قهوه‌ای برخی از شهروان‌ها، کمابود
غله بود که حضور و اشغال کشور توسط متفقین و احتمال گندم توسط محتکرین
را از عوامل اصلی آن می‌توان برندرد. قروین نیز یاد بنا به دلالی بیان شده، دچار
بحران نان شده بود. هم‌وقتی، اصلاً یک‌ضرب حاضر، بررسی توصیفی ـ تحلیلی
فرآیند بحران نان در این شهر است، با توجه به اوج بحران نان در این شهر در
سال ۱۳۲۱. مردم به شدت در معضله قرار گرفته و بر روی چندین وضعی، تبعات
منفی در سطح شهر بار آورده بود. دولت برای کنترل بحران، به عرضه نان‌های
کوچک پرداخت، که به عنوان اضافه کردن برخی موارد غیر خوراکی به خمیر آن، از
سرو نام‌ها، کیفیت خوبی نداشت. راهکارهای دیگری برای کنترل بحران در
سطح کشور در سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳، به اجرای آمد. واردات گندم از خارج،
برنامه‌ای برای افزایش محصول گندم و آغاز ترک، انسداد آن‌های غله و
نیز برای جلوگیری از احتمال گندم، از جمله که، بهره‌مندی که با اجرای آنها دولت
توانست بحران را کنترل کند. در این میان، شکایات متعدد مردم از کم‌مواد و گرانی
نیز و تلاش‌های مسئولین برای کنترل بحران، نقش مهمی در تسهیل بهبود بحران
داشت. گزارش‌ها حاکی از نزول قیمت نان از اواخر سال ۱۳۲۲ در قروین است.

واژه‌های کلیدی: قروین، نان، بحران، منفی.
مقدمه
در پی حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ و فروپاشی حکومت رضاشاه، کمبود غله یکی از دشواری‌های اصلی ایران بود و شماری از شهرهای ایران به ویژه در شمال و غرب به خاطر کمبود غله با تأدرام و غارت ورود شدند. قروین یکی از این شهرها بود که به عنوان بررسی موردی این مطالعه انتخاب شد. مселه این پژوهش بر اساس بحران نان در این شهر و راه کار دولت برای رفع آن طرح شده است. این پژوهش در صدد است تا با پاسخ به سوال‌هایی چون علل و راهکارهای حل بحران نان در قروین، این مسئله را در این شهر بر یاد یابی منابع موجود و با روش‌های توصیفی - تحلیلی، بعد از شهریور ۱۳۲۰ مورد بررسی قرار دهد.

آغاز بحران نان در ایران
دولت ایران برای تأمین آذوقه و خواربار شهرها با معنی جدی مواد، و دریا نپایید که کمبود غله به بحران عمومی تبدیل شد. یکی از عللی های اصلی این معنی اعمال ایران توسعه ارشدی‌های بیگانه و حضور گسترده‌ی نرخهای منتفی‌های در ایران بود. مسبب اصلی کمبود ارزش عمومی و صعود سراسار آورهای کالاهای مصری از جمله نان، آنها بودند. یکی از شاهدین متذكر شده است، منتفی‌های علاوه بر این که، خود مصر که کنندگان اصلی خواربار از جمله نان به شماری می آمدند محصول غله‌ی ایران را تیز به خارج صاد می کردند. ارتش شوروی نسبت به سایر نرخهای منتفی‌های بهبودی در تمام بحران نان داشتند، زیرا آنها مانند از حمل غله از مناطق تیپی خود به نواحی حذف می‌شدند. از سوی دیگر، علاوه بر حضور نرخهای منتفی‌های در ایران، عواملی ظاهر: قطع ارتباط منظم بین شهرها و روستاهای و احتمال گذشت توسط برخی از ماکانان به بحران ایجاد شده دانست می‌زد. در این میان به علت فقدان دستگاه‌های فعال، برخی از نتانویان سودجو قیمت

