## اللف்

## به زير بوستين مر كستايىو زنفكّى تريزى ماايرانيان

مر كَ و دامان كور مى خواهيمر.
 نيسـت؛ ؛ ميهمانان نيز حضور نداشتن در عزا و ماتم و ضجه و مويه - (اسـور مر گا) - را نابخشــــودنى تر از شركت نيافتن در جـشنـو و

 اشتياق نابودى به جاى شور زند گّى و زيست مايه از كجا سر چششمه گرفته است؟؟؟ (ابه كجا چحنين شتابان؟)
 شاكـبى دلكش و كيرا بر بلنــداى بختيارى و زاگرس - درست بالا دست تالاب جِناخور - مــن و يارى خوش انديـش و و نيكو نهاه،
 هوت سـالى اسـت كه كريبـان ذهن من و و
 حالــش در تلخْندهايمان بر هنر آفرينى هاى مانده كار و طنز فخيم (ادايى جان نإيائون) و و ((سوته دلان)، يا وازه كان جادويى و جاووان (اعلويه خانمّا گم شـــد و شور زندكانى زود كذر بر گزي يله. ير يرداختن به اين مبحث بنيادين و واه بردىى خود فرصتى ويثّه و فراغتى فراخِ مى خواهِ





ايرانيّانا) پِديد آَورد.'


 تاريخـى، سياسـى، فرهنغــى، اجتماعـى، اقتصادى، اقليمى و روانششاناختى از جمله ى ى اين ديدكاه ها هس ايتند. اما آميختن و سرشِّتن اين نغَرش ها با يكديگُر كارى ساده و و آسان





ســهـه ها اســت در اين مرز پر گهر، ماتم و مويه سـتنتى فراگير شده است و دانشور انـان
 زندگى و ستيزه جويى با جلوه هاى بنيادين زند گى - لذت و عيش و خوشـى و شادى
 پوشى دانشـــوران وانديشمندان را شايد بايد
در اين سروده دانست:
(بابيد بحشَد عذاب تنهايیى را
مردى كهي ز عصر خود فراتر اتر باشدل)
 با شــادى و ارمغان و ميهمانى و وسـر برش

 زند گـى آميخته با دردو د دشـواروى و ونج عذاب است. سخخنى از شادمانه زيستن نبوده و ونيست؛ مغراندكى، از رانده شده ای تون خيـام، حافظ، مولانـا، ايرج ميـرزا، صادق
 (ابه كجا حنين شتابابن) كورسـتان برايمـان آرام كـــهـ و آرام كاه


 در هنغام دكَركونى (لحظه ى تحويل) سال


 شتاب و بـى درنگا از آَغوش سرخ فام زند
 نمى آيد، هر از كاه به دامان آن نيزاندكى مى
 و لحـــ، و درون كن و و كافــور را ياس مى داريم سِستايش گر مر گيم و اداى زند گى بر حهره و و قامت استوار مى داريّم. آيين
 تر از جشــن بيوند زنا





 درون مإيهى عرفانى دارد و و نواي محزون ما را به أغوش آرامش مى سباردا إيرانيانيان





 انسـانى و اين نماد و و نشـانـان زيبايى الهـا


 آن جنان بدان اصهـرار و و تكرار مى جو جويبم كــه بدان وإبسـته و معتاد شــــنـه و جـر
 از ايسن واقعيت برهنـه و و هويدا نيز روى
 افتخار مىورزيم

خوابى و خيالى و فريبى و دمى ست.

احوال جهان و اصل اين عمر كه هست

( خيام )

ضرورت دارد.

و تجاوز وحشــيانه و ددمنشـــانهى خليفهى
 بابك، تا خيــــش يعقوب ليث صفار، ايرانى را پیون گذشــتـه نوايی جز ناله و آه و سو گ
 از دست رفته نبود؛ (اآزادى فردىى) و (امنيت

 سـتاناند و مسلمانى را از برده گـى تازيان برای الـي




 از نطفـــه ایى به نطفهى ديگر، تيــره بـه تيره، پشت گَه پشت.

 نشست و استوار گششت.



