




روش آثتى نابذير خود را ادامه ميدهند
 از وقايع و موقييت ما ما را كوششى براي
 اين روش آنان جنانكه ثاهن بونايما
 , وارائه روشهاى تازهتر احتمالى آنان

حضو رىمججلددر سياست (ور حاليكه در جبها مخالفين ميانهرو (و احزابى كا تنها جند روزى بها بيان


 ;رديده") دارند ، در جبهه ديترى اغلب از نسالان و مولتمردان 10 الها اخير هــتنا.جنبو جوش خاصو ميشود و تقاسهائى با هم داشثتكاند وحتى



 با هم داثتهاند و تا همين اواخر ازدششمنان

 نوع تصميمكيرى از طرف آنبا خواهن شد و آيا قصد آنان بحضورى مجد عرهه سياست است و آيا آنقر خوشباورند 5ه خيال مى كند از اين بابت شانسى هم ٪ارن

## درانتظاريك »شدت عمل استثنائى" در مبارزهبــا فيـاد

## ناروائى ها و لطمات تَنشتههنوز درمحاسبهاى دقيقتر مورددبر رسىو ارزيابى

 قرار نگرفته است تا تصميماتى Fر تفته شود كه مناسب بآن ضايعات باشل
 زياسى از مهالفين (یّ از آ آن روزها



 حادترى را موجب شود • هر جيند در اين اين




## ما همبستگى مطبوعاتى درنشر يات روزانهرا تائيلمى كنيم

جنانكه خوانند
 هأى انتظامىى، أعلام اعتصاب كردند و تاروز شنبه نويسند

 تائيد 6 هم ممباشلو اتم تا روز
 سانسور مطبوعاتى ) معنور ادواهيم بود وتنها با بايان اعتصاب ر الين نشريات ما هم بخخدمت مطبوعاتى خود ادامه خواهيمدداد.

1, جهت سوداى تشكيل احزاب تازماى دارند

## شلات عمل استثنائى

از نظر مرحم مبارزه بU فـاد شايد در
 نتكهداشتن فاسدان تلقى ميشود وازقاطعيت هسه جانبهای برخور ردار نيست ونامنستكير شدكان را در حد فـا فـانى كا تصوير تلخش , را بوضوح ديسه و با كوشت و يوست خون حص كرراند ، نيست . كارشناسانقضانيانى







 ميداند بِ خانواله و ثروتشان بكشور هاى خـارج 5ريختهانداند
 را در اين زمينه قابل بيش بينى ميداندا





امكانات قانون اساسهى


 , كـ





تاوانتز اف

با كا كنشتن حوادث شهريور مال و و اد 40 اعتصابات و الغتشاشات و تظاهر ات ،تصور
 حاكميت بركزيد يمان احزاب -ايراننوينو رستاخيز ، حكومت سيز انده ساكهمويداونولت بعد از آن - تاوان كزافرا

 بردبارانه تحمل كردند و بالانره
 با اينغهه جنان مينمايد كا ناروائى , دقيقتر مورد بررسى و ارزيابى قرار
 مناسب با آن ضايعا تباشد و اين احتمالا رم آينله هضاى سياسى و اجتماعى اير ان را باز هم آسيب ينير ميسازد سوداى تازه

در ستكاه حكومت هنوز افر امىبعنوان تقميي كيرننه وجود نارند كا باسباجت عقايد مردود خود را را دنبال ميكنيا ور ون بر آن اصرار دارنس و تنها يك نوع

 شثه است - ضرورى ميدانند و بنهان
 رستاخيز بـ كونهاى ديكر فاليت خود , ال ال مر كيرند اين ملد اغلب تكنوكرات هاي تحميل الى
 فالين هاحبان افكار كمونيستى بوحهاند كه با ككيه بر تجربيات روشهاى شناخت
 سوسياليستى ) روى عقايد خود برایاداداهـ حكومتد ايران امرارميورزنندو بهمين

از تحريم تنباكو تادر Tمد هنگفتنفت
 توسط دو لتهابراىتحكيمقدرتخخودشانموردمصرفقرا ارنگيرد




شديد اختلاف طبةاتى، كرانى و و ورم بود
دكتر كامرانفرزان

## از:د دكتررحمتمصطفوى

## انسان،جاندارسياسى

داشته باثد دردى از او دوا نيشود زيرا براى اثياءر


 بايد تالثى بكنى مترامف با زبان آموزى نوز زاه، بهعبارتديكر
 مل(حظه هيكنيل كا اين "اتولد ناقصنبزبان)،|قوام ابتدائى جكونه تا ثا بايان عهر در حقيقت پانـانيته آنهـا





 بارم كره است آكاه ميشود ، از ماجر ای هيجان انگيز ـعثوب ليث صفار مطلع ميشود

 , رياضيات تولد مييابد, و كليبى مهجزهآنا براى طرع و,
 واثياءدنيا و حخوام وججونثان وحركتهايثان وامكاناتاتشان

 ;ندكى وجانداران , ال دزمىيابد آنجا بايد به يك خاصيت ديتر نوع انساناثاره شود و آن كوناكونى انسانيا است • اين سههز ار ميليون
 هزار ميليون موجود موناكونند واگر جمعيت كـرْ
 ميليون موجود كوناكون خواهند بود . انتشت نتارى

 اين كوناكونى مه در خطوط انتشت وجوداردارد






 را با كشفيات هون خيره ميكند، ولى از فْهم ودرك , 1) است، وديكرى جنان قآتاني مينويس 5

 ارسطو است كه تقسيه بندى علومش تنها راهنماى انـانها طِ قرون هتوالى الت، ديكرى شاكرش الـكندر دا الـكندريه ,1 ميـازد و تعليمات ارسطو قرونمتوالىدر آن حنظ ميشود ، و سومى بزار كه بـ به إبكندريه وارن ميشون * * * *

بيندازيم . اين تولاى جا جكونه انجام ميكيرد ؟ خليلى شادا، ، جامسه هم والدين وهم قابله اين تولمl است . هيراثى كه جامسه طى قرونمتمادى فراهم كرده است آنجا است وافراد به نوبه خود مى آينبن وطبق





 اجتماعيثان جندان دست وبا كير بيـت، جانداراناناجتماعى از نعيت جمع برخوردار ميئوند ويكديكر رادرزنندى بارى ميكنند . ولى زوابط حيو اناتاجتماعيكامامارمعينين


## است كه طبيعت به آنها داده است

وجه مشترك اين هر دو دو دته جانداران اينـت
آم همان كونه كه به دنيا میى آيند از دنيا هيروند.
 دنيا مىآيد و ومراحل ووقايع زندكيش كوجكتريـنـن
 به انسان كه ميرنيمه ، موضوع بكلى فرقميكنده
وطرحى مى بينيم نوين وبىنظير

ثريلا بترين وروشنترين تعريفى كه از از اطرح




 مى بايد كها اكر بخواهيم با عالم حيوانات مقايسهكنيم در حكم اينـت كا ما مكسى عقاب شود تولد هر انسان از مادر در حقيقت يك تولد







 مينامد ، براى بيان احتياجات خود و حالات تنسانى خود
 برادر و خو اهر و خويشان و دوتتاني، آيجاد رابطه ميكندن،
 در منزش نظاهم برقرارا ميشود براى دين دنيا ، فهمه


ابتدائى ، اهميت فوقالعاده اين ״"توند به زبان، رابخو بـي





 زبانى از , والمرش باد ميكيرد كه فقط جاوى احتياجات روزمره است ، آن هـ به شرطى كه زندى كـى روزمره رادر قبيله خودس بكني، واكِ او او را به جامهس بيشرفتهترى




آساب نميكرد ولى كوبا براى يارى اوسربازان كوبائى را فعالانه در نبرد ها

 داده بود.


 از اين منطقه ميكنرد. بنا براين اکكرشوروى كثور هاى كرانه إين منطقهرا




 دهند ، دليل منطقى اين سياست شوروىو كوبا اين است كه وقتى غرب كنترل
 شد كد يا منجر به تركِ آنها از آفريقاميكردد ويا تغييراساسيى در سيستم فكرى آنان بوجود خواهد آملـ كی در تتيجهاTآريقائيان هیتوانتل در سرزمينهايشان حا كميت مالى خود وا با بست آورند. با اين حال جنانكه كتتيه سياستشوروي و كوبا در افريقا ببون واكنش

 مخاممات اريتره و اتيوبى - م كـورداتتقاد شديد سازمانوحـت افوريقا وكثور هأى بيطرف (جهان سوم) قرار كـرفتهاست واين بيشترشوروي رانكرانمى كند
 بخصوص يك سوى هنا آنها از قدرتنهائى در اين قاره بخاطر اثر كذارى رز بهران خاورميانه عربى إست. .

 خواهد خورد. با اين تاكيّ كم كاستروحانر نيست تا جنكجويان كوبائى عليه

استقالال طبان إرنتره وارد نبرد شوند.

 باتِيت، و ديكىى (اناسيوناليست، S 5 ,
 قلب خويش دارد - رها نيافته از آندرد - يكسره دجار التهابانى ديتسر شا كشور هالى رسته از زنجير التعمار كو اينكه هضور استعمار كران غربي را


 مورد هجوبمى از نو

 شوروى و كوبا


 لرخوردار نيست وبهمين دليل شوروىبا احتياط بيشترى " المال، مى كند وكوبا
 هض

 آنرا فلسفف حكومتى خود قرار دادماست. ميلانيم كد هم اكنـون استقاللط طلبان اريترمييثترين مناطق اين سرزمين

 اين توقع را در آنها بوجون آورده تآدر بورد (اريتره، ودركيرى بااستقالال

 , اين خون آغاز مشكالى استكاكاكر شوروى را در ترديد باقى ميكنارد ولى براى كوبا - با توجه به نو اني 5) جاي جورن و جا :

 شوروى است 5


GSjTdتحس




 رسيله است ،وديعر زوالى در بيش نيست، ابديت يعنى او و كارها وا و يادنامهايش.




 جدالهاست
 و فصل بندى آزادى است

از : رضا مرزبان











 او را دنبال ميكند .
مفاهيم اجتماعى ، هيج يك مجردو جدا از كالبد جامعه نيستند ؛




 جريان داشثه است ، آزادى ، آكر در بيان و درمتن اوراق و اسنادرسمىيينالمللى ، بر مبناى عقايد متفكران دو قرن اخير تّنوين و فصل بندى قابلقوبلى بـ مورت
 بشر • ميثاق بينالمللى حقوق منى ، مصيوبات كلـى
 منوز در همل آرزويى دور از سترس بشماز میا آيد.



 مانهب


 مصلحت و رهبرى آنان , را كردن بكندارند، و در راهمي


 نيات و باورها بغاتد , جارى شون ، بـآنكه آزانى تحقى بيدا كند .. و زمان هجنين جريانى آثكار


آزادىاختيار واستقلالد نظاماسمثمار كر، تازهنرين شكل ارائه نامر ئى برد
 .ارد . .

 اججـاد بيشروان و غيرتمندان جوامع يبشين استـوار




 آزالى نيروى كار ، از بردكى ، زمان مرازازي كنثته

 c , $\qquad$
$\qquad$ 1 1
 همحون هوا ، كه برای بال زال زن برنده لازم است،




 . . . . . . . آزادى جيـتُ اختيار و اسققلد آدمى، در .ارتباط محيط و ب
 مثارك است . .


ايكسر بازند نيـت . و بـ كا






 توانست ، باعبور ان بلمهاى آبهو فروشى آنرا السير
.
 دارد , نتط هو


 شر، هادر میكن , ديكر .




 1) بئر فرو







الغب ، خود بخود و ناشى از مركت نامزون و 'اثتيا. آميز جامهس يـيت ، بـلكه ست ما اراداد هارجى، تحميل بكندرى خوردن ، با تحميل جر كت ناموزون الث مـتقيم و قاطع دارد

 ناهوزونيهاى جوامع و هالمى و ترمز كنديه












 أ إ
 .

 4.

در كريهايهي


## 》اوويَّارشَى،حدودازادى خودراباجارى  مى كند، و عر ض خيابانها و طول بيادهروها انـا را بالاشه آدمها مى بوشاند

آخر وتايع را تر زمان ما ، با جاربابو و البوارارابه
 -واتومبيل است $\rightarrow$ با
 ما

 , انديث تك تك ما را زايل. آنكه بـ مـهد مهرود ، و آ آنه بـ بينها، مريك

 ،
 آها تباين و تناتضى نميابند . اكر روزى درمـهـها






乙 L





تحبيل عقيده واراه به ديعران آزاثى ينـيت،
يا اكز هـت : ? بواى آنا تعيرى ; ? ?




 , در حركت , , راه بيائى جامهس نيز وجود دارد




 ابي واقعيت تاني است

 اوليكارشى میاوناهu و نياز טاره .آزامى يك طرن،

 آزادى را با تُثق , نكارهاى خيره كنده ، روى









 بقيقه
 نياورد ؟! از همان ميهمانى (اظظهار محبت) ايشان
 هانىى ow هـ هم ادامه بيدا مى كند و " "جوان بهتر است خود را كنار بكشده بالاخره حاضر ميشوند كه نامزد جوانو زيبايش را("بخرند")



 بالاخره با يول از او " اخواهش)" كردند و دضايت داد و ميماند (ادختر جوان و زيبا"، 5 اه مىبايستى با ميليونها تومان جواهر و ويلا از الو "بلـها"ها
 رسيدند در حاليكه بيش از سيصل ميليون برايش
خرج برداشت.

