اين حرفها كدام است ارت اكر كار كنبابشى كاريدا ميشود مكر شغلتوجيست ء جواب داد : شغل من درتابستان برف باك كـنى كوردر زمستان اسكيمو فروشى است!
بدتر ازبد
شخصى درسينماكلاه خودرا بهلوى خود روى نممكت كذاشته و رو مشغول تماشا بودموقعيـكه چراغها روشن شد ديد شخصى روى كلامش raq

نشسته و كلاه محالaشده يس باخشونت تمام بوى كفت : آقاياينهـترتيبى است ؟ كاله مرا بكلى خورد كرده ايد . تازه وارد خِيه خيرهبـكاه(هخورد
 ازاينهمبشُود ! شخخصى كه كلاهش خور خورد شده بود با تعجب كفت ديـكر

ازاين بدترحه ميشود ؟
ومخاطب باخونسردى جواب داد : بدتر از اين موقعى ميشد كه
كه روى كاه خودم نشسته باشم!

دود بخارى
خانم وآقا روز اول عيد برسرجيز كوجـكى اختلاف ييداكردندو بِّس ازمقدارى. كتك وفحش آقا براى اينـكه غانله را ختم كند از اط اطاق







 منهر كاهى اوقات دودميكند !
شُجّاعت موضعى
شخخصى ازاعراب درمجلسى ازشجاعت وشهامت خود درجنـك و مبارزه داد سخن داد وداسبانها ازدليرى خود بيانكرد ـ اتفاقاً جننروز

بعد جنـكى واقع شد وهمان مرد را ديدندكه از ميدان فـرار ميكند. شخصى باو كفت بس أَنمهـ شجاعتى كه بزبان خودت ميكفتى كجا رفت كه ازميدانفرارميكنى § جوابداد : حالاهم هست منتهى آن نروزدريز بود وحالا شجاءت دربامايم حناناثر كرده استك هو مجال حرف زدنبرايم باقى نمانده است .
حرف راست
 كودكى را كه نميشناخت ديد ـ از او او برسيد : كويا تازه باين كارخار كارخانه آمدهاى ؟
كودك باسخ داد ه روزاست استخدام شدهام . صاحب كارخانه كفت : خوب ، لابد وظيفهُ خود را ميدانى و بتو
 هروقت رئيس باينجا آمد فوراً كار كرهارا ازخواب بيدار كنم ؛ ترّ
مردى كـه شغلش عتيقه فروشى بود در يـكى از دهأت اصفهان
 درخانهُ مجاور قهوهخانه كه منزل كرده بود بـك كاسهُ سفالى بسيار قديمى وقيمتى را ديدكه در كوشهاى كذاشته وخوراك كريه
 ولى ترسيد أكرقيهت آنكاسهُ كثيف را بيرسد قهوه چجى مطلب را را حس كند وكران بكويد يس حيلهاى انديشيد و كفت جه كربه قشنـكىداريد قهوهچحى كه از آناصفهانيهاى رند بود كفت بله تاكنون چندنفر اينكربه $\varepsilon .1$

را ميخواستند ببرند ولى وجون منبآآنانس كزفتهام ندادهام عتيفهفروث كفت : آرى منهم ازاو خوشمآمده وحاضر م مبلغى بول بدهم وكربهرا بخرم ولىجندء
قووهجى كتت : آخرمنهمكربهام را خبلى دوست ميدارم و اكر

 موقىى ساختكى بقهوه جـى كنت راستى عمو جان مدكن است است ابنكربه


 زيرا ازموقعى كه اين كسه را جلو كربه كذاشثهام تا كنون هـتانتاركربه فروختهام :
جاى مرك عز يزان

ملوانى كه ازشهامت خود دردريانوردى تعريف ميكرد ودردريمن
 دريا جان سيردماند . يكى ازحضار كفت : دراينصورت من اكرجانى تو بودم ميجوقت


 وخطرناك است !

در جهعه بازار تر كمنستان يك تركمن اسب جلاقى را يك نفر ارمنى فروخت . ارمنى يك اسكناس صدمناتى داده اسب را باخود برد


اين اسب ميلنكد .
ارمنى كنت ميدانم. خودم يكميخ دربايش كردم تاقيمتش كم شود. دهاتى فوراً بrلوى تركمن رفته باو كفت عجبك كالامى سرت رفته اسبتر درا مخصوصاً لنككردداند . تركمن كفت برو خدا بدرت را يامرزد اين اسب از بحجكى لنكك بود ـ دهاتى دوباره نزد ارمنى آمله قضايبارا تعريف
 من كه تصورميكردم زرنكى كرده ويكاسكناس تُلبى بنر كمن دادمام !

كمكهاى نخستين
دكتر داروى سياه رنكى بييمار داده بود ـ يك روز نوكر اشتباه كرده و بجاى دوا يك استكان مركب ارباب بدبخت مركب استكان را.سر كشيد نوكر بر باشتباه خود
 جه كنم؟ ارباب كفت حالا كار ازكار كنشته فورى يك ورت مر كب خشك كن بده بخورم تابعدكه دكتربيايد .

دليل واضح
شركتى بيكى ازتجارمعتبرجنس زيادى فروخته بود و مدتى از موعد بول كنشنه طرف براى برداخت بدهكارى خود حاضر نشـه بود E.r

ناجار با اداى احترامات تمام نامهاى باين مضمون براى تاجر فرستاد :




آنرا نفرستادمايم !
داركوب ودرخت


ـ ازبس من به برندهما عالاقه دارم، زود بمن آشناميشن ، ديروز هم يـكى از آنها آمد روى سرم

ـ دوستعزيز - حتمآ آنبر نده
دار كوببود .
هنوز دير نشده
مردى كة ازشدت جاقى نميتوانست راه برود درخياباناسالامبول مشغول قدم زدن بود و سيكارى برلبكـــرفــه عابرين را تماشا ميكـرد
 تنومند ساعت مجیى خود را نـكاهكرده كفت ساعت هفت است ـ وا ولـكرد كنت ساعتتان درست است ؟ جواب داد بله ظهر با راديو ميزان كـردم . ولـكرد كفتخيلى خوب يسسرساعت هفت ونيم بيا از... منبخور ـ شيكـ بوش جات ازاين حرف بیادبانه عصبانى شده بحه ولـكرد ور را ديا دنبال كرد اين بدو وآن بدو تاوسط لالهزارمرد تنومند بامرد ديـكرى تصادفكرد
 شدى اينطور ميدوى !

مردتنومندكفت نهآقا ميخواستم اينلات بىیدر ومادررا بـكيرم. برسبد مـكرحه شده ؟ كفت بمن كغته سرساءت Y و نيم بروم از ... او بخورم .آنشخصص باخو نسردى ساكت خودرا نـكاهكرده كفت خوبآ هنوز كه ديرنشده يـكربع وقت داريد جرا عجله ميكنيد ؟! جاى خاك
شخخصى يك مقنى آورد تانزديكآشيزخانه جامى درحيا درحياط بـكند. عصر كه بخانه بركثت ديد خاكهارا در كنارحياط دستهكردهاند ـ كفت : عمو جاى خالك اينجاست ؛ مقنى كفت : خوب خكار كنيم ، كجا بريزيم ، كغت خوب بود بككودال در آن سرحياط ميكنديد وخاكهارا توى آن مـرِينتّيد متنى كفت فرق نميكند مقدارى ازخاكك كودال زياد ميآيد وبايد بيرون برد . ارباب كفتنهبيرون بردن لازمنيست .كودال را قدرى كودتر ميكنيد تاخاكهلى خودش هم جا بـكيرد : تأثير كتاب
ششضصى اظهارداشت تازكىزنم سهقلو زايمده واتفاقاً هنكام حهل مم كتاب سه تفنتدار ميخواند از اينقرار تصورميكنم سه تفنكدار كتاب مؤثرى است.
شنونده لبخندى زده كفت اكرمطالهـ كتابتااينحد مؤثرباشد بس بايد خدارا شـكر كنيدكه كتاب جهل طوطى نميخوانده ا زرنتى و مردم آزارى
مرد كشاورزى كه منزلش درها كيلومترى حومهُ شهر بود روزى الـى براى انجام كارث بشهر آمده و تا شب معطل شده بود نيم ساعت بعد \&.0




 و وقتى بمحلهُ موعود رسيدند برسيد خوب بيمار شها كجاست ؟ آنمرد


 ريالهم حاضرنميشد مرا بمنزل برساند مزاحم شماشدم وبم وبنجاه ريالكرايه هم تثقديمشه خداحانظ .
دونوع جدائى
دو نغردوست بعد از مدتى بهم دسيدند و ضمن صحبت معلوم ريم