 تجـــاوزى ديخر پجون گردبـــادى ويران گر و و توفانى دهشـــت ناك از راه رســـيد: مصيبت مرگ گ افكن مغول.


 نيز. مردانه گى فرو نشانده شاند.
 و تحقيــر ســـخت بر نهاد خــــود آ گاه و روان







 بايل و شــايل گره گشا نشــــد تا تا فرجام كار و و


 كه نشد. هر بار شورش بار با خيانت خوه فـان فرو نشانده شــد تا ابومسلم را آنانداندازه هويت ور


 جز تحقير و فرو داشته شدني ستر گ گـر كدامين دليــل به پنـــان (اگريـــز از آزادى و اختيار") مى انجامد؟!؟؟ يگانه دستاورد پیروزی و و چیيرهگى سردار
 بنى اميه به بنى عباس شد تا تا با ياري شغا شاد وارِ

 گردن او بِر بلنداى وار وار كندها مــرد آويزَ در واپســين گام
 پای آتشگاه و كوه پایههای اسپهان و ساحل

 فرومايه داشــتـه شدن (تحقير ) مكرر و مداوم اين مردمان است.
 پِيد آملهه است. تجاوزى كه تنها دار دامان مرز و ميهــن را لكه دار و آلوده نـنموده و گر ويبان


به زير كشيده را نيز جسته است ونـ










 عشـــيرهاى باديه نشين و بيابان كرد ور و به دور افتاده از گاهوارهى آفرينش نيز بران آى ايرانيان
 به شكست و اشغال آب و خاى نياكان نيكو نهاد.

 اششاعه نيافت. سخن سوى گرى گزاف گذاشت ادعا در عمل اختهه شد.



تحقير تقديس شلدهى يیشين بنيانى براى پذيرش فرومايّهیى و تحقيرى دوباره شد. تحقيرى گســترده و ســتر گ. اين بار از وعده و ادعــاى عدالت و و بانگـ
 نبود. شــعارى جز وحشى گرى در در ميان نبود
 و فرومايه گي پايدار گشته در نهاد ناخو و نيمه خودآگاه ايرانيان، با سو گ و هر اسِ و و دلهره (اضطراب) و افسرده گى ذهن خودآ آگاه

 فام زندگَى به سوى چنـگَال سياه مرگَ مى تازییم.


 جاى گاهى نــــــه برادر و و برابر،
 باديه نشـــين يورش بـه كام و و فيروز سودا يابد.


 كتاب سوزى و كتاب خانه افروزى دود شلد

و نيرومندتر شد خرواجه در پيى فرو نشــــاندن آتش شهوت


 گَاشاشـت تا عقبماندهاگى آميزشى و پرهيز گوارشــى او را قضا نمايند و فرومايهـى گِ را را با خود كامهى گى جبران كند. اين گورنه اجتماع هميشــه ســـو گـوار اير انيان مــر گ و و ماتم و

مويهستاى، آمادمى تحقيرى دوباره شد.


 تباهى و تيرهروزى خفته را خفت دار داد. تحقير

 به جاى قلههاى سر به آسمان كشيده شدهى


 سُرسُره براى نوازش انگَشت سيمين پيكران


> كارَى از يِشٍ نبرد.

 انقلاب مشــرو طه آغاز شد، استبداد صغير با با با با پشتوانه و نيروى قزاقان روس آن را با به توپ بست و تحقير ملى بار ديگر از سوى خودى
و نا خودى تكر ار شد.

دورْى روشــن گرى و تجـــداد با سـقوط قاجار شـتاب گرفت، اما خودكامه گى رضا شاهى هر چچند احســاس امنيت اجتماعىى و

 نساخت وِ هر اس و دلهرهو و ترديد و تشويش را نيز به آن افزود.