 ولى آن جوان نميدانيه كباست. البته اتر تابها "هروئين" براى او جيزى باقى گذاشته باشد.

 و لا

 بخوزند و نه بخَوابند، شما را نميلانيم جها احساسى ر قبال اين مساله داريد.

## 

 ن جلوى جوخها آتشميفر ستادند وتيرباران مى كردندن تا باصطالاح جلوى " (فـناده) را بتَيرند ديديد كا
 رد حاليكه خود نمايشى از فساد بريا كره بودن در در

 يكشب جوانى تحصيل كرهن با نامزد جوان
و زيبايش بر حسب تصادف در كك ميهمانى شر كت مى كند و در اين ميهمانى يك " ادولتمرد بزرگّى)"




نه صد دل عاشق دختر جوان ميشود.
خوب وقتى ״ايشان" هيزى را ببسنلد و

## 鄢 

## لعنتخداورسولبر..

## 

 نابود شد و بيش از 10 هزار نفرى كه دراين قهر طببيعت جان خود را ان دست دادنان. هياهوى تبليغاتى »


 كد روى دانه هالى برنج قرار كرفته الست و بـا


 مائيم. با اين خصوصيات كا برا 10 حكومت مى مود و جز



 و عمقى مايه نمى وكيره، نه بيم در دلمان مى اندازن ونه ثادمان میدارد

لاجرم ، سخت است . هم از اينروست كددائما اهحكومتيان
 كه نكفته رييداست : مسترضيه
ثر اين هياهو ، در اين جنجال ، هر اين روزها
 سرگردانى Jا



 آى

 حكو متى را ظالثيم
مز كه دو ماه ربيش فرياد برداشتم نا آنهائيكدرا


 اين حداقل تعهدى بون كه برا واى

 اين قضيه است ؟ مهو شد , میتوان از اين سوراخ صدايى كرد و ور مسى میشنود
 صدايمان باز
 زياد مثكل نيـت
sgies s gemo: il
 هستيمكــه كسى بما نياموخت بـآزادى جكونهبايدروبروشا جطور احترامش 1 نگّداشت،حراستش كرد و قدرش دانست



 ار ابكاويم 5ا واقييت را ان لابالى هزاران دروغيبرون آ آ




جوانهاتى كه تد هـرّند









 بارى ، خوب كمفكر كنيم ثى بيبنيم مانسلزير



 - حزبى براى آهوزش ما نبود ،اكر بود تنهانامىازيازهزب







 شيـت , آزادیى دمكر'السينه كسى تحليلى دقيق به دستمان داده است ورا ونه تنسيرى بیغرض. در نطقهاى آتثين هميثه بيروز منهان مهقق و قفرمان وجان باخته و وطن برست قلمداد شـدهانداند


## به يك اندازه






قفسطا تمام شله هر شب ميروم ياهِه ميخورم به اقس هم ميگّويم اقنس جون ، سیسال حسابِارى


 بخورم．قال ميكند بكند، جيغ ميزثن بزند．．．گّيرم
 هالا خيالش ناراحت است ．خوب ، خق هم دارد． ميًّويد آم وقتى قرض دالرد نبايد بيست تومن
 المروزه ديگّر هولى نيست．بيست تومن يعنى در

 خوردم ينج تومن ．．．همه قيمتهاشرا بهلهيوار زهد

 يك نَ نان داشتم يك تومن، هانز كك كو كو داشتم＿5 كاشكلى نمى خوورادم－ميشود
 اهل الين حرفها نيست، شايل عوضم حساب كرمه §

 شانزه ．．شانزه وسه نوزه فردا كه رد ميشوم بايد به بارون بقويم ．．．البته كِكتومن قابلى ندارد ، ولى بايد كفت ．．．نه ديگر، اين حساب نودوتا هجارتاست ．．．الز ته هم حساب كنيم همين ميشود ．．．سه ويك ، چهار

 كي بود كفت بيست \＆عرض كردم نوزه ！！بـاز مي气ِيّ بيست ！آخر به جه حسابي بيست ؟ يعنى



نكر
－



بايان
（سكوت），－
－بارون ، حساب 6 ختدر شد －تشريف ميبرى، رئيس جان － حكومت نظامى نمانانه تا بر آيمه به خانها．．．
 تشريف آورديد ．．．قابلى ندارد، مومان ما باشيد． － ＝ ورس كو كو، يكّ نان ．．عرض شون 5 هو ．．．بيست تومن．الما بَتعارف عرض ميكنم．باشل دفعه ديگر حساب ميكنيم．
－ －مرسى، بازهم تشريف بياوريد．
－انشاء الله ．．．خدا حافظط شما بارون．

## ＊$\times$ 畨

－
 الا خودمانيم كاشكى رفته بوقم خانه．پانزه تومن از هول قسط هريد ورفت．كالغير ．．．بانزه هر بر ．．． كاشكى تعارف بارون را رد نكرى بودم ．．．．． بارون هم تعارف خشثكه ميكرد．اصلا صورت خوبى ندواشت بعل از مدتها رفتيم سراغش، بخّوريم و برويم．آر آن وقتها بود 5 ه خيلى ميرفتيم




 مير سل ، هم به قسط خارنه ．．． سنُك 5 ني نيست．دل دارد．سال و ماهیى يكوقت هونس ميكنل ．．．جطلور است صاف ويوست كنا راستش را بها اقس بگّويم：هوس كردم رفتمسر اغ بارون يك كِلاس بزنم، بغل دستى پإِه ميخورده دلم خواست．خوب، ياجه ميخوردند هوس كرّ مردى، كو كوچى؟ نه ، اصلانه．باز شروع ميكند ناله و و
 ناخوشى بيرون نميروم．قسط را ابسفردا ميلمم． پانزه تومن كسريش بالاخره از يك ائئى فراهم ميشود ．اما．．．أما انشاءاءالله آذز سال ديگر

## ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

## نرخ قانونى»＞شوه＜！

＂■ قربانى كرديد ايرج كالسرخى موزيسين，سابق راديو
 هزار تومانى درازش كردن اند درشاليكه با تفاميلى كه از سوء استفاده روسا و وزرا ورا و قـــنرتمندان

 رديف يكع نبود． كى الاز موزيسين هانى راديو ميكفت：يكى از مديران كارّروان بمن رجوع كرد و هاضر شد كه هِنجاه هز حج＂＊نـازن تا نام او را نر ليست كاروانداراران
 حج رفتم و با اينكه اطاقش مملو از آدم بود مرا فيى الفور و خصوصى پذيرفت و غز كُّاشت و محبت كرد．ديگّر قند تو دلم آب شده． بود كه كار آن مدير كاروان حتما كانما انجام مى كيره．

 دستم را كُرفت و طرف در اطاق آورد．آنرا باز

 م8م نيست 5 من من هنجاه هزار تومان كمتر از تــو




و كفت：لطف عالنى مستامبا 1

## جر ا هما ناراضى

وقتى مصحيتاز نارضايتى ميشود．تعجباينجلست源
 وقتى تعجب مارا ديد، كفت هیه فرق میى كند ازهر
 فروشنلها بورْ كرن باء عتومان سرمايهاش ．7 اتومان



＂ازور＂المارد．
كار بجائى زسيل كه حتى برای انجام „
خير＂هم بايد سر كيسه را شل كنى و＂باج سبيل＂
 ．．． برای اينكه شهرش دانشكانه داشته باشل، قسمتى از
 و و كا قسمت ديخر ，أم مجانى وا كنار مس كند كدبراى اساتيد اين دانشكده＂
 جوانان شهرش ثا آنجا كه ميتوانسته از مال خود
 ！ادارى و مسوولين شهرى دوره كردند و بالكي بأى بها


كَّشت تا اينقدر عذاب سر او هرنياورند． نكر مى كنيد مردم شهر او（كه جوانانانشان
 با شنيلن آنَّه بسر مرد هحترم شهرشان آورد0اند
 ناراضى باشنلـ


## هـتوجهى به حق ارتباط در  ابجدائىتـرينحقوقبشرىاست

روثهاى ارتباطى در هر دوره متناسببا ثرايطـ
 بـ ارتباط ثكل مى مداد و هم اكنون مسرنترين دستكاهمهاى
 ارنباط يارى میى المد
 ليكن بنياد و رسالت فرايند ارتباطى ، بر بايه همان بياز
 آزادانه خو الستهها ، اميال و ديدكا
 ريعـر در كنُّته محدوديت روثهاى ايجاد ارتباط ، اين

 سهولت ايجاد ارتباط ، سبب شد تا وجود اين حق انسانى هرجه بيشتر آشكار شون و نظاهلاهاى الطاعاناتى و ارتباطى


هيدايشتكنولوڭىنوين ارتباطى از ديدكا. يونسكو ، سال J الز - يعنى تارينانجام



 كارشنانان بيش بينى كرداناند كد بيدايش تكنولوزى

# در مقو له ((ار تباط)، 


اخلاقى و همنوى بشمار مىا آيد

 اجتماعى قرار كرفته پحق برقرارى ارتباطه و ايجاد زمينههاى كسرده آنست . المولا حق ايجادارتباطازازجمله
 نيازهند برق ارى ارتباط با انسانوبإيير امون خويشاستا ونات
 شلـيــل دارد بطور كلى در هر جامسه ، ارتباط ناثى از دو ور نيروست : -نيرويى كا تحول فردى وانسانى و تشكا

 مىسازد تا روثها و تكنيكهاى ارتباطى كامل و موثريديد آور0.

## از: مهندس Fوئل كهن

 ثدن انسان به محيط صنعتى، جامعهثناسان و و كان كز اراران فهنـعى سر آسيهه بر معنويت بشرى و حقوق انسانى تاكيد و تكيه مىكتند . حق آزادى بيان ، صو بر خور انوارىاز
 Fزينش مـنـهب و "
 مورد بحت و توجه قرار كر مرفه است


 زنتد . اين كريز ، >مهره تاكيسى بر مير اثها ،فرهنكها و الرزشهاى انسانى جوامع كوناكون است و هـندارى


# عدم وجود ازادوى قلمو بيان وتجاوز به حق ايجاد ارتباط در يــك جامعه نمى تواند تحمل هِّير باشد 



تجاوز به حق ايجاد ارثباط

 ارتباطاتع است كه با بايان دهـارتباط (1999 - 1999) خودنمايى مىكند




 و زنجيرمایى جهانى در زمينها ارتباط سازنده وارضاكنتناه

 قلم و بيان و تجاوز به حق ايجاد ارتباط ، در يك جا جا بعه به هيج عنوان نمهوانواند تحمل بنير باشد . كمبود اين



 البدايى ترين حتوق بشرى است . مالتهاى فاقد يك نظام
 آور طبقات حامم برونايل ارتباطى و رسانهانهایر دمى خود خواهنل شا اين جوامع از آنبا كا بايدباالستفاذهازنيرومندى فرآيندآزاد ارتباط ملى بسرهت به زنجير جهانىارتباطات انـالى بييوندند ، مجبور به بهو اينكونه فضانهاىنامطامبوع و باز دارنده خواهنل بون ... .اين را تاريخ ارتباط

 راديوست . در اين دوره نولتهاى ارويايهى از طريق اين وسيله ارتباطى ' حق ارتباط انسانى را هر به به بيشتر


 اعواج راديويفى را به اثبات میرساند



 رقابت هراس انكيز تلويزيون است
 سرنوشت ساز ارتباط انسانى ، مهمتخرين سهم رادرارتباطات
 و بررسيهاى اجتمأى ، به عنوا ان يكى از عوامل رشد ،

, حقوق ملى ماتها ، موقعينى استوار يافتنا كرجه نسيم آزاهى بيان و ايجاد ارتباط انسانى بيش
 مطبوعات ارويا وزيد و سبب ساز بـبيارى از از انقلالبهاى

 ارتباط وارسال آزادانه ييام رادر خــدمت منافع جامهه

سرع بسيار بخشيد
مطبوعات مردمى،استبدادار ارتباطىو محدوديتهاى آليا كوبندهاى را
 حثظ و حراست هر مت بيلات و مو ارتباط انسانى , انو

وين ارتباطى ، روشهاى زندكى انـان را (به همان شيت
 التهاى قرن هيجلاهم , آغاز قرن نوزلدهم ) دكر كون


 ماثينهاى غول بيكر هاي و فرستنلهمالى راديو تلويزيونى


 سال بيش تبديل مىكند . قبيـــهاياى كه از بركت وجود


 كاريخى ، بقاى خون را را تضمين كند وسعتى كه روثهاى نوين ارتباطى در اختيار (بيام، قومار دادهانث ، باعث شله تا راديو تلويزيون و مطبوعات

