0
غالمحسينساعدى

اسل
ir:o هr


بها : •V ربال


A080





كراسكتده الهـ ، انحوام كيرد .
 اهت و از ولا يتى نیز كّه اين مـا نداشتهايـم و زداريم

 بنادر لنگه وبوثهر وجزابر باب هرمز وقسهت ديكرشرحانواع باد انُى


اهل هوا ، مـوجودات افمـانى درياها هأى جنوب و مانثد آن ثيوة تحقيت اراماسى روشى بونوكرافى نوايسى است و نويسنده هواسته است موضوع خاصى راسك عبارت باشد از آداب و رصدم أل
 را البته باترتيب ونفامىتطظى ثبتنـا يد ـ بيعمان او در اين كار هـوتى


اسل شوا



 ما هرترشمدهامتوهر
 شیله ا-ـ

## * * *


 "
 از خلمت بوده







 نارس از انتشارات وزارت الطلغات

ه山ت


 باين حلهود انتاده است و لمسيارى از أيرانيان نيز از همين راه ها بـه


 و صيل هرواريد و لرورشَ زعخل جای خود را باقَهـاد صنعتىداده الهت .




خوا هد رفت.
آداب و رموم بردم ایت تواحى بـخاطر هـجاورت با دريا وتداس

 خارتالعاده جلوه هيكَند. از جمله اين آداب و رموم انواع رصَص هانى امس كه ظا هرآبرایدنع بعضى



 لزثشكى تهران درشمار تحقة

1-Massé, H. "Coutumes et Croyances Persanes»

اهل هوا
كويا عتايد مربوط به بادهاى زار از راه حيشثه در مرزمسن هاى
 در مسهر و مجاز و عمان نيز تحت عنوان زار دـ يله ميسثود . مسطلمانان
 رود ها وجشهه ما بسر ميبرند وكا هىد زكالبدآدم ها حلول ميكهنغد .انجام بمضه مراممم وخعموحاً انواع رقصى ها اين ارداح را مـجبور بترلف كالبد



و بزركك امت ـ در مومالى نـز همين رسم بنام الساره وجود دارد .
 اهل هواكسانى هستند كه كركمار يكى از باد ها ثـلدهاند وباد ما تواى مرموز و اثيرى و بادونى را كويند كــه همه جا هستْد و دـسـلط

 آدميان ههربان يا بىرعم ، كور يابينا ، كافر يا مسعلمانذد . وتتى كدباد مراغ كسى رنت و او را هـركبه خود ــاخت ديـر يا زود بريض و



 هغرهاى وخونىو اينمراسم میانسـت كه باد ميتخوا هد و بوسيله همين ما

 ا- باد ها از المريقاى معياهوعريستانآمههانd . المته باد هاى هندى

 و د هل ها افرباثّى امـت .
 مواهل رiکك وشكل المثلمى كرتّهاid و بعضى اشمار و اورا د جادودّى

 بيداسرده امهت .

س- برخىاعتمَادات عاميازه ايرانى (من ، آل و . . . ) با ينتادامب


نسـبت داده شهه الست .

 هـ ا دن باد ها إصهورت ارواح خبيثه هسهتيد ولى كا هى نيز ازركان


-



اهلرهوا

 بد هند \& آنزه هـهمولا" طبةات تنكدست بآنكتر دسترمى دارند . باد
 حنا بندان هيتخوا مم"'





 و تفكر و تحقيق بيث



 اعتقاد



$r$
عo

 وفيزيكى ميداند واين خود داستان درازىاهـت ولى اهروزه نيز مردمان

 عتا يد هربوط Chamanisme امهتكه درآن ثشا د ه:نهه طى هراسشى شبيه
 و در اينباره دـطالعات مربوط ؛ه اين آداب و رسوم درامريكاعیجنو!ی'

 اهتا(ط آن يا اهلام ) شا يد بكار آيل .
***
ساعدى بخود جرأت تجزيه و تحليل نميدهد و هقيقتاً هم تبل از

 تحقيقات بيشترى انجام كيرد : درباره خصوصيات بيماران و ;شانه هاى



1-Sebag, L. «Chamanisme Ayoréo» in «L• Homme» Avril, juin 1965
r-Métraux, A. «Le vaudoue et le Christianisme» in «Temps Modernes» No 1361957

اهل هوا
مازمان اجتماعى اهل هوا .



تحتيق درباره امل هوا خوب آغاز شمده المت و ارزَش آنرا دارد
كـه دنبال شود .
دكتر جمشيل بهنام

1-Psycho-Pathologie
r-Ahthropologie-Psychiatrique


اهل مرا
דهارد•


## يادداشثتهاى مر اكنلده دربارة

ساحل نشيـيانجبوب


 خود مسما ختّند لوه آب مىانداختّنل . و اكراسروزه روز به جهاتى رنت

 وهرجند وتت يكك بار عازم دياز دور ونزديكـ مـىثدiله، با هـانسيات


وا هیd نكردن.
 و مقصهلشان سواهل افريقا در د رجهُ اول و بعد هواحل هند . جهازاتى


 نا آهنا هیلومى كُفتنه . بهرصورت جهازات ايرانى معـهولا مواحل اثريةا



امل هوا
با يتخت سومالىووارد مـى



 تنكة هرمز ، از آبادان خرما بار زده رفته عدن وخرما را در آن ولا يـت خالى كرده امت .ازعدنتمك كرفتهوبرده زنكبار، نمك رابه زنگكارى ها تحويل داده ، هدت جهل پنهاه روز در آن ولایت توتف كرده ، بعد خالى "





 ع:وان جl ثو وكاركر و عمال دشثغول كارند .






ساحل نشينان جنوب
-كراهی وبـبئىى



 وكاه كدارى تهاس با آن هانى كه از داخل ويا ازیًاط دور دست مانفد
 و رموم ومعتحَات وغرافات عر!ى وهندى وصواحلى و ايرانى ، نرهنكك مـرد مر آن ماهان را تشكیل بله هد .

ازمميا مان سواحل ايران هيمِ نوع آهار تحتيةى ياتقريِى دردمـت
 مرآبادى عدهاى هستند دوركه ياسياه امیل . مـيا هان جنوب ايران مسه

 هواحل ايران پیاده میى كردند، ههه را ادن وحشت كرنته بودكه آن هارا







امل هرا






 علاج مى كنند.







 از سغيدماسِت




v
ساحل نـــنان جنوب در طلاحونه كسه دلالد دورو كرد براى ختثنه دمته جمعسى اطفال احضهار
 بودند، زشُان داد وكفت nاين ها كاوزه ." وصياه ما زصهل يت كردنـل .

صهادان معاحل نشين ايِرانى $ا$ ابتدائى ترين ومايل، مـاهيكيرى




 وبِشَتر با عاهـله كه تايت هاى بزركى هستتاد با روزنان در اطراف مـاحل





 بزركه يند تنى لازم اهت كه ندارند .

دريا ا هـه بتخشنده زيستند . د رياى بعضى آبادى ها در خسـت








 وخوثـمزة مارد ين الـتكه دوما هل ايران خشثك مـى كنتد وبه عنوات
 (طاحونه و كورزه هـهـايهاند وrع كَيلومتر ازهمزاهله دارند) و دربندر

 مـوتوما هى

 وسيال و-رد خانه ندارند صيل حشيّه وموتو هـممول امدت و درآباد يهانى "


1- بنا هكاه تايت ما راكوبند .


4
ساطلزمـــانعتوب
 ماحل نشيُنان به غانه و زاد كاه بر كشته|id و از اوايـل بهار بساط




 4-

 الـسـان ددرياست .




 مـىدانند . اها دِك دوسالى الست





اسل هوا

 را باره هـى كنند تا مانعسى مر را همان نباثـد و آنوتِت لِيغ هاى دو هزار
 حال هنديست جرات هضهرات تا آن هد زياد ثهdهكه از جلو آبادى ها

 بإكستانى ها نهتنها تسام وسا يل صميلمردم هزهرة لارك را از يمن برده هودند ، بلحه دوماحل هم هياده شمه، درخت هاى سومر Somer جزّيره





 نواحى كواتُ وچه
 خود راه اثتادهاند .





 صيلد نوبتىبوده ونوبت را هميـثـه از روى تور حسـاب مى كردهاند . !ٍ ين


 المت درباى خودآبادى تشم . مهمم برى كاركران يكك بهاز هاهيگيرى


 ملـم محىبرد . ولى اكر لـتح با عادله دمت خالى بـه مـاحل بر كردد ؛ كــى طلبكار نیــت وسوخت نفت موتور يا ياركى ثور را هاحب عاهـله تعمل میىند
 !ودن خالك وكار د ريا همه هانـع تو

 هم تا هـ اهکان وهرحسهب امتعداد خالك مقدارى جو وكمى هم كندم









 و در سا هل هم تا يـق هاى كوحتك و ازركك را با طناب به المعله و .

كله دارىدر د هات ماحلى بعمول نيـت ، هرآبادى وهرخانوار هـمكن امت هثدتانى
 آزادنا وبراى خود بسى كردند و بـواظظتى نـى بيتند ، در عوض جنوبى

 ما هى حشينه را توى د يكك بزركى با خرشا يا هستن خربا مىجوشـانثد





ساسل نمينان بعنوب
بلوق هاى چلتكر كه سال هاست بافتر وبيحاركى درحال كوحثد و از رو


 هـجور بیى شوند كه تله كار بكذا رند .

جهعيت سواعل جنوب ايران، هـع وتت ثابت ومـعين نيودهاست .



 مىشودآبادى هاير از بوميان است وهواكَه رو به كرمى گذاشت هصهجا خالى مىشود . عدهُكى يراى







و در نهول د بكر برعكس .





