

(مختصر بحث تاريخى واجتماعى)

I.S.B.N....91972224_10

$$
\begin{aligned}
& \text { زن دز طول تاريخ } \\
& \text { نويسنده :كمال مظهـ احمد } \\
& \text { مترجم: جوتيار }
\end{aligned}
$$

Ketab Arzan
Barnar ps g... 31
55316..Jönköping SWDEN

Tel:....036_148031
Fax.....036_110999

## 98ه

** * * *



$$
2 \text { netath in } 10
$$

## مقفلهـه هـتر بيم




 كتاب مزيور يردا


غواصى ببردازم، اما اهدافى مرا به الجام جينّن امرى واداشاشت:
1- هحثوا وجوهر كتاب در باره زن بطلور عام وزن كرث بطور خاص. r- بعرفى كتاب "زن در طول تاريت".


 تواند ترجهـ فارسى را با سطور كردى اصل كتاب انطباق بدهد. البته اين بدين معنا نبست






زن : طر طول تاريخ





بهار99 9 1 1 شمسى
199.


## فشرده اي از زندگى دكتر كمال مظهر احمد

- سال 19 -
 - سال دكترا ,ا دربافت كرد.
 آكادمى علوم شوزوى دكتراي علوم دا دريافت كردن است




 تاريخ نوين ومعاصر تركيه وتاريخ نوبن ومعاصر روابط بتي المللى به تدريس التشغال داشته است.
- 



 تثدريس نوّدد است.

زن غر طرل تاريغ












 － شى بـابد ، شركت دارد．
－در دانشكمه قانون و سباست دانشا －در بخش كردى راديو بغداد يلل برنامه هفتكّى تحت عنوان صفشاتى از تاريخ را ادارو مى كند． －در شمارى از كمبسبونهاى ك：ع⿰氵⿰亻⿱丶⿻工二十凵يت دارد．
－بعنوان مضبو افتخارى در انستينوى مطالعات كردى ور بِريس انتخاب شَده است．

## از تاليفات دكتر كمال مظهر احدد

الف- به زبان عربى







- "قياء" (م)





ب - به زبان كردى

r- "زن درطول تاريغ" (ما (مAr)

$$
\begin{aligned}
& \text { r-r "r "r } \\
& \text { £- } \\
& \text { 0- " رنسانس" (19AE) } \\
& \text { 7- " "صفحاتى از تاريخ خلت كرد" ( }
\end{aligned}
$$

ج- به زبان زرسسى




 سُنُسى وابسته به آكادمى علوم شوروي (1979 19)



## : -


猫












## ***





最
ter

## مقدصه مولف


















به هادران، خواهران ودختران دلسوزى كه مابه مباهات ما هستند، تنديـم هى كنـ. دكتر كصال مظهه, احمد
** *


## Qis)

## بهار كوتاه زن

زن وزراعت،
تيدايش خانوادهـ، ،
حند شورهرى،









$\square$
نن بر طول تاريخ

شد.
ثرورشت نوزاد به آن گُونه، دظايف بسِلر سغتى بر دوش زن نهاد. او بر عكس مرد مى بابست خوراا





 دارند. براي ابن منظور زن ور نظر كُرفته شد. در خيلى جاها تَبل از بذر افششانى سرنونيت



 تا خلايى ناخراسته مورد هجوم سريا قرار نكيرند. زن ، تنخست كُندم وحو, را كشف كرد. اما بعدها به طرز كشت مـحصول دبكرى بنام كثان



 بسبا: ههه ; مفيد زندكّى آن الست كي نمى تواند ثنابت ويدين تغيبر باقى بماند.


 زندگى بم عهدد گبر2. يعنى تقسيم كار آغاز گشت.


 خريشارنداند احلـى وجاى اطمينان وامتـاد بودند.





































بـ بـ مى ثادند




 درآبند.

45 连 $-3=$




 if San


$$
\hat{y} \hat{\otimes} \quad,=\cos 3
$$

سيهـ روزى زن

فاحشه حرى ،
, هeieg ,
'
جينـ هـمسرى.
-准
ن نـ
هو
،
ح حه



 ,قاصه مرد د, میى آمد.



 انَبا را به جامه نو مى آرايد.