 شما جكونه جدا شديد ودرموقع رفتن بتوجه كت جوابداد : موقع رفتن كفت بين اين كلاه تازه بمن مبآيد بانه منهم كفتم بد نيست وآنوقت او ازحب رفت ومن ازراست؟ تاريخ روز
شخصى درسرميز كافه ازمردى كه نزديكُ او نشسته بود برسيد :


اولى كفتممكناست بروزناههاى كه دردستداريد نـاهكنيد وبفرمائمذ
 يسر بلنارخان
بلغارخان رومى مردى بىنهايت حسابكَ وصرفه جو بود روزى بنوكرخود دستوردادك ناهاررا بياور ودر خانهرا ببند بسرث اينحرف را شنيد وكفت باباجان براى رعايت احتياط بهتر بود ميكفتبد كر خار خانـه
 صداى آواز
درمبجلس جشنى يكآقاى خيلىمحترم ومتمول كارت ويزيت خود را تزد يك خانم آوازه خوان معروفى حكه در آنجا حضور داشت فرستاد

 تومان بدهم ويـبار صداى شما را بشنوم ... خانم آوازه
 افتخار ‘ بنده حاضرم ، هروقت بفرمايمدكارترا توسط ممان بيشخخدمت بس فرستاد . آنوقتآقلى متمول اين' جمله را اضافه كرد وكارت را عودتداد: اما متأسفانه كوث منكراست 1
نغس كميدن
شخصى از عدهُ متوفيات صحبت ميكرد و برفيقش ضمن صحتر ميكفت : مثلا درهرنغىى كه شما ميكشبد بـكنفر ازدنيا ميرود رفيقش بآيافة متأثرى جواب داد : جكنم ، خيلى ازاين قضيه متأسفم كه هريك $\varepsilon \cdot \gamma$

نفس كشبدن منباعث مرك يـنفرميشود ولى مر كارميكنمك نفس نـكشم
نمينوانم وخودم خفه ميشوم !
ليسر يادختر
دلتك مسخرء́ دربارى صاحب فرزندى شده بود روز بعد سلطان
أز او يرسيد بحهات ازجه نوع است ؟ جواب داد : ؛جهُ ما فقير بيحاره هـا ها

 كفت : حرامزادهاى ، ظالمى ‘' بدكارى ‘خو خريزى ، ستمكارى ، بدر -
 طوفان و لنتر كثتى
دبير آموزشعاه دريانوردى از شاكردان سؤالاتى ميكرد و از شاكردى كه خيلى حأضر جواب وباهوث بـود برسيد : اكرناكهان دريا

 لنكرديـكرمىاندازيم . دبير كفت اكر طوفانى شدبد تر ازآن درآ دوطوفان

 جواب داد : از آنجائيـكه شما اينهمه طوفان را ميآوريد ؛

راه جهنم
مردى بااوقات تلخ وقياهه كرفته ومتفكر تاكسى را متوقف نموده سوارشد و كفت راست برو . رانندة تاكسى برسيدكجا تشريف ميبريد؟


ميخواهيد برزيد؟
مسافر كه درفكرشيطانى خود غرق بود و خوصلة زياد حرف زدن
را نداشت كفت : جقدر حرف ميزنى ، ميخواهـم بروم تا جهنم ! راندهُ
 همينجا بياده شويد وبااتومبيل متوفياتتشريف ببريد !

دوخت قهر
خانم صاحبخانه درختكوجهُ زيبائىرا كه غرقشـكوفه بود بهِند نغر.ازمهمانان خود نشان ميداد وميكفت: بيينيد ايندرختى وراستى وريك مر من و شوهـرم يـد كار اولين و آخرين قهر خـود كاشتهايم وحالا شـكونـهـ

كرده است.
يكى ازمههانان نكاهى حسرتآَميز بدرخت كرده كفت : جهكار
 ما جنـكل شده بود !
حساب واندازه



 ندارم فعلا دوسانت كوتاهكنيد 1
شيرينى هزى خانتى
ملانصر الدين روزىازبازارميكنشت وبارفيق خود ازشيرينى هائى كه بشت ويترين مغازه ديدهبود تعريفـميكرد ـ رفيعش كفتاينشيرينى $\varepsilon .9$

هاى بازارى چندان خوب نيست شيرينى آنست كه ثروتمندان خود درخانه درخت ميكنند . ملا اينحرفـرا بـكوث كرفت ووقتى بخانها آمد





 ملا بااشتهاى تمام شروع بخوردن كرد وصمينـكه اولين قطعه را در در دهان كذاشت وخوردزيرلبكفت: من نميدانم اينتروتمندها جطور اينشيرينى هاى خانكى باين يمز كىرا ميخورند !؟ اميدوارى ثيرانه
شخصى نقل ميكَرد روز سوم نوروز براى بازديد بنهانه يـكى از
 بزركى را بمانشان داد ـ روى آن درحدود مرد سيصد
 دوستان قديم و جديدش براى او كارت تبريك فرستادهاند ...


 آقا دست ماليده
شخصى ک صميشه دير بهوانه ميآمد واز ترس خانم در تاريـكى و

بيصدا باطاق خواب خود ميرفت شبى كه اطاتهارا تازه رنكك كردهبودند همحنان درتاريكى دستما بديوارما كذاشته تا باطاق خود رسيد ـ ـرا فردا صبحكه خانم جالى دست آقارا روى ديوارها ديد يِرْمرد رنك كاررا صدا
زده كنت :

اوستا ييا توى اطاق خواب تاجائى را كه آقا ديشب دست ماليده
بشها نشان بدهم .
استاد رنـك كار كه ازايهام اينحرف بفكرديكرى افتاده بود كفت
 جاى بمن بدهند خهلى بهتراست ! در بانك رهنی
مردى بباجه بانكمر اجعهكرده كنتآقا ، خوامشمندم ساعت بنده را كه جهارماه قبل كرو كذاشنهام مرحمت كنيد . كارمند باجه كفت قبن خودتان را بدهيد .
 كارمند بانك كفت براى اينـكه ساءت را ازكرودريساوريد بايد ورقأَّنرا همراه داشتهباشيب . مشترىجوابدادن اينميخوامم ازكرو درياورومميخوامم بينم ساعت جنداست ؟!
فروشندتى


صاحبمغازه ـ جطورنتوانستى بآن جوانك حيزى بغروشى ، آيا هيج جيزى ازاينمغازه نِسنديد ؟ دخترفروشنده - خر ا... خودم خودم را بسنديد
\&11

حكايت بانتيجه
بدر بزرك نوه هاى خود را نصيحت ميكرد و داستانها ميكفتاز
 اذيت ومسخره مينمودند بس خداو ند از آنها بدث آمد آمد وآنهارا بدبن

 جه نتيجه ميـكيريم' مهين جواب داد : اين حكايتبما ميفهماندكه شـكم يك سكسياه
كنجايش بنج بِحه را دارد !

قاشق داروخورى
مردى نزد د كتررفته يس ازمعاينه نسخه ای كرفت ودكترتوضيح داد كه 7 دانه قرص است روزىسهدانهصبحوظهروشب ميل كنيد و يك
 را بسيار خوب ولى شربت را مـ آيا نميشود كه سه قاشت بيشنرنخوروم دكتر برسيد مكرشش قاشت جه مانعىدارد ؟ جواب داد : مانعشاينست

كه درخانه سه قاشت بيشتر نداريم! رعايت قانون
زمانى كه منولان بر قسمنى از كشور مسلط بودند سعى داشتند
 كردن كوسغند بجاى ذبح آنها بود و ذبح كوسفند را در انظار مينوع
 برد وبتكىازمامورين مغول كه غراقباوبود از ديوار بشت خان

 را رها كنند ومامور مغول را تنبيكنند وكفتكه مسلمان رعايتقانون مغول را بنموده است زيرا كوسفند را درخان رانه برده و در ر را بسته و و بعد
 بام خانه را نداشته .