---
1. حمید شوکت، (۱۳۵۶)، در نبرس حادثه زلزلگی سیاسی و ملی ایران، تهران: انتشارات نیروهای سیاسی، صص ۱۸۲.
2. حسین مکی، (۱۳۵۶)، تاریخ بیست ساله‌ای ایران، ج ۷، تهران: علمی و فرهنگی، صص ۴۷۶.
3. غلامرضا نجاتی، (۱۳۷۸)، مصداق سال‌های مبارزه و مقاومت، ج ۳، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، صص ۵۹۸.
4. جمعی از توسیع‌دان‌ها، (۱۳۷۱)، کنیشه جارج رام آبنده بحث، تهران: تلویز، صص ۱۸۲.
5. تاریخ بیست ساله‌ای ایران، ج ۸، صص ۲۲۳.
به‌مانند بازی‌های دیگر، در اینباره همچون در روزهای سیاه، روزهای سیاه رفتارهای بحرانی و اکثریت درک‌هایی رخ داده که برای مقابله با این وضعیت‌ها دارای نیازمندی‌هایی برای انجام فعالیت‌های مثبت دارند.

ب) عوامل و تاثیرات

عوامل متغیر و محیطی: زمان و مکان به بحران‌ها و اکثریت درک‌هایی رخ داده که برای مقابله با این وضعیت‌ها دارای نیازمندی‌هایی برای انجام فعالیت‌های مثبت دارند.
مطالب‌های تاریخ فرهنگی، شماره ۹

گزارش شاهدین عینی، مستقل بودن منفی‌کننده در تأمین ارزاق عمومی را زیر سؤال می‌پردازد.

یکی از شاهدان، نیروهای منفی‌کننده را در برزو حضور کم‌میزان و گرانی نظام‌های ایران از چاره‌های منفی‌کننده در تأمین می‌یابد. او گزارش می‌کند: «این که آنها می‌گفتند در تأمین ما بحث اجباری خودشان استقلال دانسته‌گری حتمی نیست در حقیقت سرباز آذربایجان شده بودند.» ۱

منفی‌کننده علاوه بر تغییر از خواربار کشور، مقداری از آن را نیز از کشور خارج می‌کنند. برای این گزارش ذکر شده نشان‌دهنده در مدت زمان حضور منفی‌کننده در ایران بوده است. ۲

می‌نوشتند: «آنها با رادیو گندم وارد می‌کنند و با کامیون خارج می‌مانند.» ۳

سعید روسنامه‌ای ایران در این زمینه، با نام «فروش گندم به ترکیه» در ۱۵ آبان ۱۳۲۱ می‌نویسد: «خیابان منفی‌کننده ۲۰۰ هزار تن گندم به ترکیه فروخته که باعث ناراحتی مردم شده است.» ۴

این نوع رفتار منفی‌کننده که منجر به ضربه‌زدن به اقتصاد ایران می‌شده برخلاف تفاهمنامه‌های مادهاوردی بوده که در ۱۳۰۹/۹۹/۲۴ بایران منعقد می‌گردد. و در نهایت، بهتر کرد، بودن استقلال حیات اقتصادی ایران را محترم بشمارند. از این رو، اعمال منفی‌کننده این افتزارانی را در مجلس برای خودنیکته دکتر مصدق در نقطه خود در ۲۳/۵/۱۳۲۵ با اشاره به وضعیت و حجم اقتصادی کشور، نیروهای منفی‌کننده را به دلیل نادیده گرفتن استقلال اقتصادی کشور، مورد انطفا قرار می‌دهند. ۵

نیروهای صورتی در این میان، نقش زیادی در کم‌میزان غله و بحران اقتصادی داشتند. زیرا آنها بر مناظر غله خیز استان‌های شمال کشور، از آذربایجان شرقی و غربی گرفته تا باتام‌با توزیع و قربانیان مسلم بودند و اجازه نمی‌دادند محصولات غله‌ای این استان‌ها به نواحی دیگر فرستادند. این آنها را رفتار زورپاها به دانسته که دانسته این حکم‌رانی سی‌کرده. ۶