 بـلز






















 باشـن، حت مرد در اوريلى غوريى بدون كم وكاست ايتطور بيان كرد: است: "مرد مي تواند












 كار بدائها رسيد هر جا كـ زم هـ كـر














 وريندد مى كُودند.
 فاقثد بسـر بلادرنـا دختـرانش خود مي خواند. جنتين كو كانى بدنبال دوران شيرخوارگى دبحر آغوش مـادر را نمى ديدند.








 انداخت.








دز گهوازد برد شوهر بدهد يا هرگاه كه خواست او را از شوهرش يس بكيرد. از آن عبجبب


 فرزند تسر يكى !






خود را قريان وصدقده إو بنهابد!









 سالازى خـواهران به اين سـيـه روزى مى افتـادند.

## Yy















 كـرفته بيدند.







> قصر پِادشاهى بازى الك دونلك و... هى كرد.









 بدبخت خيلى كم اتفاق هى افتاد مرد ديكرى را بيابد



 موكول كردند.

 مستمنلد ونقير

 آرابسته بسيارى از دختران سلطلن واميران ,11; خالك وديار خرد دور ساختند تا مبادا خداي

 شوم براي مرد وزياتشان براي زن بوده امتـ.


 مار خواندد نششدد باشند.
 بر اروهاى تُرون وسطى هزاران دختـر جوان لباس سفبد بير تن مى كردند و زندگى خـود را







 حيات هستند دست از عيش وعشرت بر ندارند. اين در حالثى بود كد أنها هى بايست روزانه V ساعت به قرانت الجبل مـ بريرانتخند.
















 ; زد
































زن :3 طول تاربخ



 بسرهاى بدرينت









سر آغازى نو

زندگى جديد زن.
زن وكار.

زن وسوادآموزى.
ماء1مكورى،
مبارزن
انقَلاب كبير فرانسه وزند،
/استان خانم لندنى،

;"نان




أَن زمان تحهيل شده بو2.
شعر از زبان زنان ابريشسم باق مبيكريد: ابريشم زباد مى بافيبر اما هِيحى از آن عايدمان نـى شود.
 كُرسنه وتشته افتادد ور كنجي،










 درستى گكتد اند.















 كنتد


















 :











 بیششرفته حهان در آمبخت.














 حت طلاق و غيره را مطرح مى كرد

 انحهال كلبه الحاديه ها وسازهانهاى زنان

 , بال يزز برده بودند، با خشونت جنين الظهار دانشت:











 مستقل زنان مر آمد.




 تساوي حقوث را تنها به حت تحیيل علم محدرد مى كردند. عهـترين هدئ آنها درآن زمان






 نخستبن مساله سباسى خلت و وطن درآمده بود. مبارزيز كردند.

 كردند.


 نهادند.


 درآمد.











 نـعالبت مي كند.

























全









 رجه آمادد نِستستند ، دست از مبارزه بردارند.



زن :

 آنطاز دوران آزادى زن را نزديكتر ساخت.
***

## pith 놉옹

## يرتو آزآدادي

حت تحصيل،
ا'تتخابات ,طلاق.

:
زنان ڭزإنـى
زنان فاحسُه بغداد.
مسـاله طالق
هيتلر وزن.



$\square$
زن





 ساعتت وحتى بيشتر كار مى كردند.






 كوث ميدادند.




* بكار رفتد الست.

\& 0





اعصنا • شههداورى را بدست آلوروند.








شد.












 2:





 سال طوز كتيّد تا عملي كتشتـ.




















 كردند.

 \%














 شوضع خرد را عوض نكتند قانون تصويب شدد باطل مي گُدد.

























 IVAA-IAOV Ogost conte




ناز وروزد Y- غذادآتّشتيزى
 ***






 (













 كتاب "جكش جادوكُران" است كس سال

سلـ از تالبف آن هى كُنرد.





تِاسخ زندگى وتاريخ

سمـير امييس،
كا كلثيوباترا
تنخت بلقيس،
;'توبياكى تدمر؛

زتان اتس

- ${ }^{-1} y_{z, p}$

ماری كورى:
زنان آكَا: جيما هبر ششروى.























 كتشت. هر دو خود را كشتـند.


 هنرمندان بلند آوازه جهان تبديل گُتنه استي.













