## عَموم



براى عموم آزاد است!؛

نهايت ادب
دكتر: „بفرماييد بيمارى شما چیيست؟" بيمار: (هرچه شما صلاح بدانيد.)

## در كلاس فيزيك

دبير فيزيك：راگگر بخواهيم ساختمانى را سيمكشى كنيم و لامپهای اتاق را بهطور انشعابى ببنديم، چهـ

مى كنيم؟؟ دانش آموز：（اجازه آقا！سيمكش مىآوريم．＂）
 باشند، براى ما بفرستيد تا با نام يا بخشى از از شمارهى خار خودتان در مجله چراپ شود．به بهترين پيام كوتاه، جوايز ارزندهای تعلق خواهد كرفت．

وقتى كه تو به دنيا اومدى، با اينكه هوا آفتابى بود،
 به خاطر اينكه يكى از اونا كم شده بود، داشتن كريه


اگه يه روز شاد بودى، آروم بخند تا غم بيدار نشه و



زندگى، انتظار است؛ مرگَ اجبار است؛ عشق يكـبار
 رفتمן، تو يادم كن．اكر ماندمّ، به مهر خود شادم كن．
（०919000 QV9०）
مىگويند شيشهها بىاحساسند؛ اما وقتى كه روى شيشهى بخاركرفته نوشتم »»دوستت دارها＞، بهآرامى

كريست．（كا（०）
اگَه كسى بهت كَفت：»اسكل＂، نار احت نشو．اسكل اسما پرندهى است بسيار زيبا كه تابستون دونه جمع مىكنه،


آبىتر از آنيم كه بیرنگگ بميريم．از شيشه نبوديم كه با سنگً بميريم．تقصير كسى نيست كه اينگونه غريبيم．شايد خدا خواست كه دلتنگً بميريم． （०१｜V००००।～१）

جيرجيرك به خرس گَت：» »دوستت دارم．، خرس گَفت： „االآن وقت خواب زمستونه، بعد صحبت مىكنيمر．خرس رفت خوابيد، ولى نمىدونست كه عمر جيرجيرك فقط رّروزه．（०१ا＾०००レ१へ१）

خواستم اسمتو بذارم كل، گَفتم پ夫مرده مىشی． بذارم بهار، كفتم خزان میشى خارمى خواستم بذارم خورشيد، كفتم ذوب مى خیى．بذارم ماري
 مىميرم．（ما）

زندگی، شهد گل است．اگَه زنبور زمان، آن را بخورد، آنچه میماند، عسل خاطرههاست． （०१اV०००१へへ内）