۱. تاریخ بیست سال‌های‌ایران، ج، ص۲۳۳.
۲. همین، ص۲۶۷.
۳. ایران، ش۳۸/۷۵/۱۵/۱۳۲۱.
۴. اطلاعات، ش۳۹۹/۰۵/۱۸/۱۳۲۳.
۵. روزنامه‌ای کیان‌وی، (۱۲۵۲) شماره‌های، تهران: دیدگاه، ص۹۸۸–۹۹۹: طرف مصاحبه کننده‌ای کیان‌وی این مطلب را از وی سؤال کرده و کیان‌وی هم در جواب با اکران کرده است که آنها در مواضعی در برخورد با مردم زور به خرج می‌داشند.
کمبوسد غلث در ایران علماً در ۱۳۲۱، دولت ایران را متعهد کردند سالانه ۷۰۰۰ تن گندم و ۱۵۰۰۰ تن جو و ۳۰۰۰ تن برنج به دولت شوروی تحول دهد. زیرا علماً بر آن که خود مصرف کننده محصول غله بودند، مقدار زیادی از آن را نیاز به کمک نیروهای انگلیسی و آمریکایی به نیروهای جمهوری روسیه که در خاک این کشور با آلمان‌ها می‌جنگیدن ارسال می‌کردند تا آلمان‌ها را به زانو در آوردند خاطرنشین و شاهد حوادث آن روز در خاطرات خود به این سمت و ادعای کرده است: "بنا برای بیان آن که حضور پررنگ نیروهای شوروی در شهر قزوین ۷ می‌محصول غله این شهر نیز از دستانی در آمان بود. در این زمینه، روزنامه‌های اطلاعات طبق گزارشی در ۱۳۲۱/۶/۱۱ از نارضایتی مردم قزوین از صدور بر روی گنبد به خارج خبر می‌دهد که یکی از علت‌های اصلی کمبوسد غله و بحران‌ناک در این شهر بود. ۳ علیاً بر حضور منطقی حضور هزار پانچاهندی لهستانی در ایران، که عمدهاً مصرف کنندگان بودند تأثیر زیادی بر بحران نان کشتن بود. ۴ از آنجا که پخشی از این نتاهندگان در قزوین، پاس کنند ۵ به طور طبیعی با بالا بردن مصرف نان، کمبود و غلثی آن در این شهر تأثیر داشتند.

ب‌- احتكار گنبد

با آغاز جنگ جهانی دوم و ورود متضمنی به ایران، علماً بر آن که کمبود غله و نان در سراسر کشور ایجاد شده بود، شرایطی نیز برای فعالیت محکمان گندم و خوارباره وجود آمد بود. که این سمت او دیگر برای کمبوس گندم و نان ولایت فعالیت به شمار می‌رفت. پیش زمینه احتكار گنبد به دوران رضاعة بر می‌گشت. چون با شروع جنگ جهانی دوم و نیاز طرف‌های درگیر در جنگ به خوارباره و گندم، بازارگان و مالکان محترم ایرانی از فرصت استفاده کرده و مقادر زیادی از گندم‌های دیگر قزوین خود را برای دست پایی به صورت بیشتر برای آنها ارسال کردند. بکری از خاطرات نوشته‌های دراین‌باره

۱. ابراهیم دفی (۱۳۴۳)، ایران و قدرت‌های بریتان در جنگ جهانی دوم، تهران: پاسگاه، ص ۱۳۵.
۲. محمد عبدالرزاق، (۱۳۴۳)، خاطرات برای کم‌درجه مربی‌مخصوص، یزد، دانشگاه یزد، ص ۱۳.
۳. سازمان استاد ملی ایران، سند شماره ۸۹۹۳۹۹۹ ماه در آرشیو ۲۰۱۲/۹/۱۸/۹۹۹۹۹۹۹ ماه در آرشیو ۲۰۱۲/۹/۱۸/۹۹۹۹۹۹۹
۴. اطلاعات، ش ۳/۷/۸/۱۸/۲۰۱۲/۹۹۹۹۹۹۹
۵. ایران، ش ۳/۶/۷/۸/۱۸/۲۰۱۲/۹۹۹۹۹۹۹
۶. سازمان استاد ملی ایران، سند شماره‌های ۲۲۷۹۹۹۹۹۹۹ ماه در آرشیو ۲۰۱۲/۹/۱۸/۹۹۹۹۹۹۹
می‌نویسد: «با شروع جنگ جهانی دوم، مالکان و مؤسسات بازرگانی بدون حساب و کتاب و بدون دسترسی به اندازه‌گیری‌های داخلی، کشور مجدداً درگیر جنگ به خصوص ارمنیان و گروه‌های دیگر می‌شود. جنگ موفق جنگ بود و فرش گردید. بازرگانان خیالی صرف می‌گردند. این عمل باعث کمک‌رسیدن غله در کشور شد. به طوری که دولت مجبور شد مقدار پنجمی هزارتین گندم از هندوستان وارد کشور نماید.»