دستور هز غك
ريستار مريضى كه مدتى بود دكتر باو آب برنج ميداد روزى از

 نيست ولى

كه زياد سفت نشود . يرستار فرداى آَنروز نزد دكتر رفت و كفت مريض فوت كرده

 بود كه مرد وهنوز ده عدد باقى است !
حكمدادتاه
يك نفر كدا كه يـش ازيك با نداشت ومردم ازديدن نتصاعضالى

 داد كاه درمهاكمهٔ بدوى تقاضلى ويرا ردكردند و رأى دادكاه بطريت ذِيل صادر شد : $\varepsilon \mid r$
 بوده ومردم باديدن نقص اعضاى بدنش باو ترحم ميكردند ابنست كه مححمه عقيله داردازدست دادن باى دوم نهتنها لطمهاى بعوائدووسيلة
 ع بكذارد وزندكانى او از اين راه بهبودى حاصل كند

زام ونهانى
درمجلسىزن ومردى كه نزديك يـكديك, نـسته وحس كردند


 كتابِحه تلفن نوشته . مرد تصور كرد كه خانم متوجه حرف خور خا كه اسمش را هم نميداند وبرسيد بس اسمتان را با بغرمايميد ! خانم كفت


 كتابحه نوشته اما خود منزل را تازه عوض كردهايم ا رشتهُ تخصص
. يكى ازمدارس امريكا برسشنامه اى بدانشجويــان داد تا اولياى
اطفال آنرا ير كنند وكاروشغل وميزاندر آمد وعدهُ اولاد وبعضى مـريالب
 شد بغرستند . يكى از مادران اين عبارت را درجواب برسشنـامه نوشته بود : $\varepsilon 1 \varepsilon$
, ما يست وشش فرزند داربم ولى شوهرمن در كار هاى ديـكرى
ازقيل كفاشى وجمدان سازى هم تخصص دارد ه ه
انجام وظيفه
خبرنـكار يكى ازجرايد اهريكاطى هصاحبهاى كه درِ زمان جنك با مارشال مونتكمرى انجام داده بود واقعه زير را شنيده و از قول

مارشال نقلكرده است :
روزى دريك صحراي: دور افتاده ارتش ما ناكهان غافلكير شد و مورد حملهُ عده زيادى ازسرباذان دشمن قرار كرفت . من فوراسربازان تهت فرمان خود را جمع كردم و!س ازمدتى صححبت حنين نتيجه كرفتم: "حون عدة سربازان دشمن حهار برابرمالست، بايد هركدام از از شما اقلا
 هنوزحند دقيقه ازشروعجنك نـكنشته بود كه مونتـكـرى وعتوجه شد يكى ازسربازان بشت بميدان جنك برده وباكمال خونسردى ، در
 است . مونتكمرى خيلى نـكران شده علت اين بیى انضباطى را از سرباز
 ـ جـناب مارشال ، من مدتهاست حهارتاسرباز دشمن مقردى خود را كشته ام !

متسّ ماده
زن وشوهرى تصميمكرفتند مـكسهاىاطاقشان را باطورىمـكس
 شوهر كفت شش تا كه سه تالى آنها ماده بودند . زن برسيد از كجا E10

فهمبى كه آنها ماده بودندكفت براى اينكهروى ميز توالت جلو آينه
نشتسته بودند !
ورزش ياسياست
يك مسابقه شناورى ترتيب داده بودند باين طريق كه ماريوس و
 اولى وارد آب شده و سـكه طالا را در •7 ثانيه بيرون آورد ـ داور


 بعداز ده:انيه ازآب خارجكرديد ورك كفت : اين سـكه :
 ماريوس را ديد بر آشفته وكفت اما من سكه طالى عهد نإلئون را را در

 ميكنم راست و بوستكنده بمن بـكو آ يـا ما ورزش ميـكيم يـا بحث سياسى داربم 18

خودكهى
شخصى باطاق يكى از دوستان خود وارد شده و اورا ديدكهر طنابى را بكمر بسته وسر ديكر آنرا بسقف محكمكرده هـر هرسيد بااين طناب جه كارمبخوامى



بودم ولّى جون ديدم نزديك است خفهام كند لذا باز كردم وبكمر؟بستم! استعمالدذخا نيات
شخصى دريك واكون خطآ هن كه اسنعدالدخانيات در آنممنوع بود سيكار ميكشيد ، بازرس اورا ديده و كفت: أَقـا ،شما نميباينستى سيكار بكشيد. مساغر با خونسردى جوابداد : اين درستهمان جيزى
 دخانياتاستعمال كنيد ! مسافر بازهم خور نسردى را را از دست نداده


 درست همان دسنوريستكذ زنم بمن ميكويد وجون بازرس ازاينوضع خندهاش كرفت مسافر هم معنرت خواست وسيكارش را خاموش كرد . ذكرخير
ابوالـعناء و ابن مكرم دو نفر از ظرفاى نـكثه سنج و بذله


 ديككر چه دروغ و دغلى ميسازيد وبهم ياد ميدهيد ء آن دونفر يكا
 سخاوت شهارا تعريغ ميكنيم
سلمانى امرياطود
زوزن دوم امبراتور اتريش درضمن سفرىكه بطور ناشناس ييش ElY

كرنته بود در اطاق ميهمانخانهاى بتراشبدن ريش خود مشنغول بود ـ در آن حال مستخدمهُ مههانخانه باظرفى آبكر در آبرم وارد اطاق شد و كفت : آقا ، راستى شنيدهامكه شها دردربار خدهت ميكنيد \& امهراطور جواب داد بنله همينطور است. برسيد : ممكن است بفرمائيد دردربار چهـ كار

 كـه مشغول تراشيدن ريش خـود بود جوابداد : مثلا الساءه سلمانى

اعليحضرت اميراطور هستم !
مسافرت بكرهماه






 جانورشنا»ی
معلم طبيمى بشاكرد خود كفت :اسم جهار جانور درنده را بـكو.

 شاكردجوابداد:خوب، داشته باتند. شاكرد كفت: بسبارخوب، بس يكسكسباه ويكسكسسفيد!

دو تشر ناينا
كودكى در كنار خيابان كدائى ميكرد وميكفت يك كور عاجز
 رد شد دستمالث بزمين افتاد . كداى كور كفتِ : خانم دستمالتان افتاد . زن تمجبكرد ويرسيد مكرتوكور نيستىء از كبا فهميدى دستمال هن
 رفيت كور خود وبراى اوكدائى ميكنم. خانمبرسيد: رفيق كورتخانورد كجا رفته ؟ كفت : هيحى خانم، رفته سينما ! اسب باسواد

فريدون صبح روز بعد ازمراجعت ازسغرزن خودرا باجشمان ير





 جند روز بعدكاغنى كهفرستندءً آن بروينبود بنام
 كه روى آن شرط بندى كردهبودى برايتكاغذنوشته :

منطق اسكى باز

 \&19

نفررا هلالك كرد . يكى از همراهان كفت : ترس نداشته باث ما كه سه
نفر بيشترنيستيم !


شاتردى'
بيِززن - دخترم جون ان ساله
شده ديروزراجعبعشق بالوصحبت
كردم .
جوانـ راستىء.. آباهيججيزى
هم ازاو يادكرفتيد ؟



 ديكر بيش از آنچه دارد نميخواهد د ساده لوحى
دريبكى ازدهات افريقا سياهى كارش دوشيدن شير كاو بود صاحب ده برای اينكه مرد سيلاهبتواند نشسته شير بدوشد جهار بايهاى باوداد
 متشـكرم الآن ميروم امتحان ميكنم . نيم ساعت بعـد با با قيانهُ ناراضى مراجعتكرد . ارباب برسيد : خوب، ، حطورشد ه سياه كفت :آقا نشد ، نتوانستم . اربابتعجبكرده كفت : جطور نشد ء ع مكرنتوانستى شير كاو را بدوشى \& سيا.كمت : جرآآتا ، شيررا مثل هرروز دوشبدمولـى هر

كارى كردم روى جهار بايهبنشيند نششست ! هما
"ساشاكِترى،عنريـيشةُمعروف روزى در كافه رستورانى كهبـكران فروشىمعروف بود صرف غذاكرد ـ بـ ازازرف غذا يشخخدهتمهمانخانه صورت حساب اورا كaخيلى دورازانصافتنظيم شدهبود جلواو كذارو فوراً مدير مهمانخانه راخواست و برسيد : اينصورتحساب ماب مالمن المناست مدير كفت بلى آقا برسيد : شما مرانميشناسيد ؟ مديرمهمهانخانه كفت خير مـكناستبفرمائيدكى هستيد؛ كفت منممكارشماهستم . مديرمهمانخانهانه
 و يسازاينمقدمه وقتى كيترى خواست ازدروخاري

 صاحبكافه تعجبكنان كفت : شما الآن فرموديد كه من همكار

شماهستم !كبترى جواب داد : بله شغل من دزدى استا 1 زرخ اجناس
خانمبشوهرش ميكفت : دوسه روزاست مظنهُ اجناس بائين آمده و قدرى ارزانتر ازسابق شاه است وآقا جواب داد : آ اشتباه ميكنى اين
 نوكرهم قدرى آشناشد مجدداً نرخ اجنابى قدرىبالا ميرود !
علاج درد

مالانصرالدين و يكى از همسابیانش مبتلا بدردكوش شديدى شده بونند و باهم نزد طبيب رفتند . طبيبكفت بايد شستشو و روغن EYI

مالى مشود و آنهارا باطاق عملبرده نخستكوش همسايةُ ملا را شستشو وروغن مالى كرد وبيمار دراثناء معالجه ازشدتدرد ود