 ارتباطى ، به يكـان توانايـى خدمت و ر خيانت به مخاطبين ارتباط و بطور كلى ارتباط مردهى را داراست

## جنكامواج راديوئى

(براواليد، در كتاب هنر راديوفونياك ، سه مرحله را نر كسترش جهانى بخش راديويف تثخيص دادن است است -
 آزمايشهاى ابتدايى در اين زمينه بيش از جناك جهانى اول مهدوى بون تا آنكه يك رويداد جالب ، نتش مههـى , را كى اين تكنيك ثازه در جهت ارتباط سياسى و تاريخ


 ارتش سرخ در ناحبه بتروكران مخابره كرد و از اينجا اموات بىيم قنزت خود را نمايان شانت .
 اطلاغاتى وسيع و كارساز در سراسر اروبا بذيرفته

 تابستانش تماشائى كا بهترين و خوش آب و هواتر اترين

 تابلو نمائى از تهران آثر كمال المالك اين جنار هـا
 خصوصيات القليمى و شناسناي ها ثهر بود





 سال بيشتر نيـت كه تهران به اين تونه هيولا بــك و يـن , مبتلا شده است ، از از اين خصوصيات بكخبرند.
 مرز ديدند و قطعات تفكيك شده و و يِّلاقات تقسيم كردينه و شهر
 آنطا
 و نسبى و امروزه ، ب
 بهنكبت ميكشند ... راستى ياد تهران يا يا عروس البالاد، يا باغها و آن شكوه منشتههايشبخير ، حتىآنغروبها







## كوTآنلوعهاو Tنغـروبها؟

نورها ، سروسرى داشت و عالى . داوديه ، الـيـه ،دروس،
 توانستى در اين مراكز باغهاى بنام تعران وان و ييالاقاتش را جستجو كنى . در شالـوترين نتُطه از از آب نماي كرج به بالاتر اين تّه ماهورها ، شهر تهر ان را يكمرتبه
 و آراش طبيعت گ ميكر دی . و نه قيل و قالى و نها

■ بايت را 5 از تهر ان جند سال ييشبيـرون ميتذاشتى و به غير از حوالى جنوبى ، شرق و و غرب و و

 اطراف و اكناف ، صفاى الثا وا قبل و آرامث قبل

از طوفان دنياى ماشيينى ر1 ، برايت زنهه ميكرد غروهبا محثر ىاز رنك و نور ، بريا ميشد و ارتناعات البرز با هيبت و هالابت هميشگىاش با اين رنا

## تقلائى براى بر همزدن فرهانغك و خخصوصيات ملى






















 فورهن انتان مسرفيمرجه سه ست وبايشرا














 بسيارى از خوانندكان آثاراو، خيلى ＂

##  علوى＜نويسناهن

## 




 ر0 5 5





## مردىاستمردستانِوحر يفىاستدشمنستان





حرف نميزند، او منظور خورش را با با اثرش بيان ميكند．．．．آثار ٪آقـا
 كس نميتوان كشيل • سرشار است و دل سوخته دانن غم دلسوخته هيسيت． خيلي هيزها در دلم ميجوشد كه بمناسبت هفتادمين سال زند ＂آقابزرگی＂، مرنى كه برای من محترم است و كارش و رفتارش را كا دوست ميدارم ، برزبان بياورم．．．اما ما نميتوانم：جنان پرشد فضاى سينه از دوست كه نشش خويش كم شد در
 جا هي شما را ميتراشد ، 0ل شما را آب ميكنيند، الماوقتى ميخواهيد بيان كنيد
 آرزو وازم ساليان دراز تنبرست بار بــــا －2 وـهـنان جلوه بخش فرهنأك و ادب ايران باشد．

خوش است．．．كتابخانهاش را داشته باشد و بتواند مسافرت كند و با ايرانيهـا بنشيند واز ايران بشنود ؛ همين براى او سعادتى استا هر انر بار در مونيخ با حند ايرانى تازه رسياه مىنشيند، به حرفهايشان كوش نمياه الـا بلكه دل ميدهن．به من كفتهاست كــــهـ ： （ ال． از ايرانمىآ يند و دور هم مينشينيم، براى من يك ايران كوجك است، من
 حرف نميزنم．．．．＂، و بعث انگشتانش را لاي موهاى نقرْاى است و مرا بياد جمالفاى از نوشتهانها خورش انداخته است： （ ．．．） هنگاميكه در كوره سعادت كداخته

 ندرت لب بشكوهميكثاين．خودشي در



## درعينلطافتوارامامى، ظرافت نـ ويكدندهو لجو جاست

ما مىآموزد كـ راست باثيم و راست





## ■米回

درعين لطافت وآرامى، ظرافت
و نرمى خشنويكدنله و لجوج است است
 خود را اممى آزارد و اما بها نجه باور ندارد و درستش نميداندتن نميدها ．．．

حتى به صورت ظاهر و و براى تقيه ．
 زمينه درسها از او آموختهام．

## 回米回

از دشمنروياروى نميهراسداما از ياران نابكار خنجر در زير ردا دار دارند بيزار استو
 كه مردى استمردنتان و حريفىاست ششمنستان． مهربانى را پاس ميدارد و بـى

 از وجون خودش خمير مايهى نوشته新



 شرايط ، او را آرام و متاومديلهام．


## از ：مححمل عاصمى

وقتى باعلي بـتوفى قرار كناشتيهي،
 را 1

 ناريخ و ادييات ايـرانران در دانشانا



 كَك كوهه مانهة بوديم．．．．با خود او او 5 بـيار عزيزينويثت كه بالاخذرْزنمان


 خانىى هاي „آ
 （1）

范 حانه خالي نبوره التشواين مرد 5
 كثاند ، ايناك هون درخت تناوري
 آنرغثها بـ تن خريده ، بـرباى



دانشگاه هومبولدت ، بمناسبت هفتامين

 و شاكَردان ("بزرگّ)، ، به تجليل اين معلم آكاه برداخاختن. كوثه هائي از اين نمايشگاه را در عكس مى يبيند

" (جها دشوار است

ريشها
دربلدى)

# پِيشهىدربدرى! 

## كمتر كسى راميتوان يافت كــهـون ابزر كـك علوى، روز كارىاين همه دراز از زاداد آاه خودوور ماندهبـاشد

$$
\not \approx \neq 00 \neq \sharp
$$

بثر . ببينيه در ميدان ادبيات ما جه كسانى ميتاختند:

 نوكى (آن وقت هاباب بود) هـآمه و كفت و شثود




 آب و رنكى . البته در كثور بيـت ميليونى يك صد نفرى
 نفرى دست بر قضا از تهوتوى كار نيمايوشيج سر درآوزد


 در بخارى ثا از او حرف بكشنـن بعل كويا يا بیثان رفته بوه و ياروهم بدون خداحافظى از (قيد حيات، رسته
 كنامثان اين بود كا خوابى را ميديدنه براي ديوارى ك كوش داشت تسريف ميكردند جون طبيعى است كـا

با نويسنده با (يه رنجكاهيش آشنا ثلد بودم . زن را را نميكويم . قصدم به داستان است كه همان ونان وقتها برايم جون هواى تازماى بود دريكسان نويسيهائى كد _دستمان

 "

 , در اين خانه كه هربنجرهاث بر كوجها انى از ايران
 داشت و بيش كـوتوتى مانند افشرى بود كه ما ما جوانهاى

 كببيك دوران معين از سركنشت ميهنمان شهادتميداه و هون سرنوشت خودش با اينَ سركنشت آمهخته بود نام و جهرْ و ديدارش براى ما آب ورنك و مزهى ديكرى

آشنا ميشود يادآورى موزانى مكا ميعويم ضرورى است


از:علىمستوفى ((احمل صادق)،











 اكر در ايران هم ميبوديم نميدانم با هـه افـونونى ميشّ

 بسنده كنيف و بـ جند اثر كه درديار فرناك نزه دوستان بوان بانت



مردى ييشگام در داستانسرائى

كويا رز شال ٪
بار جزرك علوى را از تزديك و با او به كفت وشنود

 بودند و يادم است كه درست جندى بيش از برخورد



 برلين ادارارْى كرسى تاريخ زبان و ادبيات بارسى را بـ وى واكراردند
 نوشتهى ديتر ان وويزه اكر اينان نوبيثر باشند بيثنـر

 بارoى برخى از المطا(حات دمقانى در كيلان باهم مخنبت



 ميخواست راجع به بيسايش داستان جكونكى آرايش آن و نيز هنكاميكه بر كاغذ ميايد و ثبديثمى جدائي ميشود حرف بزنيم ميكفت (البته عين كلمات بـ يأم نيس
 ساعت قصهاى خواهد نوشت . بيدايش قصه يك امـر المر تدريجى است . آدم افزار كار را الازخارج - الما
 ولى از بيش معلوم نيست اين افزار به جها درنى خو اهر اهند خورد , كاهمى وقتّا يك جرقه كافى است كا مصالحرا بـم وصل كند . حرف در اين است مه اين جرقه هـه وقت رو كمينها از ممين يادداشت خوانتنه بـ آنانى در ميانى ميابدكــ علوى حتا وقتى كه قرار ابت دربارهىنوثتهمعينيى ازآثآار

 مزدى است بس فروتن و با اينكه هون ما را داخل آدم ورقوزنيــ
 بيشثاى بايد بدون هون و جرا

 با الكوى روشنى روبرو شود آنكا. راه و آرام ندارن تا







 - هينوشت و يا از ديكران جون هدايت - جوبك به آذين جاب ميكرد به جوانترها نشانميداد كه اديان انيات كثورثان برجه بايهاي است - به كدام راه راه ميرود و وهـ آربانهاني در برميغيرد و در همين راستاست كم تزديك به سى سال ييش از اين نخستين وتنها كنكرمى نويسنداندان
 اين كنكره به راستى مهر كانى بودكه هر آن نويسندكان , كويندكان هارسى و بيز هـنروران ايرانى و و بويرن. دوتتداران فرهناك زادبوهى ما با بكرد هـ آمدنا , اين


بود كه ادبيات ايران را از جا جنباند و به بيشرانـ انـ

## 

با اين اندك كه آمد اين بيم هيتوان داشت كم برخى
 بكيرند كه روز را به امروشب را بـ نهى ميكندان
 سيمائى1ات
تا به امروز هر كز نديدمش كه قيافهى آقا معلم بهـ خود بكيرد در حاليكه ثايد خردمالى بر او نميبود جون

##  اوك دوران معين از سر كذشت ميهنمان شهادت ميدهد



بزركُ علوى و تنها بسرش مانى علوى كه مهندس فارغالتحصيل دانشعاه فنى مونيخ است عكيس الذ: بهمن بوستان













 مادنق مصايت جون بيشروان ادبيأت نوين هارسى ياد خواهيم



 اين از دشوارترين بيثهماست جون بـ بـ آسانى نويسنده بـ جارجیى و داستانسرا به روضه خوان تبديلوانوان كرديد.

## رفيق ! به اسهال قلم مبتلا شالى

براى من كه ثازه به نوشتن افقاده بودم كششى كا كا جزرك علوى טاشت بويز ه اين بود كد در داستانهايشرناكا

 كارش بنشيند و بكويد (اخوب حالز بيائيم و يك داستان

 نيز اولين درسى كه از او كرفتم در ممين زهمينه بود
 است) يعنى وقتى بجهالى دركار بود و به به سرزارسيد

 مثال قاستان مادر ميكنى - اين جيزها كه مينويسى مقاله است الهت نه داستان ! ويك روز كه نيكر كويا خيلى از دستم به تنـك


 (رفيق" ميخوانديم) ) .... منظورم اين الـت كه يا يانيرونها دلش ميَخواست به ما ها لالى كنب كه يك كا نفر را ميتوان





 كه آن زمان دست بـ دست ميكثت - مر روز هشمكيرتر

 فردوسى براى خود هدايت هم غبغب بكيريم .بنكهاز


 كنّ : به سرزبان رودكي و فردوي


俍


نقاشي كم محبتش است واقا وجودداشتهيانه و از اينكونه بسيار .. و آقا بزرك همبی اين برسشها را كا با به جاى

 روزى زنى كه خود ميدانـت زيباست به ديبن علوى آمد

 داشت نتريست و كنت البته جشمهاي شها خانوم !
 هركز كمان نميبردنى كه در همان وقت مر كروه تنها




 خردالى كه برخى از يارانمان به داستان ميكرفتند
 بازباب شده . كغته ميشد (و در اين باره همكان هرى همراى




 - هسحنان

 و طبقاتى " دورانى 5 له ياد ميشود كما بيش در خامشى



زبونى و ناتوانى افتاده ... واز اين كونه فرانـ فراوان





 يك نويسنه. را با وابستكى طبقاتى آدمهاى داستانش
 هيروند و بـ كدام فرامين تن در ميدهنل و يا درجه جامی میافتند



 سخنان ديروز ديكر در اين زهينهما از از توان افتادماندو فراوانتل برشهائى كه امروز بآت ثايستهاى يانتهاند