کمک‌رسیدن غله در کشور، رضایت را نیز عصبانی کرد؛ در این مورد یکی از خاطرات‌نویسان می‌نویسد: «وقتی رضایت به‌همه‌کننده‌ها گرفت، خجالت‌داری که در آن از هندوستان برای ایران آمده است گفت. خجالت‌داری کشوری که صادرکننده‌ی گندم و غلات است حالاً یک کشتی آردو و گندم وارد می‌کند.»

با وجود دویندی بیش زمینه‌ای برای محکم‌کردن، با ورود توره‌ها متوقع به ایران انگیزه‌ای نشان‌دهنده شده که برای انتخاب مواد غذایی از جمله گندم به وجود آمد که عبارت بود از فرش آن به کشورهای درگیر جنگ و توره‌های خارجی و به دست آوردن سودهای کلان. در این دوره، بازرگانان و مالکان محکم‌ترهای هنری که در سایر شهرها به فعالیت می‌پرداختند در شهر قزوین نیز فعالیت می‌کردند و این اتفاق از این وضعیت داشتند؛ که جانه‌رها و اطلاعات در دوشنبه ۹/۱۹/۱۳۳۱ با استفاده به فعالیت محکم‌کردن در قزوین می‌نویسد: «جوانه‌ی از بازرگانان همه روزه گندم مورد احتیاج اهلیایی این شهرستان را از مالکان خریداری و به خارج حمل می‌کنند. این کمک‌رسیدن غله از اهلیایی، عرضه به آقای فرماندار تقدیم و در خواست نمودند تا از این که اهلیایی این شهرستان دچار مشکل و فشار بیشتر کننده احتیاجات اهلیایی را از هر جهت تأمین و بعد مازاد گندم و یا خارجی را اجازه دهند هم که خارج حمل شود. آقای فرماندار علاوه بر این که از محکم‌کردن دعوت کردن که با آنها مذاکره نمایند. لیگاطانی نیز از طرف انجمن شهرداری به جناب آقای نخست وزیر و وزارت کشور مخابره و درخواست نمودند که اجتاژه‌بدهند دعوت با حضور کمیسیون صلاحیت‌دار احتیاجات اهلیایی تأمین نشود و آنچه مازاد داشته اجتازه حمل به خارج را بدهند.»

۱. ع Çalışimین سیاسی استراتژی (۱۳۷۲)، خاطرات سیاسی و اجتماعی تهران، علمی، ص ۲۳۵.
۲. خاطرات (نیروآبادی)، ص ۳۳.
۳. اطلاعات، ش ۲۴۲، ۱۳۳۰/۱/۲۹.
کشورهای منبوذ خودشان، کوشش‌های جدی از سوی مسئولان برای مهار محتوای به عمل نیامده؛ جوان‌های طوری که اهلیان پیشی بگیرند، مردم قزوین یک سال بعد از نوشتار این عرضه به فرمانداری، در ۱۳۲۱ یا کمیبود شدید گندم از بحران نان رنگ می‌بردند. جنگی با انتصاب فرماندار جدید در دوم می‌ردنده، ۱۳۲۱ یکی از مهم‌ترین خواسته‌هایی که اهلیان قزوین از وی داشتند، مهار گرانی نان و جلوگیری از تلاقی گندم این شهر توسط محتوای به خارج بود.