 وحركت، ششُ ماه سكوت و بىحر كتى . ساهل درياهاى جنوب ششى

ماه لر است وششى ماه غالى .
ساحل درياهاى جنوببه ماعت شنى مىماند .

آبادى ما وبنادر سا:حلى بدت هاست كــه رو به خرابى كذامتهـ . بتدرلزكدكه روزكارى شـهت منتاد مزارنمر جمعيت داشته هماكنون
 راتختليه كردهوبهجا هاعد يكرى كهالمن تر بوده كوجيدهاند .لنكهاى های




 خازه هاى اعيانىلختت ويىتكليف ، ديوارما ازبين رفته، بركه هاخراب
 به فساد سبرده . مردم جزيرة عنگام در يكع ششب كوت كرده به باطنـه رفتهاند.


ساحل अشـينان جنوب
ششله الست . ده كلوت (بن بندر لنكه و بندر هوثهر) بیماهب مانله .


 وبزرككترين ضربت هرمسـلمان متعمبـ آن هوامثى • مامورين قيهىى و
 زوى كوحه و بازار برتّ وبتوله ازصهورت زنان مهى كزنتهد و داهن ماشان رامىخيدندوكوتاه می كردند وبرد هاراسك تمامهال يكع يهرا هن كتانى
 زن جنوبى هنوز هم كه هنوز امـت برَّع وبتوله هوصورت دارد اين منين
 جهازات ثده راه دريا ود يار د يـكر را ييشيمى كرتتنل . مسعروت امتس هنكام كهئه در بكك شـب غالى ثلـه ونصفـ مودم بندر لنکه د رعرض
 دودين علتك كرع بسئلة كمرلد !وده 6 صياد ايرانى

 را مىابيمودنd، يكك دنعه همdآزادى ما را ازبين رفته دیدند . پیـلهوران دمدتازكار وكامبى كیثيدنل .صيادان هرواريد (تماش )وصهن( كلنكك)




اهل هوا
 بلرُيكى ها سازهانهاى كمرك را در جنوب بايه كذاثهته بودند و بناهار



 علت سوم كوح ‘وحشءت از بـأمور وزاندارم يود كه هنوزهمه هست . تنرتى


 رواياتى كهمى كتتند حكومتى هاهردم رابسى كيرندوداخل كونىمىى كنـد .

 وحشَت ازمر4ازى وسربازكيرىعلت د يعرى !وده كـدباز هثوز هم


 هـهـ نه كويت رفته بودند . د ر بتدر كنك مششولين تنـا يكع تفر را هوها كرده بودندكه از دو خششم كور يود .


هنوز فراوانند مردمى كه شمناسنامه ندارند و امهم و رسمشثان در

 را وسيلة درد مر مىدانزل و ازكرفتنش نرارى همستג . روى این امـاسى

 در آبادى „ديرمتانه (د هىاست در وممط جزهرة تشثم) باشيوع امههال خونى حاده هفتاد وحند نفربه مركف زاكهانى كرفتا ر شدند و ده، هاحب


 ثراوان امست بعلتاTب كهيغو آلودهr وكثهتار اسهال ڤراوانتر ازكشمتار

مـاير بيـارى ها .
ازدواج و وايستكى ماى عاطفى مثمثل لباس وخوراك تابععوامـل اقتصهادى امـت . مالى كـه صهد خوب اسـت و دردا لر ماهى ، صهادان زن مى كيرند و اكرصيـل خوبه نباءه نه تنها ازدوابى صورت نـى كيرد
 خينى به نحزلستان ها روبىى آورiن .

غذاى سردم در تمام ايام مـال يـيشتر ها هـ المت و خرما . برزع و روغن غذاى اعيانى است . يرiْع را از خارجه وارد مهى كمنـ . روغن نباتى داغعلىدر جنوبب بطور وحشتناكى كرانتر از روغن نباتى خارجى

الهل هو1

 هيرون هـياورد و بناحار روغن داخلى بانرخ كمر شـكن در جنوب هـشرف

مـثود .
ما هى كوثتتى در درياهاى جنوب فراوان اهمت . و همd آلن ها به

 را (میره

 آبادى هاهت .

الما آب و بىآبى و تشنـكى. ...
مهثكل املى مامل تشينان جنوب امـت . د مات سواهل وجزاير،





 آب آشُناثدهاند . و اكرغذاى هرد م آن سامان را دريا هـورماند ، آبشان






 وجود دارد . اسا آب انبا و بركه فراوانست ، همخون تاوله هانى كــه






 و هزاران كنجشهكى ودليرن ها مثره ثـناوراست .
 ككار تلad ماخته|ند آب هـى غورند ، امتتخر كود وبزر كى آب غليظا و مهز د
 د الا $ا$ يد آب د ريا خورد .
 هيان از بند عباس برای كار كران هعلن جز بره آلب مسآورد و هراى رو

هرغانوادة كاركربكث ــطل دلراى ديكوانتيهم هطل آب هـجانىـىد هد



احرار بهد اصراركه بكو Tب زيادترى بلا بد هند. آبادى هاى بزرككتر تا حدى راهتند ‘ هزركترين ثركه د رحوالى




 دور افتادهاى كه ومط بيابان هامت وعشصر باحند پيت آب هرمى كردند .


 در تحطى وحه در فراوانى، هردتاTب را موب نكهميهارند . و اگريكع
 هيع جنوبى ، آب را هیعهت حرام نمى كند.

ـاحل زشينان جنوب با تشنكى آمنائىى و الفت ديرين دارند . تشهنذآب، تشثنة محجت، تشنئ هادئهاى كهز



YI
ساحل نــينان جنوب




 و مو كوارى همه دنصرل امت و ريمخییه و دركدام ديخلوطلى از ياد كار

 غير مترتِه الست و وميلג تـجلى و دلطلا هر تمام آرزوها و تـا يالِت نهفته
 دعانويسو جادو كرِيِلاكرد . خريلونروش اد عيه ولوازم دفعشر وبلب
 تَويض وهيكل يستن وهيאل سا ختز ، راه و رمبم علاع جيماران
 از بلى ها و اشرار خالك و آب.

جنوب و مواحل دربا هاى بمنوب ، شمكاركاه هسـاعديست شواى




ا- ‘هرههایرنكينى هــتَند كد بايدنر وـادد همراه هم باثـد ووسيلهايست
براى جلب معبت وعشت .

امل هوا
كار و زندكى يـك نوا خت ساهل نشيهان را دهار آن خنان خمودكى

 تنها راه یارو ديدهاند . وحنين بودهكـه آدابب ومرامم ها هل هواه آن خنان صريع يمن مردم آن حواهثى زفوذ كرده امدت . رك و ريشة آداب
 وخرافات ومعتقدات عاميانه يهـراه مسح و افسون وبادو وجمبل . وممة
 ثنان دیارى ، زند كى آن هـانى دارند .
 از باد ها ثلـه الهت . و باد ها تهـام تواع مـرموز و انــرى و جادوتـى را
 نيرودّرا تدرت مقابله يا آنها نيست وادمبزاد در معابلثان هنانعاهز
 باد ها، كاه !یرحمندوهعهازآن ها كريزات .و كاهـهربانثد وعلدأىداوطللب هنهوشىآن . باد ها همه جا هستنله در تمام دريا ها وخثـكى ها وهميشه طالسبكالبى هستثند هريشان وخسته جان . وهرجاسه وهشثت ودلهره زباد اميت باد زياد اهت . و صركوثـهكه نقر و بيكارى ثـايم المت زور باد



ساحل نـــنان جنوب
مىىآيمد، ولى بيشتر ازهواهـل دور دست افريقاى مياه . وباد ماى هئدى








معتقدات »اهـل هواله در سواحل ایِران ، ماتنل مـاير دستعدات عامـيانه تفيير وذكوين هيدا كرده امت . ياد ـا درطول راهى كه ازاقريةا


 منتصها و روش هاى معهول دراينآداب و رسومبه سنتما و روشى هاى




 باثباترساند . بهرصورت مرامهم هـمول»اهل هوا" دلرجنوب غيرازهرامیم

اهل هوا
و آداب و رسوبى اهت كد در الربكا و يا خشكى هاى دبكر دربارة اين
همتشدات بیا آدرده مسثود .

با همة اين ها ، هتوز اين هـتقدات و خرافات و آداب و رموم ،

 يكك ياحتى چند باد در دكله دارند .
 به كاركرفتدنمىشود ولى هنوز صداى دهل های دای دو مر ، 4 همانضرب تند و رعب آور ״سواهلى"، شمب ها از هرد هكورة كماردريا بلـد است
 همان حال و شـور افريتانى را دارد . در جنوبك كتر سيا هيوستى امت كد انعشتانش با با بومت د هل
 شود و رعشه بر انداسشنيفتد و!ه رتصوهركات موزونجمع تيوندد .
 و

و امآآنحه در ايتمدختصرآمده خلاصه وفشردهايست از اعتقادات
 در نظاركزفته شهده بود، ازحوالى هرينابه


هرمز بودهامت . سيا هان الرديقاتُى وجاشوان درياكرد الريقا رفته،هيشتر
 ونهالى بودهاند كه اكر چهـ ابروزه روز از جوش وشروش انتادهاند ولى
 مواهل افريتا و اروپا از همين حواشیبوده است . هنوز مم مسشهورامهت كه بند رعباسمركز ميا مان وبندرلنكه مركز زاران وبيتلايانباد هاى
 كامل نيست . زرصت كوتاه سغر وعدم وماءل كافى ادعكان جمع آورى




 كوبيهن و زهر كردنباد هاثان إه كوه وبيابان هابناه بى برندوحون هـهُ مرامهم در خنا انجام میشودبراىجلوكيرى ازهرو هدایى زياد، ردز اردز
 بين بیرود و 4 زیى ما لتخت وخلاصه مـى

 تقش دشرر اين مهوور در تدوين دنتر هاضر ، تنها جّع آورى و

اهل هوا




 هـىشله . اهـا از باد هاى ديكر و از مرامهم و آداب دتحهوص درهان و



 در تشهريع وتوهیغ بازى ها و لوازم ومازهاى هرباد . مسكن امت مـطاله ايت رداله دورد تصهديت همن بابا ها وداما ما




 عوضى هـشـود ، مـتتدات ها اهل هوا ه هم ــال به سال در هرناهيه و آبادى وحتى در نزد هربابا و هاها ومبتالو يان ودعتقدين بايكديكر غرت مى كمنd . اين هراكةفه كونى را با ياد بابا مـالم و بابا عيود و ماما هنيغه

و ماير با 4 ما وماما انى كا
 آوازهاثهان از وحشَت واضطراب نعجات دـى بحخشند وهر كدام صد ها سريد
نتيرو بیىنانهاندارند و غود زقيرتر وبىخانمانتر ازسريد ها ، درسواحل
لتخت و موخته ، روز كار مى كذذرانتد .