 كشورهاى وبوسياليستى از جمله در آلمان مصكراتيك

 شنيد و بيشتر سكوت ميكرد . در آن زمان روى ميان انيان كه وقتى ازنثت شبانكا ديكرى كه ياش همراهى ميكرديم و جون ميدانستيه كه هلآز آزرد است


 ميدادند - كمتر سخن ميكويد و جه بـا خامـا نــو

اين همه را براى بالسخى كه به ما ميداد آوردم. ميگنت : نويسنله وكيل دعاوى نيست كا همر اه يرونلداث


> از كفتههاینويسنده "حشمهايشا

- نوشتّن مثل زايمانميمانديعنى وقتى بپّها'يدر كار بود وبه سرزا رسيل، جلويشرا انميشود ترَ ـ ــم كـه فلانروز وفلانساعتانصانصاى خواهل نوشت. ييدايش قصه يك امر تدريجى است
 ميخو اند، سرانجام بهاهريمن كماك مى كند - نويسنده وكيل دعاوىنيست كيه همر اه هي وندنداش راه بيفتلد واز آن دفاع كند

نميدانل به خودش زحـت كفت و شنود و به ما الجازهى فضولى نميلهد . البته هنين نيست . برنزديكان آفـا

 بيشتر از اين اعتقاد سرجشبه ميكيرد كه يك نو نوشته باي برياى خود بايستل و از زبان خود حرن جرن اند . ربين دوشتداران الدبيات نوين ايران كمتر كسى را ميتوان
 آن مطلبى نشنوده باشى . اكنون بيش از بيست شالبر
 مىآورم كه كتاب ثازه از هاب بيزون آمه. و درسسترس





 بردند و سالها هس از آن نيز به ياشش داشتند و در خر خود
 نميخاست وزبانش بسته بون يكى از آن آن كروه بـ باز بانوئى
 وى اين كتاب را در نسخغهى دستنويس ديده و آن

 كه اين آن نيـت كه كويا بيش تر خوانده بوده زيرا به كمان جنابانهى ايشان داستان عاشقانه به يك ربا بالهى

سياسى بدل شده بون انـان
 , را آرزوو بانامى كه تزد مرنم عزيز است بـ بـ شثمبيندى , شعبده بازى يرداخت زيرا وقثى فرصتى دست دادو
 است و انتظار جنين كزارشى را الز يك نفر كه زمانى
 است ! و البته كافى است خوانده هثشى به (جشمهايش)
 در آرزويند تا روزى هنين مزسالهعای بنكارند.
رضايت טرونى ، شانابى روانى

دورانى بود كه من - دستكم همار بنّ روز در هفته - آقا جزرك را ميديدم و نكفته بيداست كه وقتى
 بهانهاى مرن كتاب را بـ ميان ميكشيديم. كرجه هر مر در اين زمينه هيزى نميكنت و از برخورن و رفتار
 من روشن بود

 همرهان و دوستان و دوستداران ارزن و كارن اردانى ويرا

 نهاد و نـاى دالبتان به جنين بيشوازى كالك ميكرد زيرا بر خلان آنجه اعيان و كليد داران ادبياتسالهاهردم



 مردم راستين كی در كوهه و بازار راه ميروند اثتباه

 , از ايخ روز هركـى وقتى آخرين برك كـثاب راورق


## در اينزمــانــشورانكيز

جون

 شما هركا
 آيا چنو، را بدان جهت خوب كفتهايـن كـه („تنوع") را مهيسنـيـي ؟ آيا "تنوعطلبى" فینفـه خوب است؟ آيا آدمى فطرثا موجونى "\#تنوعطلب" است ؟ يا انسان از ذات خويش حيوانى همجو حيوانات ديكر هوادار ثبات و دوام و يكسانى نيست ؟ و ("تنوعطلبى، بيمارى

ملاحظه مهفرمرائين كه بهث نو وكهنه بحثى عميق و سرنوشت ساز و لازم است.
 جواب شما اينست : (نوا شما هاقوى نو را با براتر از ها هاتـوى كهنه میانانبد و ماثين نو را كا كم دردسر
 يرتواتر از انسان كهن سال اما 1) " ها

 هنرش را ميشناسين و راقلقهاش رابلديد


 غنا و سـلامت و بيمارى و د در بالا و هائين
 مؤى از همـايگان قيدتان رابهمـايعان
 شما السباب میرد 5 ها بهثهر و ديارديعرى
 جايش را 5 خواهو اهد كرفت

 ر باشد و با

ورق بزنيد
19 فرنوسى - صفته

L كا كهنه © اين يرش با بر نوشت خود و ملتى بازى میى منر نيست ، داستان زندكى و ثام وناهار در ياستخ به اينكه مثــا مسحلهى " آنرا از جن فزي بريزيم و آنز الـنو" كنيم بازى مى كنيد و وا يا يا با به اينكا آيا شهر تعران را در حصار مهدوهم بتذاريم
 ضرب تيثه بريزند و آسمان خراش بر جايش بتذارند يا محدوده را را ها كا كنيم و و مردم را بتذاريعدر بيابانخداخانهبانسازند8

 . .
 بدان سرنوشت هلتى را بازي مى مكيرن : ممالكترا نو كنيه يانكنيمى ؟ ومنبدينترسم كددر ياسخثنجار شتاب شويم. دهارشتاب 1, شويم و ايش از آنكه معناى برش


يادداشتى كو تاه
كفتتكو از "هنر") و نوآورى يا سنت گرائى
 از بنله بود مر اولين شماره از دورهى جليد "فردولمى").
 نوير دازى وسنت گرائى در " زهنر" ، در ايــنـ زمانهى داغ تحول، كمى نابخشودنى است و بها حالزاسبابك حوهـ

 كويد و نه (خخوبه . نه هي هو اهم از از ميان اين „دريجهه دنيا را بنگّمر و نه از ميان


## آياهمر اهمى وهمسازى بهابسيارى از مخخاصمات دردناك و تضادهایاى اجتماعى با يان ميدهد ؟

بدانيه جوابى بهمان بى معنائى بدهيم.
 جوابى نسجينه خواهِ بود الي
 واكر دنوه خوباس
 شما (نوه" را میموئيد (اخوب) است

بيردازيم و دوباره آنهه برما رفتهبنكاريم
 - ببينيم كه جه بـي كنيم و آيا شما „انديشينه، را نمیيسنديد؟ مكتوانيد ؟

 , در تمام امور اجتماعى ، شما بـ اين

## از: المير





 آر بارْى سيربشىى آنها استك لنّ مىـ آورد آما دقيقا همين دليل بارز است كد در در
 كرن ون وبا حووله دربارمي مـائلل كتكو

 شور و الحـانات و بـى تانى و شتاب ، كامى فاضله جـت , و مـائلّ را از فاصله ديد. از اين رواست كه من شمارا به شركت


 كنشته مامان و زشتوها و و ز زيائى مايمان , امروزمان و فرمايمان سخن بكونيه , و


بهر بياميزند
آيا و بهث و كقتكوى دربارمى آن موافقت


 رنج و اضطراب و اهيل و شور وآرزومننىى
 Jo إ

وبـ
 اميدزا غير ممكن ميداندا ـ ا اينان آنهانى




 بخو اندن


 و . آيامهال مىتدانيد كا ناندهدتثورى ("خصومت طبقات)،خود يك "سوء تفاهم "، است ماه از راه منهوم "ساز كارى" , رفع مىود الم در برابر اين دسته كــانى ديعرى هـتسند
 ذاتا خوبند و هر بسى را میتوان به آب
 تقسا كشيد

 زمان و, مكان معين نميدانينل و مكينيرند
 نسيهت بـ ملع و صفا آورد آك



 را بتر بشناسيد. و از از اه دركاكمنهوم
 وجون آنمى را بشناسيد و علت بيدايش
 اجتماءى را هی كيرى كنيد
 شـا آن جيز را كمنه ، فرسوده و بدرد نخور میكوئيد وآنرا با يك جيز نـو

 نا همر اه بدردنخور بِد از ماتى همر اهمى

كندو ببرد بنورد


 مردو بير شـا كايد
اما جه بـا كا بيرى آن هيز و بيرى
 كه شـا مييث آنرا آخوبه مى كوئيد آيا هر شرايط شورانتيز الرووزى




به كار توضيح مساثل ما نهى آيد
 (i) (ن) شده . حالا دوبار. برمى كرديه بـ آن آن
 خــوب است : تفنك هم مثل جاقو بيوسته (تغيير،
 آنرا >>وبه هى بيوسته تغيير مى كند . همسايه آن بيــ وال بين مردى جوان بود و باهمـرى آرى
 است با هسر عأله از دختر و بـر ومزار دناك , فـك . مالك . الخورد 5 آنرو است كم دنك و فناكها وانى نووى بر آن بيرايه بسته : جين و جرورك هـاي آى تو ، سرفهماى نو ، قوزنو ، لرزشههاى نو


ه
مى مونيّي و بخاطر كهنكمدوست

 سورا نامجاز ، , بيونته جهت را را عوض
 مى آزارند و فريادتان را بخفا مى رساندن. شما مجالهى ( ماريد هون مجالهى كهنهاو است و شها خط و ربط آنرا بلديه و سردبيـر وا نويسندكاشش را مىدانيل از هـه تماشنفا .. فردوسى را كه همىبندند شما هتانغ

 را در طرفةالعينى میخريد
 ( قالى بانها ثانئى كهـــه شان را با بـ
 كويند بايد از كار دربياين . ـالخوردكان


##  راتو جيه كنيدو بـرا اهى جنين جذر ومدهاى درياى انسانى دليل و علت باشد

 ?
 آيا منهوم " (همر اهمى" میتوانواند انقلاب اجتماعى ,ا توجيه كند و براي جذرو باشد

 را يكـان توضيح دهد آيا اسباب آشتى


آيا بدينجا نهى

خواهى، از سوى ديكريكى هستنـ

عميق و بـىاندازه ثهمى است كا هم متواند
 تمـن فائق شود و بسيارى از مفاهيمر متضالد اجتماعى ,1ا آشتى ده تضادميان نو و كهنه را ديديم كه

 نظا "
 و می
 ب4 مخاصمات جند ده مالدى ميان شثران

- بنتى بايان میاند از همين راه در آطّ "قومى" ويا


 كردنا را مى كذارد 5 هر صلح وصفا وآرامش
e نو نوار جديدى است كاملا متفاو تباآنجه

كهنه در باى ثما جاباز میاكند و و قالب
 با اينغمه همسايهدخوبهاست درحاليكه كاملا (iنوه شده درست جائيكه هاقوى كهنه بد است بـ علت آنكه بيرايها بالى نو برخود بسته جرا همـايهى سالخورده "خوب" است الا هاقوى سالخور رهه „بدله و تفنك سالخورده "اخوب"، است و باربر سالخور ها "بد"، . باغ سالخورده" خوب " است و ديوار سالخورده „بده، . يزرثك سالخورده





- نوا شا شمايا

باغ سالخورده خوب است هون شما
از آن خوراك فراوانترى مىكيريد , بزشاك سالخورده خوب است حون شفاى شما ,1 بهتر میانـاند
اينها (كهنها و ( (سالخوردهc)و (قديمى)"

 " ولى „باغ، در جريان كار , و, كنشت

 مالا








## جاقو را كتتيد هنوه خوب استجرا


 آن نيست كث هاقو كهنه میشود بـا بانكه






 دور مىاندازيد جون هكنده شده الــي

 जار بيدا كرده ها باره شـه و ديكر مثـــلـ

كنشته نيست و (نوا شله.

هم آ آن كنشته باشد دور نمىاندازيد هون كه „تفنك كغنه ") در دست شها بهتر

 لطفا نتوئيد 5 مثشغول بازى بالغت

 مباهث داغ امروزى (وديروزى ) بازی بالغت است • مى امواهم شما را متوجـه كنم 5 وجود ندار2 و هرجيزى هیانتدر (نو )است

> .
r. معكن الست يك جيز "همر اها) بِد از


بازيكر وويز كىهاىانسانىدرتثاتر امروز

 حون تخيل ، حساسيت، تیقل و ويرّ

انسانى - به باور من

. نمايشنامل موفق است

 آسان نيست و نمىتوان
 ايجاد ارتباط در خطورا اصلى نمايشنامها و و الق
 سهولت دركيبياماز سوى تماشا
حافظ و شعـر حــافظ و زن بوجود آورنله تئاتــر , ا, ولى در هر حالز


نكتهالى است كه براثر تحقيق دقيق دز متن اشهعار و تعمق واقع بينانه در مغاهيم غزلها و اشعار غير غزل الـال او تايِ ميشود اين الـت
 با
 جيز

 انسانى با موازين امروزیى ما بانكه با موازين ثابت و و جاويد و همانانى نوع


 تاثير مينذيريم تاثير ميينذيرفته است. از اين رو ، الز حيث افكار و واحوال




 مسعوحفرزاد- نويسنلهومحقق هنر مند تتاتروسينما

باياد بدرم آن بيرمرد كه وقتى از او شنيله بودم: "(من بنجاه سال از زندگى را با با برهنه نويلمام"



و غروب شلد روز و شب
آفتاب را ترَتند
-
-( $!$ ! 1 • $V$ )
وان
بيشتر
كيعات
كو الننله ميخواست و خواننله كيعات
جنل زارىیهايش
دليرتر بود .