 آشوب و تنشى با خود به همر اه آورد. ارتش ارت نيرومند شاه متتدر در بر برابر سياه انگالستان و ور ور
 اشغال ايران از ســوى متفقين و تبعيد آسان و بىدردسـر شاه اســتوار تحقير را با بار ديخر

يادآور ابو جهل و ابو لهب و ابو سفيان بود،

 نادانى و خر افه و افســـانه و سفســـطـه فراوراوان
 گردن شاهز اد كان دراواويش شاهاهل باز بر برايد. شــاهِ عابِد ســاده نهاد و نــاز كـ دل، خود

 و دختــران خويش با دعا، روانه و رهســــار زفاف در حرم ســـراى شــاه محمــود افنان انـان نمـود تــا در كنج عبادت عافيــت جويد كه نجســت. تحقيـرى ديخــــر مكرر بـــر دوش




 طعم گس پاره گوشــت آدمــى را زير دنـانـان

 كشتار عرب و مغول و و تر ك و تا تاتار در خـون انون نشسـتـت و اين بار به هنجارى تازه و و نشانى

نوين دست يافت: مردهخوارى همه كير. اگر تاتـار برای ايرانــى و واصفهانى برج

 شــاهان و شــاهزاداده كان و درباريـانـان صفوى


 و اين واپپــين تحقير جمعـى ملى مان نبود.
 ليــث، بابكـ خرم دين، مرد آويز و و ابومســـــم

 كنجهاى پنهان غنيمت آورده شده از هند با به تارأج رفت و در شَــراب و شرم كاهو و وافور هدر داده و نابود شد.

 خون خوار، آن أزارديدهى دگر آزار به جا جاى
 خود ســاخت و ولى عهل دلاور و بیىباك را


آنان همبسته و افزون شد. ديگر از خيزش سرداران دلاور اير ايرانى نيز خبــرى نبود. و تحقيـر و و فرومايهـى گو و تهـى ميهنى (بىوطنى) و سو گ و هراس و دلهره وانـــدوه ادامه يافت. (اهراس از مر گ)، فراكير شد و (انبود امنيت) مكرِر گـشت. تر كر و و تاتار نيز تجاوز و كشـتار و آتش در بيش گر يفتند. تحقير مقدس به تحقير مكرر انجاميد. روان جمعسى ايرانيان - نــه فقط در نهاد







 ريششه صفوى به جاى آن كه شاهنشاهیى ایی بر بنياد دانايى وانديشهى نيكو استوار دار دارند،
 پايدارى و ماندهگارى خويش در گسـترش
 ,
 بنيادين خود گزيدند. عيش و خوشى و شور


 جنبش و پويش به آســمان و آن جهان نسيه داده شــــــ هر جر جا ســـخن از خوشى بر بر زبان رفت، آتش دوزذ برا به ياد آورده شد و (الذّت) همزاد (اكناه) كشت گسترش مويه و ماتم و سوگگوارى و دل مردهى تنها به سود شاهان درويش بيشه پسر در يهلو و شــرابـ بها به جام صفوى نبود.
 حشــــ تا نجار و معمار و و خطاط و ونقاش و و و كاشــى كار و و معرق كار و و مقرنس گر همه در ذهن جمعى اير انيان در آستانهى
 دانايی فروغى، آشوب فرو نشانـد تا تا ايران هم چون عثمانى دیار نشود و در همين حال نون واى آزادى، ترس و هراس و دلهره و دلشــــوره










 (تحقير) مكرر و مداوم اين مردمان است.

هــر روزهى ســوگ و گريـــهـ و



 نيز زدود و اجتماع به ناگاه رنگا مرَّ گرفت و سياه شد
هم چجون مردم كرمان چششـــــ از حدقه بيرون


 شــود. فرومايهگى اين گونه هر بار استوار ارتر

در اين ســرزمين آب همواره سرچششمهى شــادى بوده است و بـى أبى مايهى مشكاتلات معيشتى و مصيبت هاى زِند
 ناكامى و شكست. نا چچيزى باران، نى چجوپيان را غم گين و روان مردم را افسرده مى سازِد.
 زمين تهى و برهنه و حسرت آفرين مى مانـا در بارش باران همين راز است كه
 شوريده از طلاى سياه را آن چنان
 فصل و نـــه ماه از ســال را را هر دم پير سـش گراندازهى بــارش باران

در پی اين يورش، تنها تاج و تخت و فرش تيسفون، و آيينه
 در آتـش كتاب ســـوزى و كتاب خانه افروزى دود شــــد و گَم

خــودى تحقيـر مكــرر، به تحقيــر مقدس
مىانجامد؟؟



بمانيم تا رنج و آزار كمترى بيازماييم. (افسار)"
 استوار گَشته وُ بِّنياد يافته است.

