رضا كوپولو آمد پيش پدرش و از او پرسيد: بابا جون چرا
 „(اكتاب متاب«؟؟

 سواد مواد درست حسابى ندارند!!!


پیر آقا يعقوب كه از سربازى بر گَشته بود با اشتياق جلوى در منتظر ديدن خانوادهاش بود ولى وقتى كه پـ










عامل نكرانى
متخصص اعصاب رو به مريض: ببينم جانم مثلا
 مريض: حق ويزيت شما آقاى دكتر!

## عاشقانْ

## ت=

قبل از ازدواج : خوابيدن تا لنَّ ظهر بعد از ازدواج : بيدار شدن زوودتر از خور شيد نتيجه اخلاقى : سحر خيز شدن

قبل از از ازوواج : رفتن به سفر بى اجازه بعد از ازدواج : رقتن به حياط با اجازه نتيجه اخلاقى : معتبر شدن

قبل از ازدواج : خوردن بهترين غذاها بى منت بعد از ازدواج : خوردن غذداهاى سوخته با ما منت نتيجه اخلاقى : تقويت معده

قبل از ازدواج : استراحت مطلق بیى جر و بحث بعد از ازدواج : كار كردن در شرايط سخت نتيجه اخلاقى : ورزيده شدن

قبل از ازدواج : گَرفتن پول توجيبى از پا پا بعد از ازدواج : دادن كل حقوق به خانوم نتيجه اخلاقى : مستقل شدن

قبل از ازدواج : رفتن به سفرهاى هفتگى بعد از ازدواج : در حسرت رفتن به ها هارك سر كوحه نتيجه اخلاقى : امنيت كامل

قبل از ازدواج : ايستادن در صف سينما و استخر بعد از ازدواج : ايستادن در صف شا شير و گَوشت نتيجه اخلاقى : أموزش ايستادكَى

قبل از ازدواج : ديد و بازديد از اماكن تفريحى
بعد از ازدواج : سر زدن به فاميل خانوم
نتيجه اخلاقى : صله رحم
قبل از ازدواج : آموزش گَيتار و سنتور و غيره
عـد از ازدواج : آموزش بحّه دارى و و شستن ظرف
نتيجه اخلاقى : همدردى با مردها


دلخورى
معله: بيينم كريمى تو چرا تو نوشتن انشا از پِدرت كمى نمى كيرى؟ دانش أموز: أقا اجازه آخه
 معله: از دست من، براى هِّ؟؟ دانش أموز: آخه شما هـتئ قبل به انشائى كه كلى روش كار كرده بود هشت داديد !!!

## جريمه

معلم علوم به شاكَرد : براى فردا از روى اين درس +1 بار مینويسى! روز بعد، معلم: باقرى مكَه من نكفتم ده بار بنويس! تو هرا شش بار نوشتى؟ شائرد: أقا اجازه، آخه بدبختى اينجاست كه ما رياضى مون هم ضعيف است!!!