لاشه ماو راتوى نزر آب ديله بود．

－نه فرار كرشم بون، تيرش زدند یسر سعى ميكرد بـودو زدن هایى بــرش
 زدن پسرش غنج ميرفت．ميخواست جوابشرا بندها 50 او او －


$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - } \\
& \text { - } \\
& \text { - واسه اينكه نميخواس سرشو ببرن }
\end{aligned}
$$

قصه تازهاى از：عباس يهلوان

## هرور．．．

آب زهد بود بهو وسط خيابلان و توى بياسرو
 5ه درشتك زن در زير نور آفتاب به صورتى

 توى هرز آب روى السالت بود． يسر نغاه كرد و هريسيذ بابِ حر ا آب اين رنگيه؟ ییر انتار تازه متوجه شل： － －
 بير صبح زود كه دنبال نان رفته به نانوائى،


## بيام غريب

ستارهام سحرى زآسمان بجام افقاد كه خيز ترشش ماهم ترابه كام افتتاد فروغ آَثش زردشت ابتدا فرا فرمود شرار سينه داود، در كانلام افنتاد ازآسمان قيامت گَريخت خورشيلى مرا در آينه ذكر صبح وشام افتان دلم مراتب رقت جنان بجاى آورد كه زنقش روى تو از خاطرم بهجام افتناد نماز صبحامي سرخ شاو زه زشرم هضور كه تاب نوق نياورد و ناتمام افتاد
 بِّشت اختر واين قرعهام بوه نام افتاد حديث عشق تفهميد و خلط مبحث كرد

 نه از ما（حظه دالزاائى بدام افقتاد
 بزرگوار نجيبى كه نرم ورام افتاد به جرم فقه كسش سربزير آب نكرد غريق رحشت حقباد نابكام افتاد شنيلهام بره غز نه عارفي بنوان


 صبا بيام غريبي است آين وني

 جز آن حريف كه در عاشقى تمام افتاد نو ذر هو زاك ：هوستونتگزاس
$\cdots \operatorname{cil}^{j l} 48$
 از آن ستاره آونيختيم و اوراد هنتگانانه به تبر برخوانويم

لر بهت بادها گم شدند

## 目目

و ترديد گياه
از ارتفاع سيمرغ
．كردار آبها باليد

## ■米回

بال
همتاى پهار مرثيه است
و يذيراى رفتن نبض كه با رداى شاي رايق به حوصله باد برداد
فر وزه ميزانى


خارجيا،،سگشونوبجههاىمحله!
$\square$
 $\square$ مرور...





0 شعله آتش نزديك شوه يكباره منغجر شوه ، وقتى از او اور سيده شد 5 ها عشكل تو مر هيست و هر ار ا دست به اعتصاب ز زماى و شكايت تَنت :" هروقت صدايمان در آهل تحقير نصيبمان ثر و و سرزنش و و ألم تكفير و اتر بيشتر اصر ار ال و ابجام در كار و اعتر اض ما بود ، ضرب و شتم بود وتهجينهای وحشتنالك . . به

 ناسياسى 6 واينكه جر انبايد
 جوراجور رابيينمو:هساب . نتَارم • چرا نباي J J ر ا ر ا
 ثهريان 50 در رفاه و راحتى لاش بر ميبرن - جون حرفى زهد
 كرة 6 و ك استوار بود ، با اراحميك رهانـر از راه رسيلدوفوفاد
 ه ا حيز كه دستى در نهان تاريخ
 حال خود ميرسيم مهيبنيه حه تُّاشتهاند، لابِّ بابت اين تردستى كلى هم به مـا با با خنديدهاند ... اينكه با با مشتى بازيحه و زرقوبرق،
 "...

## زيبائــــهـهـاى كالامى و واقعيات تلخغرورشكن!

■ داشت تا مرا ديد كفت "حيف از قامت رساى انسان ، حيفاز شكوه او ، حيف از آنهمه ارج ومنز التى
 صفت شد . انسانهائى $\$$





 آزادگى را آبيارى كنند تا از حميت واغتبار خود ، دفا


 اين نات وارزش و مرتبت ايرانيست كیاگر ساليانى به هرز كشيله شود، دوباره جلوه
 جزن به او كفتم


回 به روستا كه ميرفت ، مركا زا زمين وباغ عذابث ميداد و به شهر ميكرد ، غريبه بود . شغال ها ، ، انگَور اها با كفتارها به جاى آهوان انر لانه كرده بودندو

 آبلدى را ، به يلا مى آوردا . مثل قصهها.

 نميشد كه روستائى همم وجود داشثهواولين

واقعيات را نميتواند بكيرد






## $\mathbb{E}^{-9}$

 از : كاظم جمشيديان
## د ماز بزر كوارى فر سنغكها دورازمردم

خوشش ، راحت و مطيع با






 كفت : (افلانى هم هنوز قلم مهزند . مينويسه ؟ایى او كه تاديروز قلمش به مر بير اهم كونـــى ميرفت و الم
 تكميل است . است اللا حرف حـا
 وقضاوتى نكنم . ميدانستم كم اكر اين امرفهـا

 به راستى تاخ و جندشا آوزاست به راحتىشخصى ر رامحكوم

 ستايش ميكنند . اكر نوشتن ، در روز كارانى كنثنهوولى الى

 نسيبى ، آرى نوشتن در هنين روز كارانى آنهم بـا بـا



 قلمزنن در آن محدوده به نظر اين حضرات جرم السات، مهمين افران به نيكوترين وجهه برونلا وزوى هم تلنبار كردند. البتّه هدما قلم زدمشش تا مقدارى وجه وجه به دست
 به مقلسات خود هم پشت با زدند والفرار ! !

## يعنى، توزندهاىوهنوزميتوانى سفر ه دلت (ا بكشائي ؟!





داشت بسرعت بهآن سو نگاهمى افكند. سروتنش از حوض بيرون بود . سنتيني نَاه محبوبه راروى خود احساس 5 رد. يرده تنگّنتر شله بورنرهاليكه بسرعت نَّاهث را ميدزديل، با حـر تر متوجه شد
 موج ميزد. بايد بيشتر دقت مى كرد. سرخى شرم بكَونها
 .
**
و اين عجيب بود. نميدانست هه بكند \&كنبال جیى ميتردد ،جرا هنوز جلوى او ايستالد است
 برود . اما او هميشه فرار میكرد و امرووز مثـــلــر هميشه ... فرار ... نه جلويش , أمى بفههم جرا سفيدي تماهمى نيست و محبوبه كير افتاد مبود. فهميله بود. ترس برش داشته بود. نوعى كرختى مختصوصى توتنّ مور وورميكرد.ويكنوع ستى زيريوبتش بهر كت افتاهه بود. كا بخخود أهله و از حوض زد بيرون. و و موثا از دست رحمت سرخورد ويائين افتّاد و يكبار ديتر نتوانستا بود. توىراهروهو اكَرفته بود و دم داشت. رحمت زد تو اطاق و تو فكر رفت و موثك لبياشوره آب ميخورد. باجور حالى تو وجوشش دويد. ياد

 گرمى دستاى محبوبه را مى ايخواست. واثتياق بود
 بازى هج زود خاتمه يافته بود. و حالا تنهائى منزل بود كه توى كوجه تك

 آنيا بركردند 8 زري. .اين خواهر رفت برنبال حي \& آننو تنها ماند 5 جيارت خيمه ميزد. كا جانى تَرفت و بلندشد. نتاهث را الز بنجره بهحياط داد و صدا در كلويش جوشيد

و بيرون زد: - محبوبها...18 هل شد و دلش كرزيد و جواب صدا توفضا: - رحمت؟ و بعد طثشدلها بود و حر كتّاهاها و و نتامها
 شاه بونو منگك: (اين ل غ غ.. ت.. خيلى سخ .. ت .

و حالا هردو كنار هم رسيله بودند و شرم
 از بنجره تو ميزد ونسيميمبهمسافرت رفته بود. وتنها

 تو اطاق بست نشته بود. **
موهايش هنوز خيسبود. هر هو سخت بهن آنفس تنس افتاده بودند و محبوبهبود
 خواست او را لمسكند وإمترسيد. آه بالماكر مادر

 وف ناجور بود. تنهائى .حولا و بالاخره سؤوالزير كانه

## - كام لغت

صدا از كلويش برنمهو آواست

- اين... اين فريبكار \& آره ... روبـاه

فريبكار - يعنى
محبوبه خنديد و اطاق از خخنهاش ير شد و


بشت بنجرهبوووقلبشبشتمىيطيد. احساس
كه محبوبه میداند كه دلش ميخواهد به آنظرف

 داد . دستش ميلرزيد . شايد اين بدترينموثك كاغنى بود

 بود ـ محبوبه را نميديد. محبوبه يك سايهثان بود. يك يرد سياه يكجر ه 5 با با بادبازى مى كرد، و
 كند. مكانى بود ديقر تمام شود. ممكن بود هيج جيز براى ديلن باقي نمانِه آه نمىديد، شايد هيجوقتدينر فرصتى بيشي نميآمن. موشت را بطرف آن مرشد سياه برتّاب موثك از بالاى اسر محبوبه مَنشت و بهابشتسر او افتاد. بطرف موشك ويد . درحايكها أنرا برمهح

عجيبى داشت . احسانسى ناشناخته. يك هيزمبيهم...


 مكى كرد. ولى خوششهال بود. قلقلتش ميشد. انتار
 فرار كند. -
$\qquad$ آرزو ميكرد جاى خواهرش زرى بود. يا
 از تصور اين انتأر بهميجان آمد . ولى خواهر , ال خوب ميشناخت ، ميدانست كا زرى از آنجـا نمهرفت . ميدانست 5ه متوجه اوست . مىدانست

و همر اه با زنش در سينهكث جاده خاكى براه افتاد. آفقاب لحظه به لحظه .روى جان
 كه ابابهاى شوهرش مكرفت يرسيد رشيد همانطور كا كا زمين هاى خـك
 . - كن تمانون از همين جا يبيداست



 ميتنشت تا بشهر برود تهام اين زمينها

 5رفت . فضا جنان سوت و كور بود حالا نغس نغس زدن زنرا هم میشينيد، توى جاده و دثت هاى دو طرف يرنانها


 :
 جيز در آنجا فرق كرا ر0 است نيسى از جاده را رفته بودند كه باز


 نتاه ميكرد كفت

اون از بيرزنائى نيست كا ها از زن شهرى

## خوششون نياد !


 مى مرد نمىفوهيد اين ساختمان جيه ، فقط
 ساختمان آنجا نبود



 و موهاى صاف بلنكش از زير جادز رنا رنا بقيه در صفحه مقابل

"رشيده" روى صندلى اتوبوس جا به اكنثته را مرور ميكرد









و شعله ميكشيد. ودر تن محبوبه چيزى مشل مور مها
 محبوبه كه تو سكوت اطاق ولو شد: "راين كتاب روباه فريبكار كى تموم ميشهاه٪

 " "ك دستش جسارت يافت و حر كت كر و وبتكرن محبوبه يِحيد ولنبايش 5 محبوبه به إرث تو فغأ خورد وتكرار . كه زيرى تو مل درخيره
 سريع محبوّبه 5 و و ششمان خير 0 رحمت كه خواهث بود بو والثماس路 هنوز برجاي و وحم
 ه

 حر كت كمى بها
 كاب زرى ديله بود و در حاليكه ميانانتشتهايش
 لب غر ميزد5ه: " خير از جوونيت نبينى. بيين

جتو بيصاحب مونله را بيروذ انداخته،!

 محبوبه كنار او روى زالى زمين بود. فشار الايمى
 رحمت بیاختيار خورش رابيشتر بهاو چاوباند. **
فشار ما محبوبه انداخت .
 ( 6


## :حوض : بقيه

شرم فرار كرد - يعنى روباهه 5 هم مثل تو بون. ديد كه قلبش تندتر ميزند و نفسث تنظتر
 ا ا ا 0 0


 آرّ
 - نه هنون شروع تكريم. كنار ديوار روى زمين بهن شنلن . بيشتر از

## غلامحخسيننصيرىیور

## باتوبوهن

ميلوسدكود كيم
 1, شانه میزند.

آويمه از يلداى بلند غثق غروب هستى رزندیى ميكنم. ترساسايم بـرداى معبد شرق و اشراقم طليعهى تاريك سفرهماست ترسايم


ك
در كـونف دثلِير آب. بازم رهانيّه مفتىى طلوع،

طومار راه
 كا قِّ
قلّم قلم از ازدحام خار
 ناميمه از صلب صد صليب
 بازم رهانيله در دشت انزوا.