امرمهـ|

وتى از هرج:وبى بومى كد 4 فرهنك متخلوط و درهم ـاهل -

 همه باد است." و اين باد ها تدرت ها ئى هستند كه دنياى درون خالك و برونغاك همه در اختيار آن هاهت : تمام موجودات خيالى و همهُ آنهايى كه به



كه خوب هستند و اسير وشكار باد هانى كه بـ بد هستيند . و اكركسى كرفتار يكى از اين بادها شود

 "اهل هواه هم هنين جواب بید هـد.





امل هوا

 هالِ و دعانويس برود، هيكل و دعا بكيرد و وتتى از دعا وهيكل هم


 توصيف كرد : ه هركس دمار بكك ناراحتى بشود ومدتها دوا دربان



 خوب يكند . و بابا عيود ، 4اها نوبان بندر لنكه مى كفت هنوبان بكه خـيال امت ، زارهم يكت خحـال است. همه خيالوهوا هستتد ، آدم راهواتى مى كنند وهمه از مواملووجنتل ها مىآبند واغلب مسراغ فترا وسيا هان

 هستند كه طبابت اطبا
 مسكن اصلى باد ها مواحل|انريقاست در درجغ اول ودهد سـواحل
 و فعرا ومساكن طعمه وشكار اين بادها هـتمند . ما ميكيران و باشوان








 مساملى خيلى زودشثكارشان مى ك:



 بسراغشان بیرود . بادها مراغ هده مىروند . از بتجهاى كه ترى اندول (كهوارد)

 جوانها را آن هده قدرت ونيروى جوانى ، در دقابل ياد ها خعيفتر از از

بته ها ويِير برد ها هستند .
 را ע ههوب" نام دادهاند كه لفظّ عرلها إن كلده امت و درزبان ـواحلى

اهل هوا




 خود را
 زباد دوست داهته باشهد هـىتواند بادشى را باو بد هل يا از وع بكيرد . هم
 باد هاى ـفضر"اتى بكتند . إراى آن باد مىروند . هرباد براى خود يكث بابا و يكت ماما دارد .بابا وماما،



 .




ro
امل هوا


 هال ها هنوز هم از ياد ها نرفةه اهمت. اكر يكـ رابا براى خودجا نشهن





 همين مـراسم الدت كــه



 رويجمرفته






 را باد ناهاف نام دادهاند . این باد مفره زلديله، خون زخخورده ، شعر و

 ! إرحال هركسى ־

 براى اهل هوا مترمـاتى هست بدين ترتيـب : d
 (Al - r



 هـى هردازد .


؛ةرصورت باد هاى عمله وسشمُور اين ها هستند :
 ههه را "باد سرغ" میى كويند. .
 انهـرده مـى كند .
rv




د بضضرّاتى وخطرناك .



 v راكد سر را هش باثمد بى بان مسى كنـ.

و از بين اين باد ها ، سه باد اول شيوع بيشیرى دارد و حوت


 زار وماما زار دـى كويْد . با باوهاماى نوبانرا همر با4نويانوهاما نوبان .





 بـتلا
زار


 آسدى بوده اين این حواشتى و مواحل جنوبى ايران ‘و!عل از عربستان و



نشّينان جـوب قرار دارد .
زار را از زيانى


 نيست . مركز اصلىمان مهان لامواحل" اهـت كه كفتيم بيثتر زارها

 همكن امت كג كرنتار بشوند . زار وآتى وارد تن يِكى شد او را مريضى
 كاركرنيست . زارهاى كونا كون،د رمبتالى غود، ناراحتى هاى كونا كون

اهل الو1
بوجود بسىآورند . خون زارها بيشتر از هنتاد و دو نوع هستيند بـاحار بيشتر از هفتاد و دونوع تغيير حال در هازارانه هىتوان شیشا هdهكرد .



و بيشیتر از هده مبيا هان شكار الهلى زارها سستند.
زار بـمل هرباد د يكر بصورت يكع جن وارد بدن ثـخصى مبتار
 بعرون كرد . و اين هرامهم همان مـرالسـى المت كه هواى غالمى كردن



 نوات جابا يا ماماى زار امتحكه بايد دمت بهكار يششود .










زاران را به تن وى مى كشد . اين دواكهه » کره كو" Greku نام دارد
از ايست ويكك ماده درست شد. ו- ريحان r- زعغران r- بوخش (از هـد مـى آورند)

. Gesht
تمام

 راه را با هفت برك هفت كياه بى شار دـخلوط كرده همراه پ كرهكوه به
 جنى راكه باد زار را وارد إدن شتخص كرده بيرون مى كنيند.


 وى مى كيرند و اهد 4 با باغيزران جن خارجمود وباضربه هانى كـه زياد، مركبشى را رهاكرده نرار بى كند .



 ا- بعضى از باباها عوض موى بز ، هوى مكث آتش میزند .

هوا را برای بازى دعوت میى كـد . اين زن را עانيزرانى، مى كويند.













 در ظرف دتخصوصث ريختهاند .


 سر جا يشان مى كذارد .


 هبتلاى زار سر سغره لازم أمـت . خون مر سفره ، خون تربانى زار امت،







 خدا و رمول و اتُمهُ اطهار حراماست . و اكرنام يكى از معَلـهين و ائمه
 وارد مـجلس زار مسشود ،كفشي ها يش را بيرون مسجلم ثـى كـد وبدون

 بعل از صرف حانى با تهوه ، نبا يد امتكان يا فنجان را بزمين اعكذارد . بلكه با يل هـنتظر بشثود كسه غادم مـجلس !يا يد و ظرف را از دهـت وى


 !6e


الهل هوا
"ـودندوه مىرود و شـروع ثـى كند به كوبيلن و ثمعر غواندن وهغنى"






 كل زار و فو

و انا هـا و فونى
ثميخ ثـنكر رخـيـ
و اناهـا رضـونى
و زف:ا و زنش نايى
دونّى و انت دونى



 باد ها ، زار را با يد نشــته رتصيد . تندا در افريقاست سر ها إزی می كنیند . هسلس بازى در سواحل ، هميشه در انضاى باز اجرا مىثود .











مـّل نوبان ياليوا .
در درجلس زار زن وهرد با همجمعـى











اهل هوا
ثـديد از ظرف خونى صهاى ددهل ها بيشتر اوج كرفته و آوازها بلندتر میشـود . در شنین هـرحلهاى علاوه برثحتصى مبتلا ، زار داخلل كلة عده زيادى هم طلوع
 آهذكث مسخصوصهى لازم الست تا زار زير بشود . بنابرا بن به تعداد



 نوازندة كسريا يد دهارت زيادىداهُته باثه . بـرصورت در يرابر دِكى از





 و آن برد يا آن زن را بتخاطر ثلان يايهمانكار ، مركّب خود ماخته . البته تمام اين حرتها با هداى تغيير يافقهاى از د هان مريضى خارب لـىشود . ولىبزياناصلى خود زار : عراهى هندى ، ياسواحاى . در حالى

ا- بعضى از زاران كد نمىتوانند خون بَخورند، يكك يا خند تطره خون
 زارثى به حرف درسىT
 بعه بابا يا هاها از زار بى خوا هدكه هركـب خْودرا آزاد بكنג. . زار جواب بید هدلكه ابنسكارآسان نيست و tراى اينكه مركـب غود





 نتخ يا يك "



 هركبيثان هىهردازنd . بعضهى رهن ها هم مـوعد معينى لازم ندارد ، هروتت







اهل شوا
خيزران بايد دو سر نقره با حلته هاى نتره در كـر داثتهه باثد . هراى




تنه غيزران هيَخ كرد .
بعضى زارها يكك خيزران لازمدارند ويهضىد يكر خیند خيزران .
 وتتها هم يكت خيزران براى هندتا باد يا زاركافى امهت . عاروه برخيزران، ها هل هواه وبتخصوص زاران به لباسى متخصوصى




 اين ها حانر شده، در مسجلس ديكر بابا براى بار دوم زار را زيرسى كتد






را براى بار دوم و سـوم تهيه بكند .

(1)
 اول رماذى يافته \& امـا براي هميشُه همان باد توى كاهـاش بافـى


 مانف هـىشود ومركّب خود را آموده و راهت مى كذارد . اهـا وغضىاز

 زه شعر و زه خون زار را زبر نهى

 حال خراب و وضع ناجور باقى ماند ، بابا وداما د يكر از تجات وى تطع



 را د يدم كد در جوانى "تهرنه" بوده و ثردم هـدت و باه تمام پ!ى اورا



 در ابن با بازلازمست امهارواى ششودبه مدبلهى زار وهال شمخص

امل هوا
مبـا در لجظظهاى






 نتواند جلو خود را بكيرد و دهان براى هـحبت بازكتג ، احتمال دارد كه زار وارد تن او بشود ـ وقكى زار از بدن خارج شـل بيهار را روى دو



 إشتاص را هـافى مى كوبند.