 آخرين جنتكها در سـال



















 خويش راخسى كتند.





 دولت مس رسبيل.










 جهان اطران خود آّكاه ببدند.













 از آن خغد ساخت.















 ***

# 全 

## انديشه سوسياليستى وزن

اف
زن از ويـكاد ابن رشد،
رُنسانس،
توفاس مور ركامواتنيلا وفوريه وبيل رزن.
جان





 اجازْ بدهيد به شـما ملحنِ شرود.











 اجتـاعى او از




 جيزى شكتت زده شود. ."




خـود بداند وى را هـماتند كلفت وكنبز به ديده حتـارت مى نكرده ، كارى كه هبر حبروانى جرأتا اججا آترا ندارد.


 مجازات می كردند.
در عصر رنسانس براي اولين بار در تأريخ عتايد سوسياليستستى سر برآلورد. تنغستين














 قصرر مجللل ودر فضناى مترنم آهنكهاي دلبذذير صرن وتناول كند؟ زتان اتويسا بطرر كلى









 زندانهاى ثاريك لندن سرش از تن جدا تُ ترديد








 تشده عدلن وعدالت مناهيمى بي محتوا خواهند بود.








 lへ\&a






 قرمز مى شود وهيجِ بحيزى في تواند ير زبان براند.







;













 ا




*




 نيبحيدند. آرام نكرفتيند.


 الما تا به امروز به تكامى آنحِه كه مى بابد برسمد، نرسيله است.

皮业










## *

ز

مبارزد نوين زنان،

طاق دز اتحاد جماشير شوروى،
محجع تبعيد كردن درد
روزنامه جنگ , ودندان.

رويدادهاى جنگ جهانى اول *مشكلات زيادي بر سر زاه جنبس رمانيبـشش زنان قرار





 سر برآرو 2










 مى شوند.














 بزوگّى را هر جند سهل رأآسان باشد ثُبدانتد.














 كه از سوى زنان انگُلستان جابِ وتشر مـ شوده.

突

 ，
＊＊＊

3ر ك ;
;


كوران.
بـكـه س.
قانع وهيمن.
زبان ملدر شـوهر.
وختران با سوواد اربيـل وسلميمانيه.

بينا خانم
وتترا























 رمانتيكى به دور باشند.


 است. *حتى در شههرها هم دشتترانى كـم بنا بم مـبل ورغبت خود ازدواج مى كنتند نادرند.




 فريب قرار مى دادند مبارزد كتند.





 الش دست يابِ. يعنى دختر 10 ساله يا كـتر از 0 ا 10 سhلل به خانه بياورد.











 تنرشان مردند.
 آوزي نمودها اشاره ثي كي كنم.





 I YVY









 بـخـتى 2، ***. كردهـاند
 ****. شـديد ترين وجه ابراز انزجار كرده استر




 ديده از جهان فرو بستد الست.



نيست نداند كه زن كرد به اندازه توانش در ميدان مبارزه از هبيَ كونه فداكارى دريغ نكرده









 Y Y Y Y




 جشّ بوشى كرد.

* (oar (دايرهالمعارن جلد هئك ص)
**


 رونالك زهدى، نوذر نورى، نازنين صالع تَططان، حورى علي آقا ، درخشان عارف نجيب،




 كتابِخاته كریى را بر ن نايند.


## ***

تا
<ا اسقفد < ابيران، سازمان زنان دمكرات ,ا تاسيس كرد وتا سرنكونى جمههورى ناكام مهاباد مسـنول آن








 $-1+$ wive $9-12.0$

## 40№n



$$
\begin{aligned}
& \text { جِند الز زتان شههير تاريخ كرد بيبردازمٌ } \\
& \text { 1- قدم خير (لرستانى) }
\end{aligned}
$$



 خواست. اما سرانجام بد مرض سل درگڭذ r- عادله خاتم


$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$







i- خاثزاد




(دكتم. (دايرهالمعارفص OMr ) 0- فاطبه محى الدين وكّزيد: خاتم









 هدبر مدزسه افتتاح شد.



 علم ودانشّ در تاريخ ملت كرد دانست







## ZAN <br> DAR TOL TARYKH

KAMAL. MAZHAR. AHMAD