 بملاكفتموقعشستوشومنخيلى كوشم درد آمد ;آه وناله كردم و تـو عجب طاقتى داشتى كهميجّ حرف نزدى ملاكفتآخرمن يك حقهاى بـكار

 مسئله حساب
آموزكارازفريدون برسيد : فرض كنيد بدرشما هزارريال بهبقال IO.. oAريال بعطار سر كوجه بدهكار باشد ؛ حاصل جمع جه ميشود ؟ دانش آموز جواب داد : حاصل جمع اين ميشود كـه فوراً از آن محله بلند

سواد دوا فروش

 نزددوافروش سر كذررفته نامه راباوداد و كفت شماخط درو دكترهاراخوب ميشناسيد لطفاً ببنيد اينجيست ؛
 كرده كفت : روزى سهبار و هردفعه يك قاشف آث خورى ميل فرمائيد قبل ازاستعمال مم شبشه رأاتكان دهيد ! EYY

فر اموشى بىعلاج
بـكروز ملانصرالدين را ديدند كـه سخت مغهوم ومتفكر است برسيدند جه شده كفت بالئىبسرمآمده كه عاقبت بدى دار دارد وبعد شرح
 ندارد وجاىنكـرانىنيست ملاكفت : بله دستمال جيزم مهمى نيست ولـى

 دستمال كم شدهنميدانم جكونه سفارش اورابخاطر بيا باورم وجونس را النجام ندهم شب اسباب اوقاتللخى خواهدبود . هر و باكاندآمريكانى
در مجلسىىكه صحبت از تبليغات و ر كام تجارتى بود مرد مرد دنيا ديدهاى نتل كردكهبحشم خودم دريـكى ازكورستانهاى زيباىامريكاروى سنكك قبرى اين عبارت را ديدم : „آرامكاه ابدى ״جيم يراونَ مؤسس ومدير تجارتخانهُ ״براون


 نكنيد تلفن ...!

Tدم با اطצع

 ممكناست بفرمائيد شمال ابن شهر كجاست ؟ مرد راهـكذر خيره خيره Err.

باو نـكريسته و بس از قدرى تأمل كفت ：معذرت مبخوامهم آقاجان
ما ممحه جيزى إنجا نداريم ！
خواهرى وبرادرى
روزى يك سرباز فرانسوى بازنى در كردشـاري ارياه كنـار رود سن

 وكفت ：سر كار ، اين ‘ خواهرم است ．افسردرحالى كه جواب سلامش


راحتباش حند روز ييتم خواهرمنبود ． كلفت زر نك
دختركى دهاتى تازه درمنزل يكى از اهالى شهرمشغول كار شده بود．يـكروز كه اورا درمنزل تنهاكذاشته بودند در خاني سنوالكرد ：خانم تشريف دارند ؟ دخترك جور جوابداد ：نهير ايشانصبحان منزل بيرون رفتند ．مرد كفت ：بسيارخوب وقتى آمدند بايشان بـكوئيد


آنبا دور نشدهبود كهكلفت باصداى بلندكفت ：
ببخشيد ！．．ممكن است بیزحمت اسم خودرا بفرفائيد ؟．
حماقتدو Tٓتشه
درمجلسى صحبت از حماقت ابلهانبود وحكايتهائى نعلميكردودند يـكى نعلكردكه مردى باكيسهاى كه در دست داشت نزد ما（نصرالدين



اى برادر منكه علمغيب ندارم اقلا نشانى آنرا بـكو بلكه بغهم م آنهرد كفت جند جيزهاى زردى است در ميان جيزهاى مسفيد. ملا كفت دانستم تربسفيد استكه لاى آنرا تراشيده قطعهاى زردك كذاشتهاند. همينكه اين حكايت بآخر رسيد همه حاضرين بشدت خند حاضرين. يرسيد كه بالاخخره معلوم شد در كيسه حه بود ؛ نمايثنامههمز خرف
شبى يكى ازنمايشنامه هاى برناردشاونويسندهُبذله كوىانـلمليسى
 با اصرارتمامدرخواستكردند شاو كنخود شخصاحضور داشتروىصحنه بيايد تا اورا تما شا كنند بالاخره شاو درميان غريو احساسات مردم در برابر جمعيت قرار كرفت ودر همان حالكه سر خور خود را


 اين حرف را از روى عقيده ميكونى يا شوخىميكننى \& . . كفتشوخى جيست البته كه از روى عقيده ميكويم ـ شاو كفت بيجان تو من خود اين عقيده دا دارم اما بيين متاسفانه من وتو دو نفريش نيستيم ودونغرى

درمقابل اين جمعيت زياد جه ميتوانيم بكنيم؟ انتهاد ادبى
نويسندهاى درمهمانخانهاى منزل كرفت و رمانى را كه تازه جاب

 EYo

هيزهلى آن خيلى خوبابست ولى بعضى قسمنابش خبلى بير بطوخِلى موحن است ! نويسنده برسيد مثلاكدام قسمت ؟ مهمانخانه جیى كفت : آ نباكهنوشتهايد ’همينكه غذانهان تهام شد اصغربرفيقش كفت زود

تا ييشخدمت سرش بجاى ديكركرم است فرار كنيم
زرنعیى نويسنده
معروفاست كهاللكساندردوما نويسنده كتابهاى كنتمونتكريستو وسه تفنـكدار مردى خوشكنران و عياث بود و با آنكه از آثار خود

 اين. استكه بكروز مردم باريس نظر يـكديكر را بمقالهُ انتقاد آميزى

 وادب انتظار ميردندكه الـكساندردوما باسنخى بآن بدهد اتفاقا تادوسه



 دركرفته بود باعث شدكه تيراز روز نامه تاجند برابر باللا برود واس وري





وستون بحث وانتقاد براىجواب حاضراست دوماكفت مقصودم ايناست كه آن هقالات هخالف وموافت هردورا خود من فرستاده بودم وجون
 مديرروزنامه كه ازاين شاهكار استاد سود فراوان برده بود از دانستن حقيقت بسيار خوشحال شد وباكمال منت بهاى مقالات را جنانكه استاد ميخخواست تقدبيمرد .
تشخيص مالياتى
در زمانهاى ييش مامودين وصول ماليات بمرد بقالىمراجعه كرده از وى طبق تشخيص ماليه مبلغ سيصد هزارتومان ماليلات مطالبه كردند
 والى برد وكفت ازشر مامورين بشما يناه آورده ام وتا رفع ظلم سشود نميروم آخرجه كسى تشخيص دادهاستكه من سيصدهزار تومانماليات

 الا تشخيص مامورين روى حساب است مرد كةٌ احمق با بنجاه منريشو بشم خجالت نميكشى كه ميخواهى مال خزينهُ ملت را بخورى ؟ بير مرد بقال كفت نهخير تشخيص آنها غلط استودرست مانند تشخيص شماست
 والى از اين حرف بخنده افتاد و مرد بقال را از دادن مـاليات معافكرد .

تهديد
درروى يلى كه بجاى عبور يك درشـكه يستر نبود دو درشـكه از EYY

دوطرف بوسط بل رسيدند وامِتادند يـكى بديِكى كفت رفيت قدرى
 تا بشود توبرو تو كهديدى

اولى كفت :
آخر همكار بايد بهمكار كمك كند تو كه مسافرندارى خواهث ميكنم لجاجت را كنار بـذار و عقب برو . دومى كفت : نوكر آقايت سياهبودسفيدنبودفالن فلان شده خيال ميـكند من نو كرباباشمبمندستور ميدهد . اولى كفت دستورجيه اكر رفته بودى تاحالا تمام شده بود يس دوستى بحّهار ميخوره دومى جواب داد من دوستى سرم نميشود رفيت هم السـكناس است . درشكه حیى اولى كهوضع را حنين دبد بلند شد روى دو باإِستاد وشالات خودرا بلندكرد ونعرهكشيدكه ياللّ زودبركرد بخخدا اكر نروى
 درشكهچى دومى كه ازاين تهديد ترسيده بود عقب عقبرفت وراهراباز كرد تا اولى ردشود درضمن هرسيد : خوب رفيت راستش رابـكوباسبز على جه رفتارى كرده بودى ؟ اواى قام قاه خنديده جواب دور داو : هيج وتتى

ديدم اوعقب نميرود خودم درششكهام عقب بردم تااورد شود ! خيرخواهى و حمهاقت
مرفسور طبيعى دانى براى آزمايشهـاى علمى خود بآزمايسشكالمى كه درخارج شهر داشت بإياى بياده روان بود درنيمه راه كه مسافتى سر بالأى درييش بود مشاهده كرد شاكردنجارى بار سنگينى ميبردوسخت

برفسور يدرنك يـارى آنيدجاره شتافته بارثرا بمحلى كهرامشثن
 ندارد كه حلاينههه باررا بعهده يـكنفر واكذار ميكند .
 جادههميثره يكنفر احهت بيدامينود كه بارترا با توبمقصد برساند .