در يرتو اينهها صدا



تندتند شروع بـ زدن كرد . تو بلاكتييفى مانده بود . بالاخره خوش را قانع كرد







> نرسيله، بود ,

رشيد
حس میك
 5 5 زمين را آب ممداد . تو عالم خـون بود 5 هو هاى باتى را شا شنيد ، به تندى

 داثت جلو هيآمد ، قد كوتاه و لاغر بود بيكارى ميان انتشتان داشت ،به او

 مقر مفت : بام الانه از عبدالهثنيدم (


سالى ميث ثهر نيو ندي صضر آمد جلو ، نزديك رشيد ايستاه،


 رشيد با نار احتى سرش را تكان داء،


صنر ، قنات جیى ثـير \&

 رشيد تكان خورد، ، انتار آب جوش
 زندكش تقام شده، آخرين رثته الميشش قطع شد : ديعر نه راه بـ دي داشـت و ها

جـم غره رفت داد زد صنر ماتش برد ، ، سيكارش را زوى زمين يرت جيى ثد رشيد؟
رشيد باش را زمين زد ، بـ بيوارـ
 اشاره 5ر0 ، باخشبر داد زد : اين ديوار


 صفر آب
 -
 و اكه خالٌ يعنى خون اونو كردن توهيثر !模
 قـد مى كثيد و ج ر رك ميشد و يكر است رفت طرف كارخاناه :
بس ماكيرم يا ميميرم جاره ديعرى برام tavizes

و نكاهى خواب آلود به بور و بـرش باب باب ، آب $\qquad$ انداهت ، نا
 زن جلو آمد و بهه را آرثيدرَ فت.
 ميريمي خوله مادرجون ، الان .بهباناليد: اينجا كجاس 8 رشيد با بیووصلى ارش را زير

انداخت بدالثل كّت

- هـيه مردم زميناثونو فروختن

باتوى كارخونها با مزد بضور و نيـر كار میمكن بارنت شهر
 نمىتونم جرُ كردم شهر، بايسىيه فكري كرد. عبدالله با نا الميـى رش رش را تكانداد
 ميزده ، رشيا بهبهاش را را نوباره از زنش كرفت ، حالا بهه كريه مكر كره . رشيد از عبانلله خداحاهظى كرد و ر راه افقاد


خيلى زاهن : رشيد غريد : نتوس بدنزن زن ، من
 ده دور بودم، آخرش حوصلم بر برفتو


 جيند لحظها بهد جلو خانها رسيسند در باز بود ، مادر رشيد كوثه حياط داثت هيزم زير ديك میكزاثت , الـ آخرين


 بيا انين نوه


 جهرمراث را زبادتر كرده بود : الهیى

 . میمرده . يير زندتانانداخت كردنبـرش او را بوبيد بهد عروش را با بغل كردبهيه دوباره ناليد : T بي، آب مى

## * *

آلقاب تازه سر ديوارها را روشن
 تو دلش نوود ، از صبح غرش ماشين هاي كارخانها وجورش را با همريتخه بودحى



 ها

 م
 بـ جز جند غريه بودند ، كمى را نديد ، هينكا سر ز زمين ربيد بهتش زد ، تقام زمينهاى مور وبر زمين أو را حصار كثيله بودند ، قتط زمين او آن وبط مانله بود ، ذرهاي از كثت و كار سابق ديله نمىد . قلبش


ورورنتّهاش بيرون زده بود
 جزرك مانده بود 5ها غرش سنغين جند موتور بـ كوش رشيد خورد ، در در يك
 به بيرون ميزند . آنبا يك كارخانانها بود .
 آن زمينهاهاى سرسبز ، درخت هايى اليوه
 بود 5 سرتاسر زمين هاى سبز را میا بوشاند.
به جند قنمى كا رسيد رشيد ايستاد
 سمت راست كارخانه يتيجيد . ديوارهـاي
 رهر , را بال آورد ، حالا حس ميكرد هيكل بلند و لاغرش را بزور جلو مى

 بود 5 ريد رشي يك نغر را ميان ميــان


 عبدالله او را ورانداز كرد و ناكّان رشيد را شناخت با ق قلدمَهاى بلند و و تند ويد و توى دهنا ميدان به هم رسيدى، زن يشت سرشوهرش ايستاد
عبدالله باخوشحالى داد زد : سام
رشيد تو هم برگشتى

رشيد جوابدار خب اومدم ديكا ،
بركشتم زمينم روبكارم .

 كارخونه خريله مى خواد جند نا كارخونه

 روار مى كنها ، زن رشيد با كنجكاوى عرد
 خواب بود ،
رشيد مات و متحير موروبر ميدانرا

 رشيد و رفقاش در ز زمان كودكى بـود

جيزى باقى نماننه بود .
در يك لـدطه دلوايسى تندى سرتاياى
 نمىتواند بكارش توى شهر بر كر دد . از كارخانه استعفا داده بود و و كار ديعرى هم به اين زودى ها بيدا نمى ثـد
 سرش را بلند كرد ، بهد جشمانش باز شد

# Voll 

 دانشجوى دكتر ای سينما در دانشعاه نيويور كو با (رجان سينماو تئاتر آمريكادربارؤنقلد و منتقله ، فيلم و فيلمساز





 فيلش هuيون هورت يك بيه خثكيان است . والتر مانيو به نوعى ـك ثباهت دارد و يار مايكل يوركر


 إي فك میك
 آنهج , كا كه بـ اعتقاد من زيباست تشريع كنم و ومكن


ولى جهر.浣

 1,
 bojot o





 تغير روشداد
سايون - بلى ، درست است
■
 .

 , وثتاك است


 هون هيج منتقىى اين بنين نبـت بـ يك فيلـيـاز


 اليوت، يكــان مىداندا كايمون - كثار ظظاهر بين متظاهر ولاق زن است،

 .

## نقدبكونهاىشعراست:": شعرى از تنفر : براى وغلط

.وشعرى از عشق: برایآنجهزيباستو حقيقت

بـيار عهل كرد . ممكن است شما در حين كار به هـ هرور


 میشود تكرار كر0 كه زيبائن و حقيقت ، را بـ زيارت
 كه قبلا از وجود آنها بى خبر بوديم. هنانامى كهخخىى جهنان نغ كته میشود كه زيباتر از آن امكان انمان ندارد ، زمانى 50 كام

 رجهانى بر ديمر آثار هنرى نداشته باشل بايد دروريف آنها باشد . هنر آنست كه تجر به نكردن آن احنا






 نكردمام . در حقيقت بيشت فيلمهاى آريكائى جنبه هنرى i

دانيد،




 او را تحسين مى كنم ولى برا وفقدان هنر در آثارث

-r-
ثارباره سينماى باستركيتون هم لابد جنين

## علاقاى داريد

سايمون - باستركيتون در كارثن موفق بود ولى



 هاى دوربين و فيام است كه قادر به ايجان يك الــر هنرى

 بنظر مىآيد كه هنر است در هاليكه اينطور نيست国

 صورتيكه هنر ناب نيازى به كام ندارد

كارى كه تصويرها به تنهانىى قادر به انجام آن نيستند وتنها ه هناًام تلفيق با كام است كا تصوير به حيطه هنـريا
 ادبى به خود هى كيرد . استفاده از كلفات در فيلم دكا كونهالى
 در هنر فيلaسازى نمیتوان كفتار اسبى را بكار كرفت

 كلامی به زيبائى آن بيابيل ، آنهم با شيوْانى كد كم وبيش شبيه روثى متن الهلى باشد . اين ديكر ادبيات نيست، باكه به كان كرفتن كلمات مر راهی شبيه به آن است


 كه زيباست و حقيقت " . مهكنناست در اين باره بيشتر
توضيح دهيد ؟

سايمون - مثكل اينجاست كه دز مواردى اين هـين


$\square$

 هائى بودند كه براحتى قابل تفسير بوُدند ديكى انتقاد.


 براى درك مـايلى از اين دست بايد به آهستىى و با دقت


## براى ارز يابى يكاثرهنرى فرمولى وجودوندارد كارى كهدر آن تعمق نباشد، هنرنيست


راجع به بدرش بايكديكر مجادله مىكنيما行



 مجبور شثه است كم و بيش فيلمههاي قابلاحتر المى بسازده،

> קرا

مايمون - زيرا فكر ميكنيه تنها مـالهاى رواى


 ورق بزنيد

نهايندكان هميشكى كداز هستند ، كدار فكر مى كند كه

 اشياء tا حدى بتوان اين روش را بكار برد ولى در
 شيوو هميشكى كار اوست . او تصويرى از شبا مىا
 عنوان مىكنيد و كدار با ثنيلن آن تصور میكند
 خوبى حلاجى كرده است . و حال آنكه حقيقت هِيـز ديكرى است

 .
 تمهاى سياسى كـى تيجه است . (مكوت) هه میاكفتيم ؟







 عشطحى هـتند ، بنون هيج كشش و كوششى براى درا عهق يك كوساس . آنهه شها مويينيد تنها تغيير جهت

 واهالت هم فاهن بيكيرد . ثازه مىیدانيه اين تكنيك را اه از فيلمهاى بليسى و نو B B ماليوونى مزديده

㖪 آنجه كار كدارا متمايز كرده و بدان اعتبار بخشيله،


اين جنين آنزا انكار كنيد



 الت . بـ اعتقاد من كدار مردى است كه واقا كون
 الو كوجكترين شناختى از سياست ، زندگى بشر و روابط انسانها با بكيعر ندارد و تظاهر ، تنها دستمايه اوست.


 مكان هـتّم . ، و با اينكه مثلا برع ايغل و اهـرام








 داثتند كد بليس موجب شود سرنخ جنايترا از دست داده و كتنرل قضيه براى آنها

مثـ شـل شود
عامل ديكر اين مو ج جزركجنجال اواخر دهـ كنشته در مورد سينمایى بليسى امريكانى













 انگيز و كارها

 نابنيز بليسى از خشونت و بدبينى خاهى نسبت به كليه مـانانل برخوردانارى بوده و و با


 كى مالهاست كليه دستكاههاى تبليغاتى امريكا مهوار. در كسرش آن بـ هـ هورت كوناكون

و در انواع مختلف كوشيبهاند

## مجموعههاى پیليسى يادتار دوران آشنائى مردم با <br> ((נنظم وقانون) زمان نيكسون است






 تلويزيونهاى دنيا ارائه شد دست اندركاران تلويزيون در سراسرامريكا مديث رس و عادت روز جنبشهانى
 دادكترى، بود و بعد جاسوسهاى ريسزو درشت و در حاليكه نمىتوان دليل آلان آلاز


 , ,كودياك عثده است . اين روزها حتـى الامى تقريبا يكى بوه. و اين بدليل بيدقتى



 تماثاكر را بـوى خود كثيده است ديكرى يزي ثالان مىكند كه غمين عمل را بامجموعه ديكرى انجام دهى . افراد جوانتر وكودكا وانهر خانواده نسبت بـ ديین اين فيلمها اثتياق



## بهاز 4 Tشنائى مردمبانظموقانون

 جرا اين مجموعهما حتى برترى خود را نـبتا بـبه فيلمهاى جاسوسى و' وسترن در محبوبيت






عاى بورنوكرافى را آثار هنرى شمرد ولى اينقلمرونى است كه الستعاد او را شا شكوفا ميكند i -- در فيلمش هر كه بميردمترين كار سياسى اوست بازمه بنمايش كودكانها
 است و من مر مز عقايد او را به عنوان عقايت بياسى نينيرنهـام

## از اين دست بـازد

 درونى يا بيرونى يا ثايد هر دو مانع ميثوندندك او


 جون درال، و يا جبل دولوره بسيار ثبيه به آنـار

 آثار بزرك بورنوكرافى است ، هرجنا نميتوان فيلم-

## بقيه: ارزيابي

اين فيلمها (يورنوكرافى ) اينـت كه مردم اورابهعنوان
 را هنرمندى میشناس كه ماختن اين فيلمها إز قلزش .
新 ها خودارى ميكند شايد اصولا راغب نيست فيلمهانى


ايدئولوزيكى

## ليففورهامار ـ فولك آيساكسون

## ا- جنك جهانى اول

ترجمه: ابوالحسن علوى طباطبائى


را
 نوعخود حماساهاى درز مينها كارىوقهر انانى
 دنيا شرح ميلهه • اينز وظيفه خطيرى

 بزودى مصمم شدنل تا در زمهينه مستنلسازى ايل
 و بسریت ييشر فتهاى كه
 امريكا مهمترين بازار فرو


 زمانى
 امريكائيها شد



 را در اختيار شبكه جاسوسى ششمن قرار ران . . خود را بيشتر با ثهايش فيلمهاى موجون






 در خارج از كشور قرارداششتند) ، اجبارا در مورد آن به بررسى ثرداراختنل .زمانى

 برداران شجاع عازم جبه شیه ور و بابهى

 بدر برند و مهحول كار خود را بـه وطن بركرداندند.