لـى كويند ، در هرابر اهل هوا.

$\Delta r$
هم هسمتغل


 برای زاران هم مثمل د يكر „ا هل هـواه متحرماذى وجود دارد. .



 ثـهه زار دركّلi مبتا طلموع كرده ؛ به آزارش مـيلردازد .

 ديكرى را ناراحت بكند از دــت او لییش بابا يا هـاما ششعا يت هسىبرد .
 را اهمجلبس حله همى كويند ، زيرا بعد از آواز وكوبيدن بابا حلى براى



 د هل ، غمزران را هربدن بـحكوم فرو بـىآورد . تمداد ثر!به ها نبا بد كمم يا



الـل هوا






 خود را اذيت كند و نهكـه كافر اممت و انصهاف ندارد، حاثـاككنل كـه


 اما باب يامادا زار يا يطوركلى يزركان يا "




 هابا يا ماماى زار اينمـام را از بدر يا مادر خود بارث مىهرد. .





』1


 با با هالع مشههورترين باباهاى مواحل ا يران بوده كه هدثى از

 آخر رمانده است. يارا هالع در اواخر عهر يكىاز مشیهوردّرين باباهاى جنوب بوده و \& شميخ زنشين ها ، ازكويت وبحر ين وعلدن وتطر ، علهة زيادى اراى جازى


 تعريف هی كتند







 بابا ياهـهاى زارعلخوه يركوبيدنوهـعالجهُ زاران وسبتله يانباد ها،




تا بياد كار بما ند .
اـ بابا مالم كه اهل



 وارث بابا حندون هـشهور اهت . تمام دمتکاه بازى و د هل هاى بای بابا
 ع- بابا مبروك : كد تنها بادای زار است.
ه- بابا سرحر - باباى توبان هزيرة قشم امتـ.
7- بابا ـهید - بابا زار جزيرة لا رلـ المت . خهار سال پيش بعد
 V- بابا على يا على لوع - باباى زار جزيرة هتكام امت







$\Delta v$
-
كويا ليمثخلفهت ادارة كـرلك هدان ثهر هم هست .
.


r ا -
م أ - بابا عيود - لسر مدالم غنى ، باباى زوبان و كاهى بابا زار


 هاضراهـت وكا هى برایآواز خواندن واحيازآآكوبيلن به دولى وشارجه

و تَطر هم مـى رود .

بحر بنى ها زند كى ــى كیند .

هدـون يدرش الـت .


هـى كردند كه ه:يز امم آن ها ورد زبان هـاحل نشُونان جنوب المت .
هـثهوردَر از هـه اين ها بودند :



## زارهاى عمده و مشهور




 زارهاى عمده اينها هستمد :

Maturi
Sheyx shangar
Dingmâo o
Omgate
Bumaryom
Ginyase
Pepe
Dayketo
Bujambe
Bàbur
Namrud
Tagruri
Gesâs
1- همصّوى
r- شـيت شـنكر
r- د يتّك مـارد

$$
0,5 p^{1}-\varepsilon
$$

-     - بومريوم
7- حين واسه
كه
A- داى كتو

$$
9 \text { - بوجمييه }
$$

.

$$
1 \text { | ت تمردد }
$$

r - تَردرى
r ا - صیماص

Matori
متورى
باد اين زار جنكلى است وبمقيده عدهاى،هم هم جنكلى است و هم













 خنان است كـه كیتر آدبى كىتواند از عهده انجام تقاضاهاه اين باد



و مغيد برتن !ِكند .
 بسراغشَ مىرود و سياه ممىود ، بید مىافتد و تخته مىشمود . موتع


 الا وتقى متّورى راهت امت شتخص بی حر كت بیانتد و تـتْته

 نكران بيرون اهت. زباتشى اغلب ييرونمىاند و وتتىصدايشى كي كنند




 اهل موا تركشى مى كنند . د عاتبت ، ثـخص مبتلا جنان بیترار و از خود بیخودـىشود كه سر هـى كذاردبه هتحرا و بيابان و يـشَتر وتَتا نغاه مىثود .
متورى تنها از توب و تفنك مىترسد و از هرباكد اسلعة كرم سوجود باشد فرارى امت . سـيا مان افريةا زیِاد دیار متورى مىثوند و

زياد هم از بين مىروند .


Zamari
زهرى را هـاز متورى هم مـى كويْد .

دور هم شـنيله بـىشود .

Sheyxshangar شـختخ شنگر
يكـى از زارهای خطرناك الـت و مدحل اهليثى جبل الريح •


 بدن مريذن را جوشن مىد هله . شـب ها به مورت لرة مـيا هى به خواب


 اما ترسى و وحششت و جوش خوردن ثـخصىتمتلا روز بروز زيادتر




 عدهاىازمبتال>ان،بعد ازهلـتى بدنشان تاولمىززند .اين تاول ها روز بروز


هعتبر ترين زارهامت ، در تصام اشعارى كله هراى زاران خوانده مىثود
نامى از ثـيـغ شنكر برده میشود :
يالУهل زار وفونى
واناهـا ونونى
ثـيتخ ثنـكر
و انانیا
و يا در این يكّى شمر :
هومتلو هوهنـدو مكونشى مرمريت


كسى را old
هراى كوبيلدن و بازى ثيِين شنـكر حه اقَل اين لوازم لازم است:
1

r- هفده عدد خيزران.

Dingmâro دينگِ مارو د ينـك هـ رو را اول دفعهبالاى كوهى ديدهاند . هِير زنى بوده

 كوهى دی يله شلده .



 من الهت . بابا و معرا مان ترميله برمى كردiند و وتَى به آبادى غود
 پد ينكا ماروه زاريست كد هرجا هلأى دهل بلند شود و بازى



 مىآورنديشى امت تصهیهم به كو ييلن ومتجلسىبازى مى كيرند .

هد ينـك ماروه درساحل ايران بيششر از ماير زارهاى غزركشايع





 را بكثثل . هميشهُ دِكث يا دو سال به مرك كب خود فرصت هـىد هل و تا


 لازم امت :
ا- دو علد د هل بزرك .


Omgare oj
زاريسست كه برخالف مـاير باد ما عـل مـى كتل . كافر اممت ولى


 و ناراحت الهت . زياد راه مسرود غ ثـبـ ها را بيهار الـت و غمواب به





 اهل عشٌت و خوشى امـت و مـطرلهى شم مى كثه .

 نـىتواند جلويُن را بكيرد . بيمـار 4 خنلـه ماى بلد ، زير خربه ماى


بخاطر شادابى و خوشٌتحالى بىدليلى كه اين باد بآدم مىد هد ،
 خراكه هابة خوثى در آن طرفها بهرصورتى از جا های د يكرك كتراهـت

بازى هام كارهه تشريفات زياد مفصهل زالدارد و تنها جهd مشه عدد د هل دو هر بزركك با هتوسط اهتيالج الهت .


 قاتغ اهـت .
"بوّريوم" مییاه كافرى بوده و د خترى داثته بامعم مريمر. مـريهم
 مىتُود . لـير دردصياه از اينوخب ناراهت مىشود و به صورت باد زازى




يا دهار يكـ كرمّا رى يشوند ، آنوتّت بسراغشُان مىرود .









 براى كوبيدن و زيركردن این باد به سـه
cinylse
باد يست جنشلىومواحالى . در ايران ديله نمىشود . ـكرآن مايمى

 مششور اهـت كه مادر بابا عيود (باباىنوبان فعلى بندر لنكه) دیار اين اين باد بوده أمت.












VI


"
هم هـسته د ر آن نوایى بلدرد زير كردن بعضهى باد ها مهى غورد .



موب مى زنمد .

Pepe $\quad d_{i} d \psi$








 اين باد هم بيغشتر ، بهل از دعوا ومرافعه و با دلتخورى و غصهـ بسراغ شغتخص مىرود .
 تسبكرده راكهه دحا ومرiٔه هم هست، تبل از اين



 r- و يكع عدد دايرة جنـيك .

D2yletto دای كمو








اين زار میشونله


براى زيركردن اين باد به مسهتا ده ل دو سر احتيالج است :
ا- يكك عدد ده هل دو مر ثزرك .
९- دو عدد دهل دو سر متومط.

Brjambe بوجمبd
بوجمبه دאکىازباد هاى ديله مىشود كهبرِا هنمفيل وبلند به تن دارد . اول كسمى كهעبوجمهdه
 باكسیى در مياننكذارد، ولى المـت. عده زيادى رفته وبوجعبه را بالاى كوه نشَسته د يلدهاند. بعد از 4ازكشت ، همانكسعى
 بعd از يكك هغته دوا و دروانكه حال مريض غوب نشهدهبابا ها
 لابوجمبهه تنها زالريست كه در تمام مواتل ، افريتا و عربستان





 عونّ هوب با ثـــثـير اجرا مى كـنـند .

مبتلا بانپبوجمبه" هوقع رتص اعُلب بدنخود را با شمشيرزخمى

در ايران كم ديده بیثمود، ولى د رمواهل عربستان و در دولى وiاطر و
شارجه زياد امت.
براى زيركردن اين باد دو تا دهـ لازم اهـ ات :

r- يكث عدد دهل دو سر متوـط .