ج - کمیبود بارندگی وکمی آب
علاوه بر تأثیر عوامل یاد شده در ایجاد بحران نان، عامل دیگری، کم‌آبی و بارندگی در قزوین بود و در سفر وزیر کشور و همراهانش به قزوین در ۸/۲۱۳۲۰ ارائه‌ای از مردم درخواست می‌کردند که کمی آب قزوین را با ایجاد یک فنای رفع نگردند تا مردم دچار مضيفه شوند. روزنامه‌ی اطلاعات در اینباره گزارش می‌کند: «بعد از ظهور آتش‌پای وزیر کشور با همراهان به قزوین وارد شهر شدند و با حضور عهده‌دار ملاحی و طبقات اهلی به فرماندار آمدند و بعد از ماندگاری و زیاد به تقویت کیفیتی و سبکی راجع به عطایی ملکه علی‌آباد به مشتری بنی‌اوان و اموار خریده برند.» بنگیرم با حضور آتش‌پای وزیر کشور برای تشکیل کمیسیون انتخاب شدن، اما عهدی از آن‌ها از آن‌ها کم‌آبی در این میان بی‌ربطی که برخی از مسئولین به فرماندار قزوین کم‌آبی و کم‌آبی دیجی می‌گفتند. آقای وزیر قول دادن گزارش را به عرض برساند اکنون اهلیان قزوین منتظرند تا هرچه زودتر این تفاصل مورد قبل واقع شود» آن‌هی دستور وزیر برای ساخت قنات بود. جنگه‌ای اطلاعات در ۸/۵/۹۲ یک‌صد و دویست و یک‌صد و پنجاهم نمی‌تویست: «حوالی یکصد و هفده هزار دویست از عطایی ملکه علی‌آباد ساخت قنات در قزوین اختصاص داده شده تا مردم از کمبود آب نجات بپنداشند.» آمیز عوامل مؤثر بر کمبود نان قبل از ایجاد و پرورش‌داری قنات، تأثیر خود را گذارانده بود، از ۱۳۲۱ گه اوج بحران نان در این شهر بود تا اوایل ۱۳۲۲، هنوز تهیه‌های نان مرگ‌روب در قزوین با مشکل مواجه بود. که یک علت آن کمی چنین بود. بر این مبنای اهلیان قزوین در شکوالی‌های

۱. سیاست، ش ۱۲۸۸، ۲/۲/۱۳۱۹
۲. اطلاعات، ش ۱۳۰۷/۵/۷، ۱۳۱۰/۷/۱۲
۳. اطلاعات، ش ۱۳۰۰/۸/۵، ۱۳۱۵/۸/۱۷
که به سال ۱۲۲۱ بخاطر کمبود گندم و به تبع آن بحران نان به ادارهٔ کشاورزی نوشت
یورده. یکی از علل‌های بحران نان این شهر را، تداشتن آب و قطره‌ی ذکرکردند و از اولویتی
امور درخواست یافته‌تین گندم کردن. ۱

د: ارسال گندم قزوین به تهران

یکی دیگر از دلائل شکل‌گیری بحران نان، ارسال مقدار زیادی از گندم این شهر به تهران
یورده. چنانچه روستامی داد در ۱۳۲۱/۸/۲۴ با بنیاد «ورود گندم به تهران» می‌نویسد:
«بشر و امروز مقدار زیادی گندم و آرد از قزوین به وسیلهٔ قطار به استگاه تهران برای
صرف اهالی وارد و تحول سیلوی تهران شد». ورود گندم از قزوین به تهران در اوج
بحران نان در این شهر، خشم اهالی قزوین را بیانگرکرد. چنانچه اطلاعات در این باره
گزارش می‌کند: «وقتی که در کامیون‌های این شهر به تهران حمل می‌کردند،
علت فقرای گندم این نمی‌توانستند آرد تهیه نمایند و مقدار آرد داده شده به آنها از طرف
فرمانداری کافی نبود و تعطیل می‌شدند. به این علت شهیه ۹ شب در کامیون‌های حبسیات و
مختصی آرد از گلریز خورشید برای تهران حمل می‌کرده بک مشت اشخاص بی‌کاره و
مختصی آرد از موقعيت استفاده کرده و کسی نان را بهانه و بارهای در کامیون‌ها غارت
می‌نماید و از آنجا به سمت کارخانهٔ آرد صادقیان آرد، وزارت صنعت کمیتهٔ برند و مختصی آرد جو و گندم
می‌بردند. اما اینگونه امری در عین حال به تحصیل غیر عادی کشور نیست. ۲

یکی از دلایل شکل‌گیری بحران نان در قزوین، ارسال یافته‌تین گندم و آرد
این شهر به تهران بوده است.