 اين فيلم tا آنحا كه كميته سانسور وزارت

 وره . اين فيلم بويزه بعنوان نوعىتشّويق

 *
 (2, 2 (0)

فراوان جنين توصيف كرد


فرياد صلح آميز

## سينماى سياسى

olo داقوام وحشى هون × و آلمانهابعنوان

 كه غ زنها ،وهثيكرىوخرابكارى « بود.نيروى

 شله بود . تالثهاى آنان براى زوم موقعيت مناسب خون بـى مورد بون و و بنابر اين تصورى كوتاه و زود كنر را همر اه
 مفهومى از افتخار ارتشى بـهـ آنها القاء

 انكليسى و فراسوى در همان ان بـي


 , كزافهكوئى در مورد قسرت نظامى بون
 تماثاكران بين المللى داشت (كه آنرا

 ركينماى تبليغاتى آلمان فقط در
رشته بخهوص آنازیر و هـبتكر نوع خامى از فيلم - در برابر سينمـاى الما انكالستان و فرانــه بشمار ميزفت و, آنهم فيلم خبرى مـتند بود اين فيلمها باتفسيرويرمالى كه ازمهيدان نبرد كزارش مىداد هى هوانــت براى جلب ح) موثزى دز جناك روانى بكار كرفتشون در همين حال نيز در جبهه داخلى فيلى فيلم خبرى بر فيلمهاى داستانى طويل بيـيـى كرفت .اينكونه فيلمهاى مستيند كه الم
 بيش از د فيلم دالتانى ميهن ريرستانـهـ،
 فيلمهاى تبليغاتى سينمائى داستان
 موفق باشندزيرا هردم سرخورده ازواقعيت
 فرار از واقعيت به سينما يناه ممبرنـ، ، جناك را بخاطر آورند يرداختن آلمانها به فيلمهاى تبايغاتى خريى در مراحل نخـينين ثايد نتيجهنوعى :ورانديشى وبصيرت اتفاقىمقامات دولتينى
C.7.




 و مليب سرخ فعاليت داشتند در كـيمر فرانــ ، شمائل بزرك احضرت مريم در سراسر شهر بكردش درآمه آا به ها هامول


 كه يك اونيفوزم نظامامى را براى فيلم
 ترتيب آنجه آفريد (اكر جه اثرى هنرى



سينها است

 مورد تمسنر قرار ميكرفت .سينماينقاشى متحرك بيز بعنوأ يك اسلحه تبليغاتى بويزْ در انانكلـتان جاهطلبيهاى كـتاناناند قيصر آلمابن در تتلط بر نيّروى دريائى


 فيلهى كامى و با نظر كاهمى كابوس وار بنام ( كيتوتاكاكه جلب نظر مى كرد . اين فيلمهاى تخيلى از جنان تاثيرات خرات خرد كنتدالى برخوردار بون كه وزارت جنا

 فيلمهای نمايش برز در جريان بود كه تصويرهائى دائمى از "وحشيكريها و خشو تتهاى مشمن ه بوه . فيلمها يكى يس از ديكرى اثشكال مختلفى از دورنهايه آن زمان را نثان مكدان

 "افـران سانيسنيك و ديوانه دشمن،)هورد تجاوز , شكنجه قرار مهيكرفتند

تبليغاتى جلوه خامى يافتند در اين فيلم-





 $\longrightarrow$ —— شاهل نمايش قستمهائى بر كزيداى از 9 فيلم وى هـتيه **


 انكاتانله يارده (1909) بنمايش


粎
بررسى آثار (ميلوشنورمن ، سينماكر برجـته كاركردان فيلم »


 امريكائى , (موشنك طاهرى، منتقل ايرانى در بارموى
$\qquad$

## *米


 و آثار وى كاووسى نيز بردسى آثار وى را برعهمه دارد.فصالهائى

از جند فيلم وى نيز بينمايش در میا آيل


 در نيويورك هى مباشد - وى عالاو م براين جرناهمهموار فاليتهانى در زمينه ايجاد جنكاي
 اميد آنكه اين برنامه بتو اند راهكثائى برايى موستداران

هنر هفته باثد


 انسان ،

اى آزانى ، حجسته آزادى !


## تجزيهو تحليل سبك و نكرش فيلمسازان بزرك در يك بر نامه تلويزيونى



ب


 بطور مّنرا مورد بررسى قرار میداد و مـائل الساسى سينما ,1 بردسى نمىكر
 عاوه بر تصويرى بونن و علاوه برثالاش درجلبتصاشاكـر
 و جامع است . اين برنامه كد جهارثنبه هغته كنثّه از تلويزيون Y بخض كرديد بطور الماسى بـ تجزيه و تحليل
 سينمأى ، الواع سِينما و موضوتهاى مْتلف سينمائى

 منتئد ، سينماى تجربى ، و سينماى نقاشى متحر كو ولى هدف الصىيرداختن به سينماكران مولف و فيلمسازانى


 , سينما را كاملا نمىتوان شناخت مكر با شناخت كاملى

## 




 يديد آوردم كث هيان كام





> خطر !التيل(s) تعصب ر

## 


 مهرح در ميثاقهاى بين المللى و ر قر قوانين الساسى ,




 آذ






 مى كند . و به اين دليل است كا ها روى ديگّر استيلا





##  <br> باز تشت همكار <br> آقاى يداله ترشزوى معروف به يداله إى رينّ مثورتخانه كاه بلات مثكى نبون  قبل جهت اشتغال دائم اه   مشورت خانه مستره  <br> ر جلسات مر.وو ثر ر ن نمايد <br> كه از نزان اكو كر السانيول با كوشهاى <br> efflico نور دوم دناكرات با <br> 




ا
 غياب را در من نظر مريرزا ابوالقاسم Nواتك قرار داده و بطور راض غياب رسمى بعمل آورد منو ط به انجام أى كلل تمانى
 زا ه

 كنخدا حسينى در حول و و حوش مشورت





 (5)


 "

 خواستهاى خود را الاعلام كردنل

 بصورت £


 بلانكاران بيوست . قطع خور از
 آولى قرار كرفت و نامبرده بـه هنظور


ساك

 كوكارابانيول با توثهاى بزرد و بوهاى بلند در خيابان جردن خيابان كلفام كمثـه است ، اين ـك ميتلا به مرض قبلي است وبايد در يابند تَلما ميشود بـ تلفن .. Jا 0رد دكانى مريافت كند
, وسّل خانر يندرجلب راموردانتقاد شديد قرار داهـ و افزود

,
,





 جراحى ساك بهود 1 ا در ثارية مويون
 الخيد نيز رز اين موره اثر بـزائـى

> نداثت باثد

در اين موقع الهاء مثورت خانـ، ،

 غانه را از از مقولا (اذافه قانون ، ، آنـته , وتهاى بــبلى ( كيس قلى نطق بردازء , ا, بـ استراد دستور العهل مشورت خانها تيويق نمودند . وبى از اءالام بايان مور اول مذاكرات بطور دستجمى مبادرت بار

 كـ



 بهجه
 كد دلش بهو اهد نظم مثورت خانه را بهم

بز

 سبك و سنيّكرسن با 5 و و زياد كردن اعهاء الاز اختيارات تأم و تقام هآولى|

## هيباثن

 وا

 هر كونه عليات شوخى آميز ديعر از قبيل



 نامبرده طم ثوخى ناهـ جداكاكاه تعيينو

> .اباغ خواهد شن :


-

 بايد به عرض برسانم كه جون تثكيل




قلى فورا آنرا بـ بكيرد

 هاى عهرانه بها زيور طبع آرالته ثده

دومين جلـه ميشت مثورت خاهَ روز







 ضن موافتت هريج بابـت نشينى اعفاءو
 فرتادكان وبثر خون ، بطور دركوثى از (ميرز إبوالقاس، • مشیى حق مبيسيونـ

 جاك و استهت وبرات بنحو احـن خوددارى نوده و شيوه ("نتد كرائى، را يثيث خون


 شتى، كـ بصورتيانتوميم اجراثـ، ، الظهار داشت : هون هييٌت شـورت خانه تاكنون

 مركونه كيسيون بر خلان بوازين تالقى
 در دوز اوول مذاسرات رد دور اورل مذاكرات كه با حا حور


 بون بشر زير قرائت كرديد
 دربـتـاى كتني ميشود كه در آن مناكاكاتى بطور - ربتـنه انجام
M فردوسى - صفها

طرفين مباحثه بعنوان بايان بازى سوار كول مدلميكر شون . .اما جون كون كاثف و بعمل آ
 دوازده من ونيم خوا
 و وسما اعلام كردنس كه "بازى بوميده "
 خواستهاى خود رابشرحزير باطلاع آلا براتسلى رسائند
با ا اضافه شدن باقالى بميزان سى و
ينج من و دريك نوبت r تامين مخارج باقالى و تقسيم قند و جاى ووجود در آبدارخانها بين اعخاء حاضر و غايب در جلـن
 باق ع- تهيه يك مثورت خانها آبرومندو در غير اينصورت برقرارىوفورى كمك كرايه مثورت خانها
0



## dolst

درهمين جلسه مشورت خانه برياست
آقا براتعلى كه ديروز تشكيل شده، هنوز اداهه مارن وعليرغم اقداماتهجارهجويانه آولىى

 رضايت بِش حامل نشّه اسث

## تلعر اف از» !

تهران - هذا مثورت خانه مباركا




 مورد نظر آن مثورت خانه كه طبق اطالاعات بدت آمسه آبشهو جزمين رفتهاند ، عاجز در خاتهه يادآورى ميشود 5 بر برلاف بِضى نظرات خوشبينانه ، بماركيرى (انسيمي عياره مهروف نيز در آن مورد خاص عفيد فايله نبوده و نامبرده نيز احتمالا مورد بالظهار شرمندگى - كابيتان كوجك دستبرد قرار خواهد كرفت

> -بقالى به- نينج من
.
-
 -

80~-
0ر اين موتعكرو. دبر بادياثت

جزاتقلى برايثان فرستاده ثدمبود يواشكي

-
آقا براتسليك

"

كشيدكى بدلكار ان و نيروهاىوابستك تمايل
 نطق غزا اظظهار نود كه هـالبته در اثر انجام يك سلسله عمليات ماش اندانى بلافاهله دت از نطق كثيد و بنابمهالع

موججود به كرو• بدلكاران بيوست .
 جلبه كنشته بعنوان رئسس مشورت الوان خانها انتخاب شده بود وعلى الاصول سر شجاهاهاى

 (جواسبازارجهاه جلوس كرد ودرحاليكه دقيقا جانب كمكوئى را رعايت ميكرد با ونامبر~: وارد مغاكرات كمكونئى شد و كمكونى زير بين طرفين
در5,
آاَ براتعلـى : ...موعليكم
جواد بازار جه : ... كرتيم. . آقا براتعلى : ..... بات (يعنى برجبانت)


 فوت وقت بيشَوان را تصرن كـرد و , مناكراتى بين او و شاير العاء بشرح زير انجام كرديد


 سال اخير از بابت باقلى شبيدا درمضيقه بودمايد
آقاى جيم (با باهه باره) : فرموديد
: قاقالمالى آقا براتهـلى : عرض كردم با باقالى. الیته قرار شد 5 مسئول عمليات ماشاندازيى مهلوم و قيبت ماش نيز مثبيت شود . بنده با
 الر مال تثبيت ثشن است و دوسه تا ماثر
 انثاالد بموقع خوش رو میكنيــا كى بون ماش بروند ؟

نرو • باقالى روبكو .

استاد كرم جاليز كار: هولشنكن
بابا بحث حبوبات روتازه شروع كرده،
بـ با بالى هم ميرسد

آولىالها : داشتيد باقالى بار ميكرديد
قربان
جواد بازارجه (خطاب به آولىىاله) . .
خودتى ... برته • • جدوا باباته آولىاله : هيس سیس

صريها أعالام مى كنم بهيجوجه زيربـــــار اين باقالى نميرم
عيسىفى : بأز نوباره اين بابادار.
قهر هیىنه

آقاى جواد بازارجه ، على ايهال نظر بنر بنده اينتـ كد هيزان اذافه بانقالى درخواستى


آقايان در اين باره رسيدكى خواهد شن.
 ريشهايست بى ششوار " و ما هنوز نو آموزانى بيش
 شام با يك كا(بى بسازيم . كابى را را تزديك هاورانياه


 نان كددرش تليت هيكرديه ايستاده نهار ميخور مانوديم






 رفته رفته. با برتولس برشت همaسا شديم كه (يإيورت


 مهاجرت دنياى نشناختايست و و انتاماميكه درهايش بررويت بسته ثد تنها روزنهاى كا ما ميماند - تنهـ

 ا
 وقت كد با أقابزركنـنـتهام اول

 روزناهه يا عكسى يا سخخى كه مثار از زاديو به كوشمان

 *رجهرا ديده بودم به او باز كويم ـ اين البته ويزمى علوى انى



 ,


شر
كتاب فارسى براى او هيز ديگرى است


 كتابخانهاش در برلين آدم با يك جور مهر انمزه روبروست
 باز توانتـه جنان جنكى از كتابهاى فارسى دوران انير انير كردآورد 5 بسيارى در خود ميهنمان بر آن غبطب خواهن خورارو خور جندهاميش از اين دوست مشتّركى كم ميداند براى











 كه اين جنا سطر را در زاه مو بيخ مينويسم _كتابها رادر

 كششى 5\$ آقابزرك به طرف يرده اماى امهر سيونيستى


 نهاد رومانتيك است







 يادم است روزى درداستاني كانى

بكار برده بودم . برداشت با دستش رو حاشيه نوشت



 مينويـد 5 به كا وصف طبيعت را هم با حروف و كلمات ثكسته مينويسندب"
 اكر در اين ميان هم التعدادى مييافت در برورش آن ميكوشيل جون نر هرهال و وميثر مرنى الست الزازه جو. هِه بهيار ثاءرانكرانمايهى امروزى ما كا كا آثارثان


## (پاسپورت) بزرحترين عضو بدن آدمى است

در جهان كهنسال فرمناك ايران بويزه در ميان
 را ميتوان يافق 5




 باز كثت بـ وطن را اداد ) دور مانسن جمالزاده از ايران نيــــز اختيارى است . در هاليكه آقا بزرك

## بيشهىدردبلزى





 حنانبود كه زيسته وتابحال استور'رمانله

 .