تحقير بهِ روشن فكر و شبه روشنفكر ايرانى
 تــوزى، به هر بها، برخيزد و و نه آه كه جان ان از از نهاد شاهنشــاه و مردانش بيرون كشـونـ انتقام



 كــهـ تحقير همواره برايش بردارى يك ســويه اســت و تحقير ادامه
اما فرو داشـتـن و تحقي ملت
تنها از ســوى بى گانـــه رخ نداده

حكومــت بــر داغ و درفـشـ و و . زندان و شكنجه استوار ساختهاند

دشوارىهاىاقليمىسرزمينگنجهاىينهان

 آدمــى زاده و اســتوار ميشـــــوند. اقليـــم بر خلق و سرشــت و منش آدمى اثره هاى بسيار
 خُـــق و شـــخصيت مردمان ســرزمينهاهـاى دور از يكـديگر اســتـتـ حتا در يكى كشـــور
 ويزه
 كوهايايهماى آناتولى تفــاوت دار دارد. در ميهن خودمان نيز همين واقعيت نمايان است. گواه آن نيــز الحوى ناهمكون سـوء مصرف مواد
 سرسبز شمال سليقه در الكل جسته میش شود؛ اما اهــل مواد درون و پير|مــــون كوير رو به

افيون دارند.
ايران ســرزمينى است كه بد جايـى گر كتار
آمهه اســتـ. ميان كشور رها و مردمانى كه هر هر



 و شــور اسـتـ. اجاقِ اين خـاك كور است.
 روياها نمىرويند. اجتماع ايلياتى سنتى ايران
 ورزيدهانــــــ و اين تيــرْروزى فقط ارمغان كاركرد نظــام چيره نبوده اســتـتر گريز خود ملــت از آزادى و اختيار نيز در اين بدريختى سهم ستر گی داشته است. ما ملت تنها مر می را سـتايشگر نبوده و نيستيم. ما پرستش گر جبر و سرنوشــت و و تقدير و قســـمـت و و فال و طالح و قرعه نيز هسـتـتيم. آزادى و اختيار
 مــا ايرانيان خود رادر بند و و اســير تقدير و و زنجير مى خواهيم.


 از جمهورى كِريزانيم و آسايش در سار آلطنت مى جوييّ. هر آن كس كس كه برایمانم از از آزادى و دانايى و خردمندى ســـــــن بر بر زبان راند او او را خود نخشت پوسـت
 ايران ياران جدى پر شــمار نداشـــتـه است.

 هر گز جدى گر گته نشـده است، همانـا كـا كرامت و فرديـت آدمى و آزادى و آزاده گـى انســان بوده است. هــراس از به بند و كند كشـــيده شــــدن، ســدهها است كه (اهر اس از از مر گا ر) را با جان و روان خودآكاه و ناخودآكاهمان سرشته و آميخته ساخته است. هر نظامى با نقابي، و هر خود كامهامى
 ملت ربوده است. و مخر شادی و و شور زندگى جز بر بنياد آرامش و امنيت استوار مى گردرد؟؟
هستهى فرومايهِگى و پِوستهى
 بكى گانه كاشته و پرورده نشده است است، خود كامه


تاريخی مكرر همواره كوشا بودهاند.


شاهِ عابِد ساده نهاد و نازكى دل، خود به دست خود ديهيميم

 در حرم ســـراي شـــاه محمود افغان نمود تا در كنج عبادت

تـا بِيش از دورهى رضا شـا شـاهـاهو و يكى جا نشينى عشـاير، اجتما وراع ما آيلياتى و عشــيرهاى بِدحه است كه
 كردار و گُنتار و سرشــت و منشمان نمايان و كَاه ينهان است. يك چجا نشـــين نبـودن، آرامـش و و ثـبات از سرشـت و منش و خلق و كــردار آدمى

سـاختارى دام پررورى و نيمه كشـاورزى
 و ســامانهى نغتى، آهــــته و و آسان از از دست


مايهى سرسبزى وٌ شكوفايى است.