Babur بابور
زار دريادي المت و هميشه روى درياهاهت . اطراف بهازات و



خانه وكاشانه دور هـتند مى درود . اعراب اعتَاد دارندكـه »بابوره شراب و مركـب دارد و بدان
 مرد ها بيشتر دهمار بیشوند . زيرا كه تنها برد ها به سفرهایى طولانى



 است رسس با قرآن وكتاب بازكردن ، وبستن ميكل هال مريضوبهبود مـى يابد
 بدهند و بازى كتند تا زير بيايد . بابور را با سهـ تـا دها دهل دو مر زير مى آورند . منتهى برای اين هزاره لازم است كه شعر دخخصوص خـود

خوانده شود، درصورتى كهديكر زارما باشعرهاى مخْتلغاهاهل هوا بايْين
بى آيد ـ الما بابور هميشه با شعر خودش زير بى شود كـهـ بيت اولش خنين است :
بابور
سـعت ـاى غنى

Namrud نمرود
باد اين زار هم هزو هـهراتى هاهت. طرفـهاى عدن زياد ديده مىشود و در مواهل ایران خيلى


و چون اطباء عاجز مىشوند ، 44 يا ماماى زار علاجش مى كند .
براى زيركردن اين باد مازهاى خربى زير لازم امت :
ا- يكع عدد ده هل دو سر معـولى



Tagruri تقرورى
باذ يست كهاز طرنـهاى عرشستان مىآيد . مال هتحرامت و روى درياها پيدا نىشود . اين باد اغلب داخل ثشكم علالتى مى كذارد .

 تآنههد ثديد امت كه ثـخصصبتلا را به عمل جراحى هم هاضرمى كند . الا نه عدل جراحى و نه طبابت ديكر ، زهىتواند تقرورى را از

 تا خرج سغر فراهم كند وراى زيركردن بادش به „دوبى، برود .


Gesâs
اكركسى يكى از واهل هواه را اذيت كند ، اين باد بسراغش
مىرود و تصهاص مى كند .
 زار از دست يكت نفر ناراحت شود و رنجشى ليدا بكند ، باد غتصاص "




 رضايت بدهد، 4 هرآمنك وهر شعرى اين باد زير بیشود .

اين ها ״زارهه هاى مشهور وعمدهاى هستيد كه درسواحل ايران



 از سواحل افريةا كذشتهاند دو زار خطرنالك را تعرين بیى كتند الـاسى
 زارهاى كوجكك اسالـى جور واجهورى دارندكه إعد از زير كردن
 و دهاجى تلندر جیباباه نام دارد .

نوبات

 در بيشتر جا ها ، ها هل هواه وميا هان بجاى نوبان، اغلب لفظُ هنوبى"


مومالى و „ـو كدوشوه، .
هنوبانه درماحل ايران فراوانيافت دیشود . عدداىازاعرابجه

 درسواحل| يرانـششهور است كه »نوبان، در عدن ازجا هاى د يكر بـشثتر امت و بعد در حبشه شهوع زيادترى دارد و در مواحل ايران

بهـان اندازهكه زار شهايع اهـت نوبان ثم شايع امت .
 كسانى كه زij

 خود زبر مىآيد ، ولى انواع نوبان نامهای جداكانه زدارد . شروع و علانم مـه پنوبان، ه! يكك شكل ويكـ جور است .

اهل هوا



 در كوشن دور افتادهاى جدا از ديكران بنشيند ، كم حرف مىزند د


 بعد از مدتها دوا درمان كه بهبودى نيافت دوباره ميآورند بيش بابا يا هاهاى نوبان

بابا يا هاماى زار غير از بابا و ـاماى نوبان امـت . هريندكـهـ
 برایعلاج „نوبانه هم،هثل زار اول بايد جناين باد را را ازبدن بيهار شارج كرد .برای غارج كردن جن نوبان ، در هماهل ايران مريض

 او را دركیر خلوتى نكهمدارند . بعد از اتسام دورة هعباب ، مريضرا حهام مىدهند و تمام بدنشى را مىشوبند و از دواى متخصهوص هاهل





زده زير دماغ بيمار ـى كيرنه . بعد بابا يا ماما باخيزوران جن را تهديد












 هـىشوند . اما مجاس ز زه كه مـجلس نوبان است و باد نوبان باديست





 سر ها بازى مىشودو اغلب با بايكوبى همراه هست، برخلان زارها

نشسته بازى مـىشود
در دججلس نوان ، ماماى نوبان جاى بـخصوصى ندارد . تتها

 تنها دامامستحّ بايد بخخور و nكوندروك درمانى" برماند و حالشى را

جا بياورد .


 نتخيهىىروى كامهd كشيدهاند . دو تا بازو دارد كه بطورمايلاز دوطرف ماز بالآهىرود و بازوى د يكرى روى دو بازوى ديكرموار امـت . طورى
 هيجوقت كوك نمىشود . زيرا بافشردن انكشت روىزه ثدت و ارتعاش




بشلثى كوچك و رنكين ، براى زينتت آو يزان بى كنيند .

 و دمتحچ را جلوتمبيره مىآورد وانكشتان دست را روىزههاسى كذارد
 هـ وكرفتد اهت .

دره:جلسى زوران هم ايتد| توى ״









 حنّن شَروع بحىشود :
دانیـLان دانم الهّ
نانُـم قم
اوهيانْى يانبى ياالته يانْـى
اوه يا نبى يا نبى يا رموالاله

ا- مولود هوانى يكى از آداب مذهبى بسيار شـايع بنوب ، در هرجشن
 و اعترام زيادى بِن امالى عرTبادى دارند . هرمولود خوان مقدار زيادى


دارنده اين اشمار را مى خوانند .

 r- ملواة

اهل هوا
الااعلب رسم براينست كه بازى بنوبان را ؛ا لااله اللا الس شروع
 نوبان بادش بايين نيايد، آنوتت مى انم



 ديكران باشند . بعد ازمدتى عدهاى بهبازى كناناول بی بيوندندواين ها ها





 مجلس نوبان به اوج ميجان خود مىرمد . وبيشتر در همينلحظظه هاست




 را نوازش هى كـد.








و با هداى بلمند آواز زير را بـى غوازل : نادولى مريهم

تثرعلى سورة
سورة تباركـ

يا ايهاالدحاضرين
نور تصشهیشم
ارض الدله ينه .
ترجهس :
صدا بز نيه هراى هن هريم را
براى هن موره \&خوانيد
مورة تبا رلك را
صلوات بفرست بر احهد
ای ای حران
زورى درخشيد
از




 طول مى كیشد . حد متوسط بازى نوبان مه ثبانه روز است. وـدت با بازى


 كـه إين ديكر درد خدائيست ود رمان ندارد . و همـان اصطلاح

 تا نوبان بیجانش


 و مجالسى ترتيب مىد هد .



 بازى بى كن
ar
„نو+ى، يا „نوبانى" هم مـىتواند مثل شتخص زارى ، نوبان خود


 در زمان حاضر ماماى مشهور نوبان در ماحل ايران در در جزيرهُ قشم و


 .

 فروغتن الست . هداى ضعيفى دارد و در تمهيره زدن استاد اهت.

ششايخ
 هستند، إن باد ها الكثرشان عربى امت . و بزاير خلميج فارس وسواحل
 نوبان وماير باد ها وتتى هراغ وكسى هرود، باءث نا راهتى و ابتالی آن ثتخصمىشود . اها زيركردن اين ها بسـار مـادهتر از زيركردن زارهاى
 تحملتر اهت
هساين




مرتب وكياهـاى تابل توجه .




1- شییغ غرج يا شیی فرى

$$
\begin{aligned}
& \text { r- شییغ ادروس } \\
& \text { r- شـيْ عتمان } \\
& \text { ع- شيغ } \\
& \text { - هـ ثـين البحر } \\
& \text { 7- شییع شانُس } \\
& \text { V- هـيخ شريف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { • ا - ش شیی جنو (جنى) }
\end{aligned}
$$

شـن فرج






 و از وى مى









اهل هوا










 هيداكردهك با نذر ونيازه يِهاران وكرفتاران را نجحات مسىد هد ، يابراى



 روز معينو د ريكك ساعت بحْموص همه بمروند ؛ه خانهُ حاحب
 (إسكى) Bâski
 بى بذلi





r- يكه عدد د هل رحمانی .
r- يكه عدد ده هل بول كم .
ع-كاهى وقتها هم يكك يا يِند عدد ُجـره



سوار ــى كنيند .














 جالهب هی كر ده ، بایای سيا هى هوده باسم با




 نياز ،





ثـلـ اسه يا الـروس
ثـلل اله يتحیى النْتوس
ثـبل الته يا ميد احهـد
ساكن الهدن

بلند كرد خـدا ادروه زا
بلند
بلثد كرد خلـا سيد احـد
هـاكن عدن را.

را تكرار بـى كن:د :

اللهى قولو نبى
نبى يا اله
هـهـد ماكن الوادى

اجرخه برولايه
او مـجمر دجّهر دنيا كنارا
مهميدان سليمان
آبا بالتخير يا داماءالته
4هر سليمان يااله
هو يااس هو يِااله .

شيّ ادروس




 اهم او را هم در آن دنتر نومتهاند . واسَ اعلم اعلم




 .





هرجممهاى ثهتخ ادردس ابن مشخخصات را دارزد :







ثـلاله هِا ادروس

شاللس دِا دِحيىالنفوس
هرای كوليدن و زيركردناين باد هم؛ هـه عدد د هـل لازمامت:
ا- גكك عدد מوقوفـه شمون ديده ه
r- يكه عدددههل" كسـر" .
r- يكى عدد ״ بول كم" .

ثـيّن عتان
شيخ عتمان را در يـيشتر جاما شماه عتمان مى كويند . در ساحل


 اي اد شي

يا طلب سر ادى بد وى نذر ونهاز میى كتند .


برای 4 زا
ا- دو عدد دهل עوقوفـه .