1. آرشیو کتابخانه موزه و مرکز استاد مجلس علوم اسلامی، سنندج، شماره تیم: ۵۰۰۱۳۵/۸/۴۸۰۰۰۰۶۹۵۸۰
2. داد. ش.۴۹/۲۴/۸/۴۸۰۰۰۰۶۹۵۸۰
3. مطالعات، ش. ۴۹۸۳/۷/۱۱۱/۱۲۸۷/۴/۱۲۸۷
4. مطالعات، ش. ۱۳۲۱/۸/۴/۱۲۸۷/۴/۱۲۸۷
زمن‌های پیمانی بحران نان و عواقب آن

علائم بحران نان در قزوین به‌طور تدریجی با گران شدن گندم و نان تقریباً از تابستان ۱۳۴۱ میلادی شروع شد. در مردادماه این سال روزنامه‌های اطلاعات دبیرخانه و وضعیت گندم و نان در این شهر می‌نویسند: «همان نسبت که گندم ترکی می‌نماید نان نیز چشم‌انداز همه فهنه تری می‌کند. گندم نان تواسیع، ۳ ریال و سنگک را ۳ ریال می‌فرمودند. مردم امیدوارند بهتر از این ترکی نکنند.» اما بر خلاف انتظار مردم و به علت ریزیدگی نکردن به این مشکل، به‌این تاریخ، به‌سیر زدند. در بروز اطلاعات ۶/۸/۱۳۴۱ می‌نویسد: «به علت کمبود گندم به‌این نان هر سه کیلو پانزده ریال و شاید تا پیست ریال به‌سمت ورودی ۲۰ خواران گندم، خرواری به‌هند و پنج‌ریال به‌ناتوانا یافتمین و به‌آنان اجازه در همه کم‌ریزی آن را از زنجان وارد می‌کند.» در انگیزاتی که شهبازی قزوین به منظور تأمین خواربار شهربای رها حال شهرداران جلسه‌ای تشکیل و این تصمیم گرفته شد. اما این عمل در کاهش قیمت گندم و نان تأثیری نداشت، و افزایش قیمت ادامه داشت، با این که گندم به خرواری یک هزار و سیصد و یک هزار و چهارصد ریال ریسه و نان هم کیلویی پنج ریال و بلکه کیلویی یک درصد تر فروخته می‌شد. این نسبت ترکی گندم و نان در قزوین، به تعطیلی نانوایی‌های این شهر نیز افزوده می‌شد و تعطیلی نانوایی‌ها تبعات منفی به دنیا داشت. بیش از این تبعات منفی، بروز نامنی، غارت و هرچ می‌مرد در شهر بوده، بر این بینا روزنامه‌ها مختلف خبر، اخبار و اخبارات نانی از کمبود نان را در قزوین منتشر می‌کرده‌اند. کیهان در ۷/۶/۱۳۴۱ می‌نویسد: «برای استحکاری که از قزوین رسید، بر اثر کمبود گندم و تعطیلی دکان‌های نانوایی، مردم ازدحام نموده و ساخت ۸ حکم امروز و کمک‌رسان حامل خواربار به کارخانه‌های آرد ساده‌ترین را ۲ کیلو عده از مردم غارت می‌کنند.» روزنامه‌های صدا\vspace{1cm}

۱. همان، ش: ۱۳۴۱/۸/۱۷.
۲. همان، ش: ۱۳۴۱/۱۰/۱۸.
۳. سازمان استان مشهد ایران، سند شماره ریف ۱۸۳۰۰۱، محل در آرشیو ۰۲۰۵ ط ۳ آلبوم ۱.
۴. سیاسی، ش: ۱۳۴۱/۸/۱۷.
۵. اطلاعات، ش: ۱۳۴۱/۸/۱۷.
۶. کیهان، ش: ۱۳۴۱/۸/۱۷.
مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۹