رشــد بيشـتر ييدا مى كند. اين امر در دوران

 ممحــن در ايـــران رايج مى شـــود. در چنـنين
 امنيت) تنها براي رعيت نبوده اســـت؛ إرباب إراب نيز همواره در آسـتانهى مصادرهى اموال الـو و و

 ماندن اربابــى اش را بـى أموزد. هنرى كه راز
 ناراستى با فرستاده كان والى و فر مانـدار بور بوده است. در ايران همواره فشار از از بالا بوده و به

 تاريخى رازى است. (امصادره) نه براي تني تنبيه،

 آمله در دهمها و و سدهمها به يكـ باره از از دست میرود. درسـتـ همانند فرآيند مر گ. انجام

 اســـت. و اين ميراث تاريخى ســـدهمها است
 اير انيان ربوده است تا كسى جز (اسلطان) را
 هميشه (اسايهى خداوندند) است!

 كشيدن فراگير نمى شود. (مر گ ستايى) و و ازندگى


 نوشـتار به برخى از آنها اشاره شد. مشرق زمين همو اره (مر گانديش) بوده است امن اما مردمان هيان هيج

 اين گونه است كه گرامافون، راديو (ى بیى گانه)،
 نمايش گر دى وى دى، و كاه كتاب براى اير ايرانيان



 ديخر (اناكثيرى) مى شود. ميرزا حبيب اسيهانى

 آن كاه كــه آزادى انتشــار كتـاب و و روزنامه بيدا نكنده، (... نامه)) و (آههار كاه ا...") مىسرايد. - ولو ســلطانى اسـتوار - را توان الو و امكان ستيز
 نيروى پرورودكار بسيار ناجيز است.
 ناكــــوار فراو ان دارد كه خود نوشــتارى مغصل و تـ ديگر مى خواهد

سر گردانى بير/مون يا درون نشينان شهر
 همــواره و هر زمان در ايران راه خوريش
 |اســت. تلويزيون فرهنگا ساز و هويت
 انتقاب، بســيارى از مردمان با با آن جه از
 مشكل داشته و با آن بى گانهـ بودهانـد. مدت ها اســت كه تلويزيون عزانـانـه و ماتمكده شـــده اســتـ. تلويزيونى كه
 مدت هاســت كه ماتم كدهاى فراگير شده است. سريال بايد غم و اندوه بر جان و ور
 سرازير شود و آدمى حتا لحظها آلى از يا ياد نبرد كه زند گَى گذرا و از از دست رفتنى را را ستيز بايد و مر گ را را ستايش و شتاب.
 ماهواره ای در پشـــت بامها اســتوار و
 زندگـى بـه خانـــــه آورند. آدمــــى از از روز نخسـت آفرينش به كونه ایى غريزى و و
 ويش داشته و خواهور داشت اشتا اين شور و شــادى اگر با مليريت و دانايى فراهـم



 در ساختار و سامانهى آدمى آفر يده استِ
 از فرهنگّ و هويت ايلياتى - عشيرهایمانان،
 مى خورند. درست همانند (آميزش)، آن كا كاه كه (اشادى)، نيز امرى ممنوعه (تابنو) برشمردهـ شود، رهايى و جارى شارى شدنش تنها در در سايهى خودآزارى (مازوخيزم)، درَرآزارى (ساديزم)

و خشونت و ير خاشڭرى فراهم مى شمود.

 خود بستر مناسـبـب و مهيايیى براى در گيرى
 كينهتوزى داش آكل ها است. و همانين استرس
 خورده، افســردهگى و نا اميدى آموخته شده

 سركش شود و خشم به جا جاى خود به سوى ديخران شتابد.

## ساختار بيمار اقتصادى ايران

اقتصاد اير ان تا دوران صفويه بر پا پايهى دام دارى و دراندى جاها جا كشاورزى بوان بوه است. از صفويه به بعد با رشد فئوداليزم، كشاورزى بـى