 . سر بازى ثيِخ فرج وشيخ ادروس هم خوانده ميشود و يادرما يرمشايخ

شُّخ جوهر
غلام و سياه ثيخغ ادروس بوده به بعد از مركش ، كکار زيارت




زيارت كرد لازم است كه شـيخ جوهر را هم زبارت بكهند و الا زيارتش

قبولنتخوا هد شد . تعداد دهل ها ها ونوع و شعرها و و آوازهاى شيخت جوهر
همه شبيه ثيخ ادروس است.

باديستك

 دريا هاى جنوب ، عوص بوده ، ادِن باد يسراغ غواصان بـى
 همانجا هاهت. و اكَ هم كاه كلارى از تهآب بالا بيا يل ، دوباره بهمتحل

اهلمى خود ، بل عمت آبها بر مـى كردد .
 كه تاجر برواريد (تماشى) بهـراه ناخلدا عدهاى غواص اجير بمى كردند


 هـى كردند . اين هاييشتر ميا هانبودند ويا مـا هيكيرانفتيرى كه د رتتيعجة ترسى و د رماندكى قدوت دناع از غود نداثمتن . بهرحورت ناخلدا آذوته



4 اين حساب يكث جهاز مدت خندين ماه روى دريا مىمانده است.
 آنتاب نزده توى دريا سشغول غوه مى میدندند . رایى رفتن توى دريا با با
 آويزان هـى كردiد و بكع طرف طناب وا مىدادند دست كسسى كد روى
 را تكان مىداده ، مواظب ، او را ببالا هى كشيده و از توى آب هيرون مى آدرده است. غذاى عدهء غواهان تهوه و حلوا بوده و شبـ ها برنج





 بدريا سبرده، عدهاى را نيهه جانوعده زيادى را با روحيه درهم ثيكسته

 بر كالبد آن ها رفته ، بهر ترتيبى شده زير بكند .


 مبتالايان اين باد تعريف مى كنـندكـه شهخ را ته دريا ديدهاند

امل هوا

 بهرحال وتتى هريض را از ته دريا بيرون مىآورند ، تعام مدت








 ظلا هر میشوند .

شـيخ شاثب













اصلى اين باد سر زمـن عدن است




به حيز مردار بزئد ، و الا سيغت ناراهت مىشـود .

براى بازى شديخ ثائب هفت تا دهل لازم امهت باين ترتبيب :


آويزان است.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- يكه عدد دهلهوتوفه" . } \\
& \text { r- يكث عددرسكسره }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه- بكك عدد „شلينكهه . }
\end{aligned}
$$


 ادعا مى كرد كه مال ها دحار شیيخ شانـب نوده امت .

شيخ شربض
 هى كزارده است و سيا هان آن زمان اعتقاد زيادى باو دامتيند .



بكىاز باد هاىمعرون شده اهت . هر كس او او را در خواب بيبندوحشت




 به مهحرا وكوه برود دیارصّ مسشود . فاطهd طالـب، ماها زار بتلرونكه

در جوانى دجار لاميلد اعمله ششهه بود .



 بكيرد



 روز بعلهش دعلنى مسى كيرند و مسى كوبتد و قاطمه طالـب خوب

 1- سشه تا دا بره ק- يكك علدد د هل دو معر

شُخِ سيل مصهد



شـخ جنتو يا جنتى






Shâmi شامى



علن و سواهل آن ناحيه بافته مىیشد .

هتروك و جاه






باد جن

باد جن هده جا فراوان امت ـ مركز اصلمى اين باد را مسـط


 هـى ــود .
 الهت كددرتمامجنوب بطور يرا كنده هيدا بیشود ـ درغت لور ، درغت بسيار بزركى امت كه ريشه هاى هوانى وشاخ و بركك فراوان دارده د هايه شسيار ؛هن وكسترده . وبسبباين كه درخت لوركـين كاه اجند
 لتخصوصأ اكى كرماى تند دم ظهر باشدلد كه جن ها تورى رهكذر
را شكار بى كنند.
 هر بادى كه از توى حاهى بالا بيايد ، حتهآ باد جن المت و بايد خودرا

 عدهاى از اين ها همسر بر كه هاى متروك وكه:ه جمع بىشوند .

داردكه باد جن به تنشان بخورد .
از ين همغ اينها ، جن هانى كـهـه در در رخت لور مسـكن دارند بيشتراز ديكر ان خطرنالك هستند . بنابراين نه تنها بايد زير درخت لور نخوابيد بلكه از زير اين درخت هم بهرصورت جن ها ، نتير وغنى ، زن و هرد ، كافر و اهل حساب دارند . بكى از مريفى هاى بابا هـالم دو جن در در بدن دامثته كــه بعد از بيرونكردن دعلوم مىشود اسم يكى عؤود Awood كه بسلمان بوده، و امم د يكرى داود كد كافر بوده امت . مبتلاى باد جنء اغلب ديار

 هرلحتله بصورتى در ميآيد . ـريض با بابا مالم از هبع تا ظلهر بنع قيانه و ينع ثشكل بخودش هى كرفته است . برایبيرون كردنبادجن، ثيخص گرفتار را ـى رخوابانند ودتدارى


 وحشى اهت) بمع كرده ، دود مىد هند و ز زير دماغ شخـي


 ترك مى كند.





## ليوا

 تبديل شهده به يكك بازىو تغريع عموسى كه



 بركز اصلىاش دسةط بوده كه منوز هم هست . در بازى ليوا هميششه جبعيت زيادى حاضر مىثودد . وبرایى هـين







از هـه طرفـ براى بازى مى دريزند .


 عقبىرا بكت نغر ديكر با دو تايوبى كه بدست دارد . مميشه كنارطبال




 ولى رودهـرفته آهنكه هاى خربى ليوا مثانست كه هتى ديرد ديكران را هم كه اهل هوا نيستْد بد رتص ميآورد ـ بازىليوا هاءتها و روزماطرل مى كشد . وهميشه هاطرة هطبوعى بجا مى كذارد . ليوا هم شـل ماير باد ها بابا وماسا دارد ـ بابا هالال و بابامبرود باباى ليواى بندر عباس هستند . بابا مبروك يكسال بيش دار نانى را وداع كفته ولى بابا مالى حنىوها منوز هم بازى راه بىاندازد .

ام الصبيان

امالصبيان باديست مختصوص تا هiت سالكىمبتلاى آن مىشوند . جن با ديو اين باد هميشهد دشمنجان
















اهل هوا


امالمبيان باد إست فقيركه
 حناظت از شر امالصبيان ، هيجوتِ تثهايش نمى كذارند . علاوه هرا ؛ن امالصبيان خيلى هم ترمو المت وتّى بهه را داغ مى كثند ، اغلب
 هىزند : „توبته
بادامالصبيان بابا وماشا ندارد، به دهل. و دايره وسازهماحتباج
 امالصبهان بهارت دارتد .

1- امالصبيان يكى از موجودات غيالى بسيار تديم مردم ايران امت. آنجه كه از نوهته ها وسـارلد تديهى بدست مىآيد ، صرع اطنال را امالمهيان مىدانستند . براى اطلجع ازمابته و راه و روث نجات طنل در كذهثته و حال



شرح حال پجند نفر از „اهل هوال"

شوح حال محمد ساجى سليمان
مححه حاجى مليمان ، كدخلداى فعلى جزيرة لارك را غهرش در
 ا- در جنوب جزيرة تشم ، در ناحيهاى باسم ״ بند حاجى علمى"









 وث二خ نعلى : شبـخ عبدالرثوف هذ كور.
 هندر عباس وبعرين هم كاهىوت ها

 بيَئ باورتى در صفعةٌ إمد

در عردسى بكى از اهالى تشم ، آرنج راست متحمد غارشى ليدا مى كند .
 تا صبح دكتر دستور دوا و موزن مىدهد . بعل از خوردن دوا و زدن سوزن

 ديكر حال مايمان خراب ثده او را با يك؛ „هورى، كوجك
 مححد سليهان چرلك كرده، هدت يند داه انواع واقسام مرعم ها رامصرت مى كمند ولـى نتيجه عايد نـىشود . ورم و خارش از ناهئ بازو بـه ناهيه كردن سرايت بى كند . مادرش هرروز كوجه فرنكى و علفـهاى




بتَيه باورَى از صغحه قبل



 هـه رـه زند
 'تَاب خضى ُ

شرح حال جند نغرازاهل هوا









و بدر وحشت زده ، هر بى كرداندش به جزيره .














اهل هوا
و غوابهـاى وحشعنالك و آشفته بسراغش هىى آملنل . هـر زن هاى لار











 هـا زار بـرم .
 *ىیزد و خود تنها دواظلب وىبوده اهت. اين وضم يكسـال ونـمـطول


 نعلى در الطران همين تلعد بنا شمده . لاركى ما معتمدندكه ائباح واجنة زبادى در حعرههاى متعدد و خراب اين تملعه دسكن دارند.

مى كويند كه بهرشن دهار باد است و لازم اممت هتماً بابا يا داهمانىزار


تشم خبر خوا هند داد كه او او الـرش راكششته امت.








 زإر مى كويد: حتم راــى



 هانزده روز بإزى هیخوا هم . بابا دـى
 مى كويد : اكر اين جوان را اذيت نكنى هاضريمر هـه را را بدهيمر . هـانشب عدهاى باجهاز

اله هرا
بود فراهم كرده ومى آورند . روز بعد مغره ههن كرده و بازى را شروع

 هـجلس زارى كه براى دـحمد كرنثه بودند با ثـكوه ترين درجلس زارى است كه در جزيرة لارك ديده شده بود . بعد از بازیى الابا احمد

 برايش اكند.