تاسف قا بل جبران
رهـذنر- خيلى متاسفم كهشماينطور
ازميخانه خارج ميشويد .

مــ اكر اكر خيلى متاسفى دوباره
بر كردم !

فرمان دكثر
 هابرد ـ دكتردستورداد مادردراطاق انتظار بنشيند وطفلر دا دراطاقبراى معاينه برد ويس ازاينتكه دل اورا معاينه كرد ضربان قلب را هم اهم باكوشى طبى معاينه نمود .
وقتى طفلك ازاطات معاينه بيرونآ مد مادرث يرسيدكه دكتر در اطاق معاينه جكار كرد ـ طفل جواب داد د ه هيجى، فقط بسينهامتلفن كرد ودستور دادكه ديـكر درد نكند : كافه قنادى همسايه
 كافه قنادى معروفى شده سفارش شيرينى وآب برتقالداد وبس ازاينکه EYฯ
 من برای شيرينىماى شما دلملك زدمبود وآم
 يآ برويمرا ببريد .
مدير كافه ديد با آدم بییبول كهـارى نميتواند بكند ولى ازاينكه اينطوربلانى بسر كافه قنادى همسايهاثي نيامده و نصيب او شده برز



 ديـكرى كه دور ازاينجا باشد بكنم ولى در كانه قنادى هدسايه نخورام
 شيرينى خوردمواوهم شرطكرده بود كه امروز يايم خدمت شما ورا وحالا دراين كنر وظيفهام را انجام دادم .

علت كف زدن
درتماشاخانهاى نمايش يمزه و خنـكى را نشان ميدادند . مردم
 در كوشه سالون يـنفر مرد موقر با كراوات مبـكى وكاه درن در نهايت ادب دست ميزد . رفيت بهلو دسغى اوبالاخره ازجا دررفته برخاثى كنان كفت آتـا كجاى اين نمايس لايت دست زدن است كه شما وسا اينقدر دست ميزنيد ء مردى كه دست ميزد روى ‘خودرا بركردانده هاسن داد : ميج جاى آى آن

خوب نيست، بسيار هم بيمزه استولى حون ايون بنده بلد نيستم سوت بزنم براى كسانيـكه سوت ميزدند دست ميزنم ! قدرت حافظه
شخصى با دوستان خود ازكمى حافظهُ خود شكايت ميكرد و


 زدم كه صبح يادم بيايد ; كاغذى راكه برانى بران برادرم نوشتهام در صر صندو




كيرنده را روى باكت بنويسم !
هوست روباه

 ميكرد ـ خانم كفت بنظرم ميخوامى من إين بوست روباه را تاآخر عمر داشته باشم ! شوهر جواب داد : جه مانعى دارد، خود دو روباه هم آنرا تا روزى كه مرد بتن داشت !
در باشعاه رانندتّان
دربوفهٌ باشكاه بين دونغر كهسريكميز بودند صحبت شروع شد و طبعأبموضوعراندكى كثيد.يكىازآنهاكنت:من تاكنونهمزار كيلومتر

 ET

كِلومتر باطياره طى كردمام وحتى يككربهمم زير نكردهام. لباس كهنه
 دهوب)مراجعهكرد وكفت، شلوار، بالتو ورخت كهنه ميخرم. آقاكهورب
 خريدهامهکرخانه شمازتمجب ميـكنم كششماكت كهنهاخود راجهميكنيدء


ترس از زن
خانم زيبائى تاكسى را صدا زد و تاكسى ايستاد . نزديك شد و



 جشهايم راكورميكند !
طلبكار و زن
مردى كه از دست ولخرجى زنش بننك آمده بود برانى دوستى

 جرا جلو زنت را نميكيرى ؟ جراكذاشنها قرض بالا بياورد ء مرد سرى تكان داد وكفت : تو زا زن را را نميشناسىى...
 Er

ديوانگى
نـكبانتيمارستانىدربين راه به بيرمرد دهقانى برخورد . باو كفت من درتمقيب ديوانهاث هستم ،آيا شما اورا سرراه خود نديدهابد
 نكهبانكفت : مرديستكوتاه قد ، ولاغراندامكه عץاكيلو وزن دارد . مرد دمقان لحظهاى چِند با كهال تمجب بنكـكبان تيمارستان نـكريسةه سس كفت : - جـكونه يك آدم كوتاه قد ولاغر ممكن است \& داشته باشد ؟
نكهبان كغت: تهجبى ندارد ،من كهبشما كغتماين آدم ديوانهاست !
نسبت مساوى
مردى وارد رستوران شده صورت غذاراديد وييشخلمت را صدا
كرد ودستورداد برايش يككتلتكبك ياورد .

بيشخدمت رفت و بعد ازمدتى بر كثت وظرفكتلت را جلو او
 ازهميزكتلت ماى معهولى كوشت كاواست
دوباره بيشخدمت را صدازد و كفت من كتلتك كبك خواستماينـك
 هميشهبنجاه درصد ازهر كدامرا مخلوطميكنيم . مشترى برسيد : خوب، اما جطورمى فهميدكه نسبت هردومساوى است ؟ ييشخلمت جـواب داد : خيلى ساده است ، ما هـروقت يك كاو ميكشيم يككبك هم سرميبريم : Err

نماز باكفش
دزدى كه درمسجدكفش نماز گزاران را مير بود در كوشهُ مسجد


 براذرنهاز باكيوه درست نيست وبهتراست نمازت را اعاده جواب داد : منخود بهترميدانم, ولى اكرنماز ندارم اقاقلا كيوه دارم ! حكايت خنده دار
ايرج وفيروز بأهم آرام و خاموث كردش ميكردند ناكهان ايرج

 خودم حكايتهاى خندمدارميكفتم ، اتفاقاً الان براى خو خودم حكا

مضخكىنقل كردم كه تاكنون نشنيده بودم ! بر ناردثاو وعكاس

 وسس اورا باطاقخويش دعوت كرد. عكاى وقتى وارد اطاق شد شاورا ديدكه برهنه ولخت مادرزاد در كنارى ايستاده و لباسهاى خـودو را در
 تعجب شد وخودش را باخت .
 اكرعكس مرا ميخوامى اينمن هستم واكرعـكس لباسهاى مرا ميخواهى درآن كوشه كذاشتهام ! $\varepsilon \upharpoonright \varepsilon$

مال ويسرش
حاكمشرملانصر الدين ، تازه عوضشدهمبود وخاكم جديدبديدار ملا مايل بود بمالنصرالدين خبر دادندكه فلان ساعت حاكم منتظر تو است كهبإسرتبدارالحكومهبرويد ملادرساعتمقر بإسر بدارارالحكومه

 بركرديد . هلارفت وديكرنيامد .
ساعتى بعد مأمور حاكم بخانه ملا آمد و كفت جرا نيامدى ملا ملا كفت دربان بمادستورداد من وبسرم لبالسايمانرا عوض كنيم ولى ورجه كوشث كردم ديدم لباس يسرم بتن من نهيرود و جون نتوانستيم عوض كنيم نيامدم
سخخان بيموقع جلوى طفل
يكروز بزر كها يـش بحها ازكل نهادن برسرقبر مردكان صحبت



مرد : نینى ارسيد :
بدرجان مم خوامد مرد ؟ مادر كفت : آرى ممه بالاخره خوامند


 منزل وجعب مربارا بمن بدهى.

Ero

متصر كيست
شبى دزدان خر ملانصرالدين را از طويله دزديدند صبحكه ملا درجستجوى آن بر آمددوستانشكرد اوجمعشده هريك بنوعى:ملامتش ميكردند يكى. گفت جرا شب در طويله را قفل نـكردى كه دزد نـو نتواند
 را نفهى . ديكرى كفت بايدبيشترمواظبت ميكردى .... بالاخره ملابتنك
 منا-س تودزد بكلى تراين معامله بیىتقصيراست ! در:هوانخانها
مشترى ــآقاخواهن ميكنم بـكوئيد جه خوراكهائىداريد ؛ كارسون - هـه جيز ازقيل كتلت ...
مشترى - بسيارخوب يك ظرفكتلت بياوريد .
كارسون ـ آقا كتلت چند نوع موجود است برّ برمائيد كدام را
ميل داريد .
مشترى ـ بـكوئيد بيينم جند قسم داريد ؟
كارسون _كتلت دسته دار ـكتلت بیى



كتلت بىذبان زيرا من حوصلهُ يرحرفىرا ندارم . دريغ ازجوانى
ميكويند ملانصر الذين روزى خواست سواراسبىشود ونتوانست

آنوقتآهى كشيد و كفت افسوس ازجوانى . بعد اطراف خودودر را نكا. كرد ديدكسى نيست ودردنبال حرف خود كنت : اما خودمانيمدرجوانى
"م حجزى نبوديم •