 !




 - ات و نه ترجيع بند هر كونين.













 .


 هنتّا بنايد كمان برد كه بر إين مورت بين آنيّنو


 -



 كیى تواند كرفت . و مقامثند تاريخ وسنوشت خويثاوندى عاوى را با اديات , منر آلمانو

隹 آ آه


 (1)



متصود رسبد .

 راست است , كا نبيش میآيل كم هـ انر كاوش

 ره بـ مهر امهان خوشباه.
 بوستان را در باره بزرگَ علـوى هفته





 بايد طرجى بريزنه ، جار جوبى تبييه كني كه زندئى


 ازنبيل زنبور عـل و وفيل وكرك ، بلكه جاندارى اتـي
 ريز") يعنى "محيط زيست خود فر اهم كنى" جون نيك نظر كنيم ميبينيه اين مفت مثخصه

 طا طرح 5

 التا در جريان دائىى و همين ارتباط مستّر بين فردو جامهده
 .
 باشند انـانيت افر اد را تضينين ميكند.

ياد5از بين نويسنده وزادكاهث مهان آلونكى باثد
 -


 كند
 تردياث ميدو ... با بم رام مىافتيي بطرن روه . ههالها

 ميكوي اين قايتهاى هونورى نميكنارن . هــريرش دارد توى آلونك جائى دم مـكنارن و مـن بـ عاوى نكا




ك برديده مانهند بوى بهار مبايد . آن وقتها مر تهران باوو مر






## 



 اين جريان دائمى وبالاانتطاعين فرد و جامس،،اين

 شرط تخلف نابئير به وجود آمن انـانانا الات ، ومر وقت، وبهر اندازه مر اين جريان انتطاع حاطل ثود،


لطهه وارن مكا

انزوا بـ منتهاى رشد و علت وجونى خود مير يند ،هطان

 طور هم انـان فتط باين دالوستد بين فرد و جامهي
 منتهاى ثكوفائى خود (كا اين همرير خلافساير جانداران حشش علوم نيــت و بووازات لايتناهى و ابـديت است) ميرود.
اين جريان ، اين دالووست جزمى آتريفانـانيت
هنتها در اين مورد هم مثل ساير موارد هربـاره.

## بقيه: :يشيشه در بلـرى


 شالوارث در سنرى يا منزلى جابمانه والمالا به رويـت نياورد يا همهتر : او كم او لود جيزي در بـاط ندارد

 و اسكنا لـى بـ جيبت كزاثت و حالا بول كه به جاى خود
 والميكند و هرف ديترى ييث ميكدن ..

 ديكرى بيش از كاب است . يك هoور خط ربط الـت





الت

## ونجهز ار كيلومتر دور ازايران در (ششم ميانه)!

 آينله ميخوانيلد.

و او كان معطوف كند كهدر حالحاضرموجب نكانى اتيوينى استي كفتنى است


 "

نظامى ياديكتاتوري و ضــن كمونيستدارند ، حفظ كردة النت , "و نلنت بهمه كونه معاملات با با آنها زده است.

## بقيه: زخمى عميقو



























 -
جوان ، كودلك نيست كا اوراارتحت حمايت ه بتيريه . جوان داراى شخصيت رشد














از: هرويز ايروانلو
در باره طرح ادغام خازههاى جو انــان و پيشاهنـعى در سازمانورزش
دستكاه ورزش
نمى تواند اين بار
اضافىدابدوشبكشد
سالهاستبهنامروورزشجوانانان* فقططرح ميدهندو وعده
an


 يكارجه شود





*************
باز
هفته آنشته ، ما محمد
 خبردارم 5 هرتيم " سنـ خوزها توب ميزندهوجون



 المريكا آمده و با همزند مكيكند

تز تين كرانتيمت اتاقق ؤسا
اينروزها ، بهث ترئين اتاقهاى الى
جند نفر از رئيس روسا ، در كان ورزن
وردزبانهاست . در .مورد اينكه اتاقهارا
آراستهاند ثكى نيسث ، ولىدردباره جند

 بيش از دوميليون تومان براى زيبائى اتاتقا خرج شده تا وقتى آقايـان وارن اتاقهايشان متشونه ياور كنند كد واقعا رنيسن . كويا ، قيمت زير سيكارى يكى ان اين رويا،ودنينعرقمىراتشكيلميدهد.



 است با برداشتى كى رمبران ورزش ما ان از ورزشدمارند،


شايداينبار اعتراضى ناشند

طبق برنامهزيزى فندراسيون كشتى ، دوازيمهمين
 از
 وتيمهايى از كثورهاى ديكر بر كزار خواهد شد. كتثه میثود با توجه به روحيه و منش خادي،
 كيفيتى جالب برخوردار خواهد بود . جون تصيمي كرفنته

 از يوكــلاوى ، داين و بلنارستان مراه با داوران ميتاز




زنكخطربيخ كوش وزنهبر دارى
چچينىها وزإإنىها شتابان ميايند
درخشش روز افزون وزنه برداران جين و وراين


 ورزش را بهوش آورده و روحيه بیتفاوتمتو بارى 'بهر جهت را كنار بكنار ارند و علل إينهمه جـى رفت را دريابند , واقع إينتكه وزنه بردارى ايران كه روز كارى شهرت جيانى داشت و در ديدارهامى بينالمالليى قهرمان

 آغازكرد، ، ودل به قهرماني قازه خوش داشت كه جنين آني
 ,








فقير ، طبته متوبط و طبته مره بـود و آنهج آورد مرانى بود و تورم بود و
 مردولت اسبق تصييات كاهى آنجنان خود سرانه بود كه دم مزوس وبوى







 به واردات اين كالا مهر

 عادلانه اين كلا به كسب حلال خود رونسق ميدادند و بدينطريق نه تنها ......اخانوار








 وقتى مطبوعات آزاد براى اعتراض نباثــد تتيجه آن ناديده كرفتن كامل ملت ونقثهـ

هاى حساب شده براى بالا كثين عاين














 باشد .كه سازمان مخصوصى بوجود آيل (ويا بانكا هلى ) كه اين اين بول در آن ذخيـر

بقيه: از تحر يمتنباكوتادر Tمدنفت


مرحله ششرانجام كاربه يك كاركرار عمليات جادمهازى كمهاراراى ماشين
 اينجاست كا بدانيد كاركزار آخرى بعه ازانجام كار العا ميكرد نصف به نصف سود
 تجاوز نكرده و فقط بيش ان هميليون تومانسرمايماتل به جيب دولتمردان زنجيرهالى






 وظيفاى جز سرازير كرنناين كنج بدامامان عوامل خود نداثت

از •ا شركت, رنكارنك ساختمانى , آنهمر يك ساختمان واحى, و با تثكيلاة واحد




 كرفت و قونى بلون مراجعه و همنشينى در قمار و' فـاد "بستىى" براى كسى در نظار كرفته نمى


اكامامه كذاثابقات فوتبال



 ثا آن را بنوئى ميكر ويا با بنام مسابةه


 خاطر جلوكيرى از ستوط يمي مان بر
 سونى مراجهس مكرد علاقندان نوتوبال
 سـونلان فلى فسراسيون فوتبال با

$\qquad$

دورقم درشت


 برای جیى ) در وجه دوفدراليونحونوالد ،

 , غيره بين خوت و اعوان وانطارثان از هـر تا ذيل مر فـراسيون و د دنـا

 وقى يرسيديم جرا مانهه بول را با بـ

 رادر بياورم آنوقت شط را در جريان

حق كشى وتبعيض! I
 له

 كازمان ورزش بِي از مكاتباتزياسر انجام
 ايران ناسيونال بتيرد وبا هطان ثرايط بين كارمندان بى ماثين توزيع كــا
 , كلى كيا و بيا دارند وصاهب اسيو رسمند
 و


در توشى در مدحافل


ققيصه نقشى داشته باشند 1ر عنیى ننوذ استثمارى بر نميكرد






## نسلسينماروى ماراطى سالها به بيراها

 انحرافو ابتذال كشاندانداندصدور اجازه براى فيلمهاى سكسىو خشونت آميز ، تاثير مر تبار و مخربى برذهن و افكار جو انان

## ورود (جيمزبانده) مامور دوصفر هفت آغاز شد ون وت <br> از اواواسط سالهاى سى واو ايل .سالهاى جهل شمسى


 هاليوود رسيد. ارويا و ثاين ثست بكار شدند . ايتاليا


 در سراسر دنيا براى بقاى خوه و بايدارى در برابر

 فروش همجنان كرم باشد . نوبت به فيلمهاى تخديرى سكسى مكيرده وخشونت آميز رسيد. فيلمهاى سكسى اناز

 كنك براى مردم بار مغان آورده شد با توجه به اينكهنـلـ
 ديديم كها اين فيلم ها جها تاثير مر كبار و مخربكبر آنهـ

بعر حال اين نوارهاى رنتين تخديرى و تحريك




بديدن فيلمط برود. كاملا تغيير داد. بـمين دليل يكفيلم


 مورد حرف زياد است ولى جرا طا طى اينز ساليا (باداشاتن

 كسانى 5ه اجازه ذايش مىدهند نمىتوانستند در اين

 نوثتن مطالب سينمائى اعم از ترجمها ونق آند فيلم وبطاور كلى آشنائى خو النده با تاريخ وهنر سينما،ارزغشيابى فيلم

 يك متهوم جديد در رفتن به سيما يعنى صحبت درباره خوبى وبدى فيلم وارزث لينمائى و اين قبيل مسائل

 و كنت بردن از فيلمى كمدى إن اهم اهميت داشت 5 مثلا يكى از فيلمهاى (نورهن ويزلمد) را ببيند يا(اجرى
لوئيس" و غيره

باينترتيب مهرفت تا نسل روز به دتـر كونى
تدريجى در نحوه فكر وارزشيابى خود در مور هود سينما

تاجران سينما جهت نمايش لمهومى وارد اين مرزوبوم كرديد . قبالا آنهج داشتيه بجز فيلمهاى فارسى و هندى
 هاليوودى در هر نوع موجود ، لبضى آثار خوب و وا وا


سينما روها آغاز شد وموج فيلمهاى "

آقاى محمدتهامىنزاد

V نويسندتان نتاه
 دليرانه با نخستين سالهاكير مرارت قرا فرا
 وورتوف، نغـيـن سينماكانى هستند كا

 (5 1, در . كث „آيزنشتاين " و "يودوكينه مر اهر وير كيهاي آهناينين مونتاز فيلم نقشى
 تلويحى مونق بودند . آنها با استفاده از
 موقعيت هاى فردى و , كليت فيلم قائلّبوده ون大اها الى مختلفى وا ال نظر فذائئى وزمانى
 فيلم تهران برنامه سينماى اوليه شوروى , دز بركاهه خون كنجانيدر باشند

## حر كتىدر جهت باروىذهنى

 علاقمندان سينما
## كو تاه دربارهفيلمهاى حال و آينله كَنونفيلم

 تهر ان بايك يیشنهاداست و در تطور الابارى تاريخ سينما نقشى



 "
 قويترين مههوع كلمه براى اتحايديهديد التابيس شوزوى بود . فيلمهاى روسى در铝 بون ونـانل طورى
 فرانسه و الم يكا بنمايش درآمهاه وتطور تاريخى سينما مورد بردسى قرار ميعيرد. اين برنانها باوجود اهميتى كا كا دارد
 از سوى سازمانهاى مشابه قبالا هم عنوان ثنه ودر مطبوعات وراديو تلويزيونيزي بكرات و ب4 مناسبتهاى مختلف از آنها

كانون فيلم تهران بالاخره بس از جند دوره نمايش فيلمهائى از كان كثور مجارستان و لهستان وونزونا سينماى نو در آن كثورها (كه بدا بدونهر كونه اطاطاعات لازم جهت شناسانـن





 فاليتهاى لومير) نا امروز را بـراى عاقاقندان به هنر تينما نمايش خواهو اهن دان وباينترتيب مزدالى است بس بزرك براى




 رشثهماى سيتما و تالويزيون. ) بتواند از از . آنها استفاده كنن رن رن رنتين مجموءه تاريخ سينما بترتيب آثارى از (الومير ، مليس،أايسي


## LAndgd <br> Vobg