- ميناب ريش بابا هالح


 حيف اـت كه جوانمر كك إشود .
 مى كند كه در بر كثتن برايش زن إكير نـ .
 اهل زنكبار و دوسى عرب و هردو ؛ه عرانى هرفـ بیزدند

 هدحد الان $q$ ع مـال دارد وكدخداى جزيرة لارك امت.

شرح حال احمل ثهيلان
اهمد عبيدان اهل جزيره تشم در بيست و دو مالكى دجار بكى از زارهاى خطرنالك شده بود . شغل احمد بنانى بود ، بكع روز كـهـ















رهن را از بازوى امهد باز كردهر هـجلس بازی ترتيب بید هد . امـد


 د ديكر اذيتش نمى كند .

شُح حال بوسفض سالم
يومغ سالم اهـل بـدر لثكه در 7 ا مسالكى دهار بكى از زارها




 بنا حار او را هيش خلو

تغرورى، 4 بازى كردن و ثـعر ومعفه يومفـ سالم را ثا اندازهاى





الم به دوا و درمان درمانگاه مستعد نيست، معتحد است كه تنها
با ـغره و بازى حالشى غوب خوا هـه شد.



شرح حال مردى از إنىيشت







بابد بيش بابا بروم .


بكند . مرا بيش بابا سالم ببريد . و او را سىبرند پيشى بابا سالم .







امل هرا
غروب كنار يمار باثده . الا شبها را خودش تنها مواظلبت مى كرده.




جن ها را از تن بـهار بيرون هى كند.

بابا سالماز آنها تولمى كيردكد بيـار را راحت بكذارند ـراراران
هندى تسم مییورند و آن مرد را راهت سى كذارند.
-وجودات افسانهاى درياهاى جنوب

علاوه ر باد ها و اجنه و اشباصى كه مراغ ا هل هوا مى میروند ، هوجودات خيالى و افسانهاى زيادى در سواحل يا دريا ها وجود دارند
 هستين . . ـوجودات هـهثور این ها هستند:

بابا در با
هوجود انسيانهای درياهاهـا



 هند زياد ديدهاند كه روى دو زانو نششسته !







از شنيدن اسم يكك آلت تلزى فرار دـى كنلا .

بيار ، اره بيار ، تبر بيار."

 روى لنكر جهازمى كشند . و اعراب فريادبرمىدارند: עهديله حدبده

Baningi بهي بنيـتى

 تالهب آويزان امت و داخلى كهواره بجنغ شير خواره ايستكه با ديدن آنتاب و بيرون شروع إه كريه و زارى مى كند . ها ميكيرانبید از ديدن


وكيواره را به آغوش دريا رهاكرد .

زن آواره' دريا



او كهوارهاى ببرد .

و اكر غواص يادشُ نرود و براى بحجهُ آن زن كهواره هبرد ، زن
دريا، درشت ترين مرواريد د ريا را باو هـدد هد .

جن زير آبى
غير از جن هاى بضراتىانمت. جنزدر آبى هم غواص را هوانى و خيالاتى مى كند. وتتى بدن يا دمت غواص در ته دريا به اين جن
 زده را هيشى ملا و دعا نويمس مى برند بـتالايان بيشـرباتعويذ و هيكل

نجات ريِلها مى كنند .
سال ها يپشى رمهمبادین وده كه در جهازهاى بتركك صيلهـرواريد

|مالهدام
جانوريست خيالى كه از دريا بيرونهى يآد وآد ما يِى راكهتنها

 امالمداس همان עمن هـداسى امست .

Menmendâs من منداس اشك大ل زن جسيار زيبا و جوانى امت كه رانهاى اره هـانند دارد





المل هوا
جوان را به خرابهاى هى كکثد . بـسته بوا هر اتشن را زير سر هى كذارد
و هـى غوابد وبا هايش را از هم 4 از هـى كذارد .




 كرنته ، با جغت كردن ران ها يش مـرد را از وسط دو نصمفه مى كند.

خدر (خفر !) و الياس
خلر زناهة جاودان اهت و مدحانظ درياعـا و ليشتيبان صيادان و
هـ هيعيران و دربا نوردان .

نوكرى هم دارد باسممالياس . دربِشتر نقاط هاحل برايشتمقبره



خالى اهت وهر تات بشكل هاللى اهت دحراب وار.
 "華 شمه ، لـب دريا و كنار جادایى كه ازبندر عباس به بثدر خمير می/وده .




 خلد و الیاس دلثان به دال هـا هيگيران مىموزد و نذر آنها

را مسیذيرند و دريا وا لر ها هى هى كیند' .

را در جزيره خارك كزارشداده است. با بن شرح:


 بدريامىاندازد . هلوانبكهان اينكه دوستش بدريا افتاده، بدنبال بوسلاده خود
 بزبر آب مى






al a ازهاولوازم •اهل هو

> Arçan ارجن
> تكه קوب كلفتى است كـه د ر مجلد نوبان بلد
از يكء ستر است.

BRski باسكى


Bâkol باكول
جوب يا خيزران راكويند.
بجه نغاره
نتارةكوحكى است كه هديشه 4 دنبالداى بد نتارة بزرك وك وصل
است. نقاره زنها وتتى نقاره بدوث
سينه است ونتاره به هشت.

Bolkom بولم د هلىاست كوجككتر وسبكتر از د هل رهمانىولى بهمان شكل .

هرجمهاى شيخ ادروس
شمیخ ادروسسه تا هرجم دارد: هریم صبز كـه در ومطط ، ماه و

 كوش هستند.

بر هم شـيْ نرج
يوخم یاركوشىامت برنك مرخ كه ماه وستارواى در ومطدارد
و عاثيهُ ممفيدى دور لرچم دوختهاند .

Pipe




Tambire تمبره
 بزركىدارد كه روىآن يومت كلفتى كشيدهاند، با دو سوراخ روى بدنه
يوست و دو جوب از دو طرف كاسة ماز بطور مايل ببالا رنثه است .





Jorra جره
د هل كو

Jing جينگت
دا يره هاى كو

هادر






calku

دِــ زفم آن دو را يهم هى كوبد .
cinyace هr
 در مسواهل ايران زياد دعـول نيهـت

عالك شلت راه
روزى كه بيار در حواب امت وبىخواهند تنش را بشوبند از
هفت جاده ، خالك برميدارند تا مـخلوط دواى تن شور بكنند.

خلغال
ازلوازمسى امتكمه مسعولا" باد از مركب


هيزوان
تهام اهل هوا خيزران دارزد و هر باد بك شهيزران بخْصوس . خيزران را بيشتر ازمستط مىآورند . اغاب حنا مىيندند و نقره نشانش مى كتند . يكث خيزران براى ده يـست باد كافى است . ولـى بعفىها




خنبر


از مسازهاى ضربى دهمول در انواع ،ازيههات . بيشتر دايرهها ،
 هـالر" در بازى ثمامى

دهل دو سر
هـمهولترين ماز خربى اهت در انواع هـجالسى اهل هوا.

دمل دوسر بزر كّ
اين دهل را " الست كه د ربيشثتر با زی هابكار كرنته هـىثود . اين د هل را در بازی هایى رسمى ههيشهُ كنار د هل "اهودندوa قرار هـىد همند.

دملكــر



رحیانى



زنگّوله كمر

از بازى های جز,


Zamari
كر;اییبسيار بزركيست
ناهله ثـنهده دیشود .

ساز متودى
زمـرى را ماز متورى ثم مى كوبند .

Sife مـفـ
يا روغن ماهى . مادهايسـته براى بيرونكردن جن ازكالبد
 بينى بى كير ند .

ستی
مينى زقره يا ورشودُى، در هربازى بكه عدد 'لزم است تا كشته موز را داخل آن بكذارند.

Shilling شلِئكه
 كـشیدهاند و دور تا دورش هـهه آوبزان كردهازه .

Shendo ستدر
 بوده و به مودندو ، ثمڭدو مى كتمتد .

دهل بسهار بزركى دو طرزه|ايست شبيه رهمانـى ولى بزر كـهتر

خوب -مىزند .
لرآن
وتّى همراه شخخص مبتال باشهل ، باد اذيتش نمى كمد.
كارد وشمـير
وتّى ممراه شخخصمبتلا باشده باد بىترسـد د اذيتش نمى كند.
كرنا
ساز بادىبزرگىامتمتخصوصبعضىاز بازیى ها، از آنجـلمليوا .

كرى

" كرى، میخوا هذ. .

Qaraku گردكو

با إد ديكر، قبلا" با آن بخورش مىد ه:د.

Qest
جوبيست كـهـ از بمبئى مدآورند . ــعطر است و 4 آن دواى باد درست ـى كی:د.

Qeshte كثب
بخْور راكويند .

Seshtesuz كar سوز
بخخور دان را مى كويند كه انواع و اتـام دارد ، با ديوارههاى


هـى .

لكُ
كه بايد دو شته باشد وهر شته در هدود ^ متر. اين دو تكـه
را 4 نتخ ابريشم مبز و ترسز و زرد و نارنجّى لاسن ملهه مى كنتد .

لـنـون
لنك و لنكوته و حادر رـخموو هعه يكى امت.

بادثان سر بازى مسروند .

Liso ليسو
لنككهاى رنكينى را ليسو بى كويندكه بوغى از مبتالِيان تهيه
مى كَنند.

Majal مبول
نزد يكك . .

 مداى هـجول با صداى تمبيره و كف زدن ها تاطى هىثود . مـجول در جزاير تـزكة هرمز زياد مععول امت.

Modende مردندو
 كسعى كلهـودi هیومت كلغت وصدای بسيار بمم دارد . در بازى های بزرك بكار كرفةه
 كسر را قرار بىد ه:ل .

موى كهر با موى بز

 هزنثد ، هن از بدن بيها ر فرار امـيكند .