ایران نیز در ۱۲۳۷/۸/۳۰ از هم‌کشش ناوگان به‌منظور کمک‌گرایی آمریکایی‌ها در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عظام در آمریکا جهت پیشرفت نظام اجتماعی خود به‌منظور تأمین مالی به‌منظور جنگ تعدادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان محترم را به‌منظور کمک‌گرایی در جنگ عystems. ۱. عمان، ش. ۱۳۴۵/۵/۸.
۲. همان. ۱۳۴۱/۵/۱۹.
۳. همان. ۱۳۴۱/۵/۸.
۴. همان. ۱۳۴۵/۱۰/۸.
۵. همان. ۱۳۴۵/۸/۷.
نشر ناوانا در تشکیل بحران نان

با توجه به این که اکثر شهرهای ایران در ۱۳۹۱ از کمبود گندم و بحران نان رنج می‌برندند، ایران از آمریکا و انگلستان تقاضای گندم کرد و آنها نیز به وعدهی خود عمل کردند و کمک کردند. بعدی‌ها را دادند تا در اولور ۱۳۹۲ تحول دویل ایران دادند. انجام جماهیر سوری هم برازی این که از رقایتی خود عقب نمانند. در سائبیان آن سال حضور ۵۰۰۰ تن گندم که قبلیاً وعده داده بوده و ایران کمک کرد. علاوه بر این، وزارت کشاورزی هم پیش به شکایات مردم قزیونی از کمبود گندم و غذایی نان دستور داد گندم مورد احتیاج آن‌ها تأمین شود. این امر تا حدی موجب بزرگ شدن کمبود گندم لر و یکمی آن کمی بالا رفت کرد. با وجود این امر، برخی از ناوانان سودجویی قروین هنوز در این سال نان را به نفع گرانی به دست مصرف می‌رسانند. اطلاعات در ۲/۱۲۴۲ در این زمینه با نام «درخواست ناوانا در قزیون» می‌نوبند: «با وجودی که در اثر برخی مساعدة‌ها، به‌ویژه بزرگ و جویی توزیع یافته و شهریاری اقدام کرده که ناوانا گرانی‌فرشی نکنندا با وجود این ناوانا گندم را به خریداری و هزار ریال و جوی را هزار و دویل بیشتر ریال فروخته، و نان آن را کسی فروشنده دهی داده و ریال فروشنده ۵۰ هزاری این روزانه در ۲۹ تن هر روزانه در ۲۹ تن هر روزانه در ناوانا هر روزانه با وجودی که در نخست گندم فوق‌العاده توزیع یافته است، باز هم نان گرانی فروشنده، و ناحیه به تفاوت از کیلویی هشتم تا ده ریال می‌فروشند.» به رغم نفاوت‌های هیئت بازرگانی

1. آرشیو کتابخانه مرکز استاد مجلس شورای اسلامی، سندهای تیم: ۵۰۶/۲۷۴۸/۷/۵/۷۶.
2. پیام و تصریح‌های یازدهم در جلسه جهانی‌های: ۱۳۸/۱۲۴/۳.
5. رسانه‌های، ۷/۲/۲/۳/۲/۲.
12 مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 9

دارایی این شهر برای تنزل قیمت گندم، گران‌فرشی نانوایه به خصوص نانوایه های آزاد تا
آبان ماه ١٣٣٢ ادامه داشت؛ اطلاعات در این تاریخ می‌توسد: «به همان نسبت که در پاژر
آزاد بی‌های گندم تنزل می‌کرد نانوایه های آزاد خودرسانه به بهار فروش نان اضافه
می‌کردند.»

علاوه بر گران‌فرشی، بیشتر نانوایی‌ها به رغم داشتن سهمیه گندم، به عذر این که
آسیا نبست از سیزده دکان نان، سه یا چهار دکان را تطبیق کرده و بقیه هم روزی بیش از
سه یا چهار ساعت پخت نیشی کرده‌اند. در نتیجه، این امر، ازدحام عجیبی مقابل نانوایی‌ها
ایجاد کرده و مردم بی‌شماره‌ای این شهر در آن مانندند. نانوایی‌ها، رفتن ناشی‌است
دیگری هم داشته‌اند، که به نوبه‌های خود از کمرنگ شدن به‌دنیای نان جلوگیری می‌کرد.
چنان‌که بنابراین نبود که بی‌کیفیت از سوی اداره خواربار، آنها می‌تواند دیگری در
درختی برای پخت نان کوچکی که در ادامه درباره آن بحث خواهد شد مخلوط می‌کردند. در
نتیجه تان سبب کرده کیفیت تحويل مردم می‌دادند و آنان از این امر می‌گله داشتند. 