مظنه بازار


ماذر بزر ك ـ هوشنك جون بيا ماجت كنم ، يكتومـان بهت ميدم.
هوشنانك - نميخواهم ، بـرای فلوس'وروغنجراغدوتومان كرفتم، براى مأج تويكتومان بكيرم ؟!
صبر خدائى
شبى يكى ازاولاداسر ائل بخواب ديدكه او هم بكـوه طور رنـي


 قيمت يك بول سياه .
يس كفت خدايا حالأ كه نظرتوابينقدرعالىاست بس يك بول سبا
بمن عطا كن . ندا رسيد توهم يكدققه صبركن : ذوق وابتكار

 آيا شما دشنیى را همكشتهايد ء زخهى كفت : بلى خانم . برسيد باكدام Ery

دست كفت بادستراستم .
 رفت وسؤال خودرا تكرار كرد. مريض كفت خانم من بيشترازصدوشمهن



خودرا جلو آورده كفت : بادندانهايم !
دروغ رسوا ميكند
راديو انگلستان ازدرياسالارمثهورى خواهن كرد نطو نطتىدروراديو بكند اما چون آن درياسالاروقتنداشت صفحهایى ازنطقش بر كردندكه
 ديدندكه طورى وانمود كنندكه خود درد درياسالارم

وموضوع صفخه را كسى نغهمد . بدينجهت ابتدا كوينده راديو كفت : • اكنون درياسالار . . . را




 شدهبود متصدى صفحه فورأصفخه را برداشت وران ومردم قضيه را فهميدنده سر كهٔ هذت ساله
شخصى نزد ملانصرالدين رفته ازاو برسيد : ميكويند شهاسر كه


بر كس بدهمكه يكماهم نمى ماند تاجه رسد بهمغت سالل .
تربه وثتر

 نعبيخواب رفته كنت جنين خوابى ديدهام وخيلى تعجب ميكـم لابدتعبير عجبيى دارد :
 ديده بودى كه شترى روى سر كربهاى نشسته وكربه هميج اعتناى باو
 سخنان مستانه
مستى بس از خوردن مشروب و غذاى فراوان در كوشه خيان ريان استغراغ كرده و نبهه هوشبار افتاده بود كربهاى مـ مر رسيده و و مشغول بو

 مست جواب داد : آقاى باسبان ، عرت را المر ازمغازه قارابط وكتلت هارا در مغازة خاجاطورخوردم ، همهاثڤفكرميكنم بيينم كه اين كربهرا كجا خوردمام !
من تول نميخور
 دستكيِه را كرفته بود وبا دست دبكر بطرى عرق را • بليط فـرورث
 gra

مست كفت كمى صبر كن نمى يينى هر دو دستم كير الست؟ بلبط فورش كفت بطرى را بدن بدهيد نكهدارم و يـولتان را بدهيد مستكفت بطرى ؟ نه داداش هن كول نمينوروم بطرى را خودم كرفنهام توستكيرْرا نكهدار !

وصول مطاببات
بالاخره بدهكار بد بده وعده́ فردا داده بود و طلبكلر مأيوس اميدوار بوصول طلب خود شده صبح روز بعد بسراغ بدهكارخود رنت

 بود نمود وكغت مىيينيدكه ميخواهم آنهارا بكارم طلبكار بيحاره مبهوت
 كثت خار كازعقلانىباشدطلبكارخندهاى كرد و كفتمـكرنميدانى خارها بِاز كشثتن رشد ميكند وتنمتى ازراه را ميكِيرد .
 خواهد بود .
ـ مـككنست روزى هم كله كوسغندى از اينجا عبور كند آنـوقت مجبورند ازروى اينخارها بيرند .
ـ خوبآ نوقت جه فايبهاى دارد وبحساب ما حه مه مربوطست .

 بشهبا را جمع كرده ميريسيم و نخ آنرا ببلزار برده ميفروشيم وآنوقت طلب شما ، شما آقاى بیصبروْ そ.

طلبكاريتچارهكه عصبانتشش بحدكمال رسيلهبود ازاين نتشه عجيب
بهنده افتاد .
بدهكار آهسنه نكاه بيروزمندانهُ خود را بجانب او بركردانيد و كفت، البته وتتى مى ينى طلبت وصول شده است بايد مم بخندى و خوشحال باشى !
قول وقرارمحكمم
شخصى ازدوست خود يك راديو خريد بمبلغ دويستتومان وصد تومانآ نرا نغدأداد و كفت صدتومانهمقبولدارم و بعد|ُميدهمغروشندوهم
 كرد وخريدار كفت قبولاست بعداًميدهم تايكروزفروشنفه راديواوقاوناتن
 مكرجه قولِي دادهامكفت خودت كنتى صد تومان مم قبول دوارم و بعداً ميدهم وحال آنكه تاكنون ندادما خريدار كفت : فرمايش شها صحيح است تاكنون اندا ندادهامام ولىمن
 حارم وبعداً خوامر داد !
زلف Tٓلآرسن
زنى شصت وبكساله زلغهاى خودرا آلاكارسن كرد • موقىى آلـا


 داد : حالا يِرمرد شدهاى ؛

زندتى دانشمندان

 باحسرت بكتابها نكاهكرد وبصاحب بنگاهكفت ： آقا ، خواهش ميكنم يكى ازاين كتابهارا بفروشيد وبولشرا بابياك درشكهحى بدهيد تاباقى را بمنزل من برساند ． صرفه جو
 ميكرد وميكفت：كسى اعلان كرده بود كه هر تجارتخانهاى كه بيستر بالـ －براى او بفرستد وسيللى＇ى بآنتجارتخانه خواهد ورد داد و اوراق و اسنادث را بخو بى بتواند نصغكند ．شنونده با اشتياق تمام
 فرستادم • برسيد خوب براى تو جه فرستاد ء بازر كان كفت ：يكّ دانه فيجى 1
ديوار تّورستان
نيكو كاران دهستانى براى كشيدن ديوار دور گورستان ده اع اعانه جمع ميكردند • ظريفى كفت ：حاجت بديوارنيست جها Tنانـكه دراينجا ساكنند نميتوانند از اينجا خارج شوند و آنانـكه اينجا ساكن نيستند هيجوقت ميل ندارند اينجا يـيايند يس ديوارجه ضرورت دارد ؟ سرمثق
مردىزن سيدىداشتكه بيرشدهبود وخواست زنى ديـر بـر بـيرد زن مطلع شد و كفتآخزَ جرا ازامير المؤمنين على（ع）ياد نميكيرى كه

تافاطهه را داشت ديـكرز نى نـكرفتآخرمنهم ازاولاد فاطههام•مردجواب داد : اى خانم تو حرا الزحضرت فاطمه (ع) ياد نـكـرفتى وانى
 وحالا هفتادساله شده وهنوز وفات نكردمايد • P P


"حون اكر كذاشتيد وبايتان كثيف شد ما مسئول نيستيم ! "
آخرين كلام
شخصى بجرم آدمكشیمحكوم باعدامشدهبودموقعى طناب داررا بِكردنش ييندازند نمايندهُ دادستان باو كفت : حالا اكرقبل از اعدام حرفى دارى بـكو : محكومكفت : بله آقاى قاضى ميخواستم
 مرتكب جنايتى نشوم :
داغ عزيز

روزى مردى در كورستان بروى كورى افتاده بود و زار زاركريه
 كه در كنارى ايستاده ومواظبناله وزارى او بود دل براحوالشبسوخت
 باشها جهنسبى داشته كه اينقدرازنقداناو متأسف هستيد ء ه ه مرد كريان كفت : مر كه بود بامردنش مرا بدبخت وبيحارهكرد • برسيد آخرجه
 $\varepsilon \varepsilon r$

هِّجِكدام ازاينها نبود ، اوشوهرقبلى زن من يِحّاره بود كه رفت و مرا كرفتاراين زن نمودوبدبخت انرد ا اتوبوس بازار
يكى ازمشموليز خدمت نظام براى فرار ازانجام وظيفه از ضهف
 بزشك مخصوص جشم نوشتهاى ازدور باو نشان داده كفت آنرا بخرا براند ولى.جوانك جشمهاى خودرا خيرهكرده كفت : كدام موشته ؟.. بزشك انكشم

 وى $ا$ ا از خدعت معاف دأشت • اتغاقاً جند شب بعد معين مرد جور جوان بسبنما رفته بود • پٍ ازنمايش قسمت :ول فيلم وقتيكه حراغها روشن
 بهيكديكر افتاد وهردو همديكر را شناختند جوانك بدوناينكه خود
 آقا، آيا ايناتوبوس مارا ببازارميبرد يامن عوضىسوارشدهام ؟؛