نتاره
ده هل باند امهت و يكك طرزه كه روى زمهن مسى كذارند و با دوتا


نيزه
 زارشان پا يین بيا يد ، نوزه بدسـت هـى كيرند .

دهل بزرك بكت هر و دـدورى است كـه در بعضى از بازیىها

 بازى ثيخ فرج يكـ وتوف لازم است ،

رلون زين
وتونى که خْون ديده باشد وتون زيف كفته مىشود .
منت بر گى هغت گياه يى رنار
روزى كـه شحخص مبةلا را از هـجاب بيرون ميآورند و تثش را
 مى كتند و به تن بيمار سى كششند.

اصطلاحات اهل هوا

Tب باد
هر اهل هوا قبل از ا ينكه تشثخخيه داده شود كه نارامتىاش به یه مربوط است عالوه !ر دوا و درمان هانى كه مـى كیند إه آبهاى هـهدنى هم بیرود، آبب بعدنى را آب باد مى كويند واين باد زه بـعنى » هبوبه، المت .

اهل هوا



اهل عشق
هاصافى" ها يا آد هاى مالمى را كه برای آواز خوازلدن و د هل
زدن يا بواى تماثما ، در مجالسى اهل هوا عاضر هـىشوند ، اهلعشت
مى كوبـد د در برابر اهل هوا .

زار و زوبان و بشثايِخ و جن ها ، ههـ از راه هوا بـى آيند و همسه
باد هسمتملـ.

باد صان
بادى راكويندكه بركبثن را اذيت ;كند . باد هاف مالى يكت
بار سراغ مركبثى مىرود .

باد نامان
 اسباب زحمت است و وقت و بووتَ بازى و مغره هىخوا مد يا بركبشّى

را بیجهت از با در مىآورد .

مان كردن باد
باد را با هسفره و خون و شعر صاف مىى كنند .

باد بينا


 او بادش را زير بكند و از هـه هيز با خبرش كند . باد بينا ممان باد صاف امست. اين باد خون خورده ، مغفره ديده ، شعر شـنيده امت.

يا باد كور ، باديست كه خرن نتخورده، سغره نديده ، شعرنشنيده

اصططالوات امل شوا


بازى
هعع مثلدن اهل هوا راكويند به مـنظوركويلدن و رتمیيدن.

بازى كردن
در بعضى جا ها پقوزى كردنه بى كويند . يعنـى ماضر ثـدن و
در دجِلمس اهل هوا شركت كردن و رقصيلن.

بند شَدن



بول

داوته باهـد .

به به


تْنَ شدن

 . Maturi حالى دهاربى كنثد ، از آن جمله امت زار هتورى ،

تنكُ كرمنى

 را „تنكـ كيرىه مى كويند.

Tahran تهرن
اكر كسیى دحار يكسى از زارها باثد و زارش را سه شهبانه روز

 رنتارمى كنند. .
 تمام باد هاپتهرن، ريـدا بیشود، ولى يـيشتر در زار ونوباند يده هـىشود .

جن باد
هرباد كرد تا باد نيز زير بيايد .

جان بد بودن
اهططلاحى اهت در مورد كسـانى كه دیار خمود كى هستند و در هود فرد رقتهاند.




هـدّ انتادن
اكر اهل هوا همديكر را اذيت كننديا درحق همديكر بیهرستى
و بیىاحتراسى روا بدارند ، حَّد رو يشان سى انقد . اينهد را با بابا با مانـا


ضربه هاى خيزران اكر آرام بـاثهد آن را هد مرد سى كويند.

مأكرم
ضربهدهاى تازيانه اكر محچكم باثد آن را عد كرم مى كويند .
لورذ شورده




آبادى سلغ

 بازى دعوت مى كند .

دهتران هرا
دخترانى هست:د كه براى بازى = رمـجلد اهل هوا همع بیشوند .

رهن


 به بازوى ثـخص هبتا (مى بندد .

ربح

با= لمظ ءزبى ريع را بكار بیرند.

زبر كردن باد
وتتى كه مدجلس تتشكيل شد، اهل هوا سشغول بازی مىشوند .

 هيزهائى را از باي يبرسد و 4 خبر شود . زار وتتى بايين بيا يد يا زير

ivs
امططلاهات المل مرا


 هى مود و از او مىخوا هد كه بادث را زير بكند و او را 4 خبر شازد .

Sansele دسنسلهوردن وهط دو شته لانكوته را 4 نخ هاى إيريشمى زرد و آبى و م:ز و


كسى كه دیار هيمع يكه از باده ها نباشد ، يعنى آدم سالم را ،
اهل هوا صافى بى كويند.

، الب هوا



 و عال ثخْص خوب مىثود .

طلوعكردن زار



الهل هوا


غلطان شدن
موتعى راكويندسـه بادى ناكهان در بدن يكى وارد شود و او
را به تستخير بكشد .

باد يا آن هوا موار اوكشته المت .

مر كب
بهـان دنظور ثرس امتعمال مىشود .

مهرانى


زير درخت لور Lur ياكنار حاه آب ها دِ اكنار بر كه ها هستيند .

مبلس صّد
مسلسى را كويندكه اهل موا جمع میشوند تاعلدى را كد بابا براى مْان يكى از اهـل موا تعيين كرده ، اجرا كننـد . عد اغلب ضر اهه مأى خيزران امت

 و ،ادد ها در امان باشد ، نان مى كند .

نخ جان شدن
وتقى يكت باد كامرلا" وارد بدنششخصمبتلا شله ، هى كويند كي
آن باد نخ جان فلانى شيده است.


طرحوتصوير

بـــر طرحها وعكسمانى كه براى اين دنتر زرامم شـه بود ـ اكرجه بعلت ندامثتنوسايلي و امكانات لازم نالص بودند ـ ـ در اثر نتل

 بهوضوحمطالب كمكت بكند دراينبانتغواميد بافت جز هغث عكس از بجنوب و از بابا ماماها و مبتلايالن ك برصم باد كار در ايثبا Tا Tمه است.



وسردم برعوب وسبهوت ساحل تشين











بابا درويش با تمبورهُ باد نوبان.



بابا زار جزبرة لارلك









 منتهى إه مورتى د يكر ." ككلوه ها سيا هانى هستند به صهورت اقليت هاỉ كه در دهات هسختل ، راعتبار تول جال و داراب و جليا وهوهُ نسا ، فيروز او برد (تير وز آزاد برد) و هانيان روز كار بى كذرانند .
 هى كنند، بانتظار روزهادُى كه بوجارى خردن هافرا برمهd .هساز و آواز و مطربى عروسى هاى ده بِه عهدة همين" كلوه هاست .


 ارتعاش در مىىآيل و وا دهن كن كرده هالث بهم غورده







## فهرست اعلام

$$
\begin{aligned}
& \text { آبادان ع } \\
& \text { بند عاجى على } 4 \text { ع } 1 \text { ع } \\
& \text { rellorqro بوشهر } \\
& \text { ro اروبا }
\end{aligned}
$$

أنريقا

$$
\begin{aligned}
& \text { 10F6171 } \\
& \text { - انگلستان }
\end{aligned}
$$

> بيجّو ع
> باكستان
> cogrgvigqequrpirp'ri
برتیال
daoral ivacratvorvervt
بـ

$$
\begin{aligned}
& \text { lvegul } \\
& \text { تانعانيكا } \\
& \text { تبن ع } \\
& \text { باطنيه ؟ } \\
& \text { بعربن ه } \\
& \text { بامكت \&، }
\end{aligned}
$$

اسل هوا

$$
\nabla \cdot \lambda
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { IPV'Aorvorov'IE } \\
& \text { شـناس } 11 \\
& 1 \text { ※ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ماه ســلم } 11
\end{aligned}
$$ 1＇A＇v bاهونه



＇vq＇vo＇ve، عربستان

$$
\begin{aligned}
& 11969
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دارالسالم } \\
& \text { 'no 'va'vorvprov،ir دوبى } \\
& \text { 1EEl保いrv }
\end{aligned}
$$



رأسالخيمه

رمجاه ^، .
＇feriradrycirodri
lvr‘op‘lolder

رابون
تلندى ؟
تیل 70
－كراهی كـثهاير

مايه خوث
muroqregrpi سلغ
 49
（or

خارك iv خلبع فارس


$8 \cdot 4$

$$
\begin{array}{r}
1 \leq 5
\end{array}
$$

Ir)، r هنبر سيا مان
 ميدانى ع
 49


$$
1 \leqslant .
$$

irv رلد كومیى
لأمت

لنكه (بندر)


انتشارات موسسه" مطالعات و تحقيقات اجتماعى
1 ـ كمثورهاى توسعهنیافته

Y -
رو
P -
. A . Sauvy
F F - طرح دوانشناسى طبقات اجتماعى
. M . Halbwachs
هـ - روش مردم شناسى ( بزبان فرانسرى )
Méthode de l'anthropologie
J! 10 iri.
P. Bessaignet



-     - 


دكر جــــيد بهنام

هrر باه

.ترجهئ مئره بزنى (مهران). J. DE Castro
-
ضبردس طامباز
-1 - جهر افياى اصفهات ( دنترهاى مونوكرانى + )




غسرد شمسرى
IP - IP

نعرتاهت سردارى ، مهندس ابرالتامر مندهاريان ،
 هبئلس ملى مدنى

دی
اسغت باهr 10 ربال
صمي نفــى
ا $1 P$ - اصول سكتو مت آتن ارسطو. ترجهة باستانى بآدبزى

10







Y






امرداد ماه Irı


ى أصول ! - FY ترجبن دنكتراميرحسين بهانبكلو

 دكنر هرنـغت نهارندى ( E . Durkheim

رو F.Barth

دكتر امانى
. $\quad$ - Y.

,