معنى خواب
زن ـ ديشبخ خواب ديدمكه توبرايم يك بالثوى يوست خريدهاى.
معنى اين خواب جيست !
شومر - معنيش اينستكه حقيقتاً خواب ديدهاى !
لباسبوستى



مرسال بـكـرتبه بوست خودرا عون ميكنند ا ما
بدر تا اينرا شنيد از جايش بريد و •0 ريال كف دست يسر خود كذاشت وكفت اينرا بكير بشرطى كـ درس امـروزت را بـرا مامانت تعريف نكنى .
نبوغ نويسنده
نويسندهُ يك شب موقعى كه ميخواست بخوابد صدالى ميو ميوى
 او نيامد ورفت كه بخوابد ولى بارديـكرجند دفعه صداى ميوميورا شنيد

 را بيدار كرده وكفت حقيقتأ درمن نبوغ وفناتلمى نهفته بود كه آأكنون


 خارج شد مرد قصابى كه درهمسابكى اومنزل داشت جلواو آمد


 كه براى او آوردهام بشهلميدهم كه اكرلطفأ كربهام را ديديد باوبدهيد ممنون ميشوم .
علت غيبت شوهر
ريس كلاتترى رو بخانمكرده كغت بالاخره كنتيد شوهرشها جند
と路

وقت است كه مغتودالاثر شده . خانم جواب داد يك هفته است درست از روزى فكرىكرد و كفت بسيارخوب شما فوراً بمنزل برويد وبمادرتان بكوئيد أـي هرجه زودتر بخانه خودش برود وآنوقت اكرروزديـكرشوهر روتان نيامد مراجهع كنبد تارسيدكى نمايم نبض مريض
ملاحسن مريض شده بود دو طبيب محله را فوراً برای عيادت او
 رسيدند ابتدا از ملاحسن خواستندكه زبانش را در بر ياورد بعد دوطبيب كه يكى اينطرف و ديكرى آنطرف رختخواب قرار كرفته بودند دست


 نوشتن نسخهٔ شدند دراين وقت ملاحسن نالهُ كرد وكفت : شما نبض مرا كه نـكرف:هايد ومعلوم شدكه اطباء حاذق نبضهم را عوضى زير لحافكرفته بودند .

## كآل انديشى

يكنفرخسيس براى رفتن بلب دريا بازنش دوبليط راهآمنيريد


 ما لب دريا توى آب خواميم رفت ومن ميدانم كه توشنا بلد نيستى اكر

خداى نكرده اتغاقى برايت بيفتد يول بليط تو بهدرخواهد رفت . درميدان كاه فروش ها
حسن برفيقث درميدان كامفروشها برخورد وبرسيد :
رفيت اينجا جه ميكنى § جواب داد داد آمدهام دوسه بار كاه بخرى .
 آذوقه زمستانش را تبيه كند.
كلفت خوب
اخيراً ميخواستيم كفتى استخدامك:يم ،كفتى بما معرفى كردندك
قدش بى اندازهكوتاه بود باو كنتيم قدتخيلى كوتا استا است جوابداد خدارا شكر ك:يد زير ا هروقتكه بحِهرا زمين ميزنم خطرش كمترخواهد بون بود . بايان

cesino.
rYo
rAY
ral
Elo
EY.
EYr
\&

ا 19
T T T T T Y T T
H
Tآ T T Y Y EY
عg
ryo


$r$ -
المهرمرب -
$Y \varepsilon$
rq
$r$.
$\varepsilon$ 。
$\varepsilon \varepsilon$
-9



ن اصول -
تla Xha - ro ria
(1-rq rYa
$T$
T -
TT . Y
dij; poT-r
*

$$
\text { T Tمخس:m - } 0
$$

ज ${ }^{11}$ جو
T - $T$

- 1
- 9
- 

10T - 11
T - IY
T - Ir
ا 1 - 1 , 10

- 17
- 1 - 1
- 11

| $d x i 0$ |  | dedo |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| YY\＆ | ｜Y Y | $7 Y$ | ｜PY |
| YYO | ｜او | 70 | 人 |
| YYI | اماله ط | 11 |  |
| Yrr | r | 11 | － |
| PrY | ع اجازه•هرضصى | Qr | ｜اسباب |
| YPA | ا اثر كاهرما | 1－1 | Y ا |
| Y\＆ | 7 | 111 | 1 1 نغبطاط |
| YOY | انهار عقيده | MY |  |
| roq | ｜A | $11 \varepsilon$ | －الككساندر دوها |
| Yてを | Q | 110 | انمانه حغو |
| YYY | （ ا 1 － | 111 | انت大اد از |
| YAY | 1 | Mr． | A |
| YAr | ｜iانكليـ， | 1Y9 | Q |
| Y ¢ | ｜اشْباه | 1r7 | （ 0 انصام بزر |
| $r$ •＊ | إندرز فيلموف ¢ | 10. | 1 |
| rio | －اعتقاد ¢ | 107 | 1 انشا 1 － |
| rin | 7 | 171 | اتومبيل سوارى |
| ryo |  | 170 | ع |
| rrr | A | 1Y1 | انتقام هكا |
| rre | Q | IYO | － 7 |
| $r$ ro | Q． | lya |  |
| roq | ا 1 | 1Ar | A ازدوإ فنى |
| ryr | از اهر ار طول ¢ | 1入を | Q اعترافات |
| PYて | مإ | 1人0 | ． |
| ryy | ع ا ع | 117 | 1 |
| rva | ه ار بابباهوش | 191 | امتعان |
| ra． | 7 | 191 | ｜ |
| ra． | اطط | 199 |  |
| rAY | A | $Y \cdot Y$ | انتغام ازلاغ |
| $\leq 1$. | ｜مبدوارى إيرانه | $Y \cdot O$ | 7 إستهداد دروغ |
| \＆10 | 1 1 （ 1 （ | YIV |  |
| \＆1V | 1 | YYY | ا 1 انومبيل بدله |
| \＆19 | اسب，Y | YYY | Q ابهتث |



| d>0 0 |  |  | dsein |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.0 | تنبل مست | 197 | $r \cdot r$ | بول | 170 |
| 1Y7 | ترسز ندانى | $\gamma$ | $r \cdot \lambda$ |  | 7 |
| 1r. | تانك | $\wedge$ | reo |  | $v$ |
| 121 | ترك عادت | 9 | rをq | بول هالر | $\wedge$ |
| 101 | تتليد كور كورانها |  | rod | بدرراستكا | 9 |
| 105 | تلافى | 1 | roq | ينهان كارى | IV. |
| 17. | تلفن | $Y$ | ryl | بدر شهـهـ با بر | 1 |
| 171 | تغتغغواب | $r$ | 「99 | بادشاه منهف | $Y$ |
| Y-1 | تّور لنك | $\varepsilon$ | $\varepsilon \cdot \gamma$ | بـر بلغار | $r$ |
| Y1. | تمركز بـاد | 0 | $\varepsilon \cdot 1$ | يـر يادغر بانتر | $\varepsilon$ |
| YIY | تغاوت جنس | 7 | $\varepsilon Y r$ | برو باكاند | $\bigcirc$ |
| Y1^ | تدير بير | V | $\varepsilon r 1$ | بوست روباء | 7 |
| YY. | تغيه دا نشوند | $\wedge$ |  | 0 |  |
| YYY | 'وضبغات نیا | 9 |  | 3 |  |
| Y\&1 | تملمه شنا | Y. | 1. | تعرين | Y |
| YTr | تعر | $!$ | 11 | تغر يظا | $\lambda$ |
| YYo | تدير بـكال | $Y$ | $1 \varepsilon$ | تازه عروس وسو T- | 9 |
| YYA | تذكر لازم | $r$ | $1 \varepsilon$ | توصيه ومهر فـى | 11. |
| Y9. | تبرهك و تأسف | $\varepsilon$ | Yr | تقاناى مرخهى | 1 |
| r9. | تازه رنك | 0 | $Y \varepsilon$ | ترس از | $Y$ |
| ral | تلافى ا-سان | 7 | $r 7$ | تكامل توانِ | $r$ |
| Y90 | تبلِغ براى تبلمغ | V | rd |  | $\varepsilon$ |
| Y90 | تركّبات غنا | $\wedge$ | $\varepsilon r$ | تلغن انكلبهى | - |
| Y97 | تلغن تجارتى | 9 | - $Y$ | تنهيلات دوست | 7 |
| $r \cdot r$ | تمـك | rr. | 7 . | نماغاهي هنر مند | . $V$ |
| YIY | تسب\% | 1 | 71 | تغاوت | $\wedge$ |
| rre | ثازه و هیبیى | $r$ | 79 |  | 9 |
| ryr | تهعهاتات هر | $r$ | 79 | تردسنىدزد | 19. |
| rY\& | تلكراف متو | $\varepsilon$ | Ar | تارينّ واتمى | 1 |
| rry | تمغيب | - | AY | "تابلاو تِّتى | $r$ |
| rrr | تماشاهِ با با هو | 7 | 91 | تلافى نيـكى | $r$ |
| rri | تهكك نويهند | $Y$ | 99 | تابر مرفّها | $\varepsilon$ |
| r\&Y | توميه مهنوع | $\wedge$ | $1 \cdot \varepsilon$ | تّهم مرغ تاهر | - |


dand

| $\begin{aligned} & \text { rYy } \\ & \text { rYE } \end{aligned}$ | rrr |  | C |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| rıa |  | $r$. | ق با منترى است |
| rar | عادثه اتو مبيل | ry |  |
| ras | － 7 | \＆ 7 | سادت همكارى |
| $\varepsilon \cdot 1$ | هرف راست | V1 |  |
| と・१ | － | AT | بلكّ امعفهانى |
| を1r |  | 10 | ك |
| を1r | －rr． | I－Y | سابر باريك |
| \＆r£ | － | Irr | عاضر جوابابى يـهو اد |
| を「を | －Y | Iry |  |
|  | $\dot{\sim}$ | 1rq | － |
| 1 | r | 1を1 |  |
| 17 | خلة انرّ | 1\＆V | $\dot{\sim}$ |
|  | خط آفاى | 100 | بلا تجار ته |
| 10 yo | خو \％ | iv． | － |
| ro |  | 19. | － |
| ri |  | 197 | － |
| or | －${ }^{\text {－}}$ | Y17 | S |
| $7{ }^{\text {r }}$ | ， | Yro | كا |
| 91 | ｜ | P7． | 寿 |
| $1 \cdot r$ | خهارا شـبك | rro | صرك زدناهبى |
| $1 \cdot 1$ | خ $\quad$ \％ | ral |  |
| $1 \cdot 9$ | \％ | YAA |  |
| 11. | － | roy | C C |
| 110 | 1 | rpr |  |
| 117 |  | Pri |  |
| 170 | U1 4 | Pri | .ان بهدبـ |
| Ivy | 500 | pry |  |
| 14＊ | 阳． | P早 | ك |
| H．$\varepsilon$ | غبر هانى كهور | roy | هدبـن و انبار |
| Y－A | خـ | rir | واله فباله |

صفته

arin
 ذ


$$
2
$$

ro رباكارى ودورنـى


\& 1 ر رتابت دو مهكار
or

YY رمت قلب 1


## 4xic








| detine |  | dsed |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| or | ， | r．A |  | var |
| or | －$r$ | rry | كرو هبان زيرك | $\varepsilon$ |
| 0\＆ | ¢ | rrs | كدانّى و بيكا | $\bigcirc$ |
| OY | － | rya |  | 7 |
| $7 \varepsilon$ | － 7 | r7\％ |  | Y |
| 77 | مك．$\quad$ ¢ | r7o | كردنبند فـهنى | $\wedge$ |
| Yq | 人 | rגr | كاهى ازاو | 9 |
| $\wedge 1$ | مهل مناسه | $\varepsilon \cdot 1$ | كر بك وكهس | va． |
| $\wedge$ 人 | －¢٪． | $\varepsilon r 9$ | كربه و شٌ | 1 |
| 17 | مزا |  | $j$ |  |
| 9. | موضr |  |  |  |
| 11 | － | OA | pas | $r$ |
| l1v | －\＆ | $\wedge$－ | لطيغنه بر نار دهناو | $\varepsilon$ |
| 119 | هزد | 人 | لفات مستمهل | － |
| IY1 | ¢ 7 | Mr | لكنت زان |  |
| IYI |  | rr． | لـك |  |
| 1ro | میراث إخلا | req | （1） |  |
| 1\＆へ | \％ | ro． |  | 9 |
| 1を9 |  | \＆rr | （1） |  |
| 10\％ | \ |  | لماس بو ستى | 1 |
| 109 | －Y | と 2 ¢ | باس بوسـى | 1 |
| 177 | مصّورّ |  | $\theta$ |  |
| 1Y． |  |  |  |  |
| IYY | －مغ | $r$ | هعاد لة كنك كارى | $Y$ |
| IVY | 7 | Ir | هيز كانه | $r$ |
| 1Y\＆ | مستى نو كـ | 18 | رمامله قـسطى | $\varepsilon$ |
| 1Y0 | － | Y | هرغتصر نويسى |  |
| 1v7 | 9 1 عستشرت | YY | عغ بـكِّ | マ |
| 191 | － | Yo | لـهْنِ باتِ | r |
| $19 \varepsilon$ | ما | rq | ونّى دلسوز | $\wedge$ |
| 199 | \＆ | $r v$ |  | 9 |
| $Y \cdot \cdot$ | ر | $\varepsilon$. | مهلو مات عر بر بـ | 人1． |
| Y－r | ع عنسغ ما | と0 | مللك اصفها | 1 |


| d＞in |  | 4000 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | A | Y． 7 | هانع بزرك | 入を0 |
| ror |  | Y．7 | مرك خر وهروسىكه | 7 |
| 「71 |  | Y1E | مارك كار نا | V |
| rir | 1 | Y19 | كررمكر | $\lambda$ |
| r7o |  | YY7 | －ملاقات فير منتطر | 9 |
| rv7 | مرمى متهكم | rri | － | AO． |
| pra | ع م ع | rre | هـهـى عباس | 1 |
| rar | ＊ | YrA | － | $Y$ |
| rat | ¢ 7 | 「£ |  | $r$ |
| r ${ }^{\text {ct }}$ | مـتّرى ودوافرو | YO． | مبهون هعلد | $\varepsilon$ |
| 「AO | － | YOO | ايهارى | － |
| rAY | 9 | YOA | ههر مادرى | 7 |
| ral | AQ． | Y71 | هاد له هـا | Y |
| rao | هتْرى سك | r7r | هرك بكر | $\wedge$ |
| を10 | －$Y$ | Y77 | مرّ | 9 |
| と1入 | －$\quad$ r | YYI |  | A7． |
| と19 | م r rema | YYY | تلك T | 1 |
|  | مسنله مساب | YYY |  | $Y$ |
| \＆ro | 7 | PYq | －ميزان العرار | $r$ |
| $\varepsilon r q$ | متصر كبــت ا V | Y9\％ | منعق استادى | $\varepsilon$ |
| $\varepsilon r v$ | A | rar | وتّ اصتراهت | － |
| \＆rワ | ص 1 | YYE | （1） | 7 |
| をと「 | 9 • | Y9A | ما هم Fمسينطور | Y |
| を纪 | 1 | $r \cdot \varepsilon$ | متلك فرا نسوى | $\wedge$ |
| をと7 | ا $\mathrm{l}^{\mathrm{T}_{\sim}} \quad Y$ | $r \cdot q$ | هثّ دوبلون | 9 |
|  |  | P．t |  | $\lambda r$ ． |
|  |  | PIA | لّ | 1 |
| IF | ن r | Pri | مودكانى | $Y$ |
| $Y$ ¢ | ع نو كرز | rri | هاقات أستاد | $r$ |
| Y | ن | rry | لنّ هيوان | $\varepsilon$ |
| －\＆r | نهماه دبـك | rra | معاملات مكـكى | $\bigcirc$ |
| $\varepsilon r$ | نام T منك موسيةى | rを． | نابله با با كا | 7 |
| $\varepsilon \gamma$ | 人 | r\＆\＆ | ترجم با سواد | $\checkmark$ |



| $d x \dot{a}$ |  | dato |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| rr． | ¢9Y | r77 | ¢ 9．p |
| 「を7 | ه | \＆17 | ع ورزن ياسياست |
| rol | هدية صالـ： | $\varepsilon \varepsilon$－ | 0 |
| ror | － |  | 0 |
| rus |  |  |  |
| r91 |  | 9 | \％ |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | هنوز دير نهـهد | 10 |  |
|  | ＊ | 07 | هرمزان و عمر |
| \＆Y | ر）a | $7 \varepsilon$ |  |
|  | 15 | $9 r$ | － |
|  |  | 190 | 伍 |
| 11 | （ ا بك ．． | Irr | هواى هه آلو |
| 11 | 1 | l 1 Y | هr |
| rq |  | Y．• | هنر ييغهبرى |
| 1Y＾ | باد | reo | ¢ |
| 1人を | \＆ |  |  |
| 1＾Y |  | YO1 | د， 1 |
| 190 | بادبود شاعر | YOI | A Y |
| Yry | \％ | ry． | ＾ |
| YZO | ， 1 | Y 1 \＆ |  |
| r99 | ب\％ 9 | Y9． | 99． |
| ryr | －1． | 「1． | ها 1 |