rahgah darolt baryi kandoj behran nan dar qezani va natij an

به‌طوری‌که ذکر شد در روز ١٣٢٣ برای حل بحران نان مقداری گندم از کشورهای
منتفی‌وارد کرد. علاوه بر آن، راه‌کارهایی نیز برای کنترل بحران نان به شرح ذیل تدارک
دیده شد که در مجموع مشکل نان از اواسط ١٣٢٢ حل شد.

الف - جنگیدنی و ارائه کردن نان

در بی‌حرمتی بلوای نان در کشور، دولت برای جلوگیری از افزایش مردم و نفع کم‌مواد نان،
تقدیر به پخت نوعی نان مشابه به نام «سیلوا» کرده، تا مقداری از کمبود نان را جبران کرده،
و آن را به‌طور مساوی بین مردم تقسیم کند. برای این کار استمراری از آمریکا به
مختص در جنگیدنی و اموز خواربار بودند به ایران دعوت کرده، که یکی از آخرین
شریان‌ها» بود. اطلاعات در این زمینه با تیره «جیرین‌نی‌دان» توضیح می‌دهد: «یکی از
"شیروانی" بوی. ٣ اطلاعات در این زمینه با تیره "جیرین‌نی‌دان" توضیح می‌دهد: «یکی از

1. همان، ش، ٥٤٢٠/٨/٠٨/١٣٢٢
2. همان، ش، ٥٢٤٠/٦/٣١/١٣٢٢
3. همان، ش، ٥٤٢٠/٥/٢٠/١٣٢٢
4. ایران، ش، ٥٤٢٠/٧/٤/٦/١٣٢١
5. همان، ش، ٥٣٠/٧/٥/١٣٢١
بیانات نان در قرن هری بیش از شهروند ۱۲۳۳ میلادی

مسائلی که این رویها مورد بحث و مذاکره است و به زودی به مرحله عمل و اجرای در
خواهد آمد معنی‌داره حیات دینی نان است. اگر این کار با استفاده صبحانه گری و
نازی سیله به کار بیفتند امید می‌رود که در مورد به آسانی و راحتی نان خود را به دست
بیاورند و تعداد آن‌ها نیز الگوریتم مؤثر و قطعی به عمل بیاید. حیات دینی
نان مخصوص توجه و مردم و اشخاصی است که استفاده نمی‌کنند و به آنها کوئنین نان داده
خواهد شد و به اشخاص توان‌گر کوئن نان داده نمی‌شود. ۱ با وجود توزیع کوئن نان
به‌طور مرتبت ۲ این طرح نیز توانست به‌طور کامل مشکل نان را حل کند. زیرا از آنجایی
که به خمیر نان کوئنی مواد دیگری اضافه می‌کردند، کیفیت این نان به‌طور مزیت‌گویان بود.
البته گذشته از نام‌گویی و خراپی آن، به‌دست خمیر بود که هر کسی می‌خورد، و این مبتلا
به بد درد می‌شود حتی افراد فقیر می‌توانند که امکان داشته از منصرف آن امتناع
می‌کند. این مسئله باعث نارضایتی اطلاع‌برده و حتی کوئسنتی که از طرف
اداره دارایی و هیأت بازرگانی دارایی برای بهبود آن به عمل آمد بی‌توجهی بود.
اطلاعات در ۱۳۲۸/۲۲ میلادی که به‌طور کامل نام‌گوان جوردو نان خواهانی نمی‌شد با این حال نان، خراب
و ناجسنس است و با اینکه آرزوی که ادارات خواربار به نان‌هاهای تولید می‌دهد یک رقم است
و با بدی نان آن هم در همان جا یک رقم باشد با این حال نان یک دخانیده است و نان
دخانی دیگر خراب و ناجسنس و خمره‌سر است و... یک فرد به نام آخر سراجکان که خدمات
ارزش‌دار نسبت به فقره انجام داده، قبول کرده است که مستندی را بسیاریه را به‌نام‌های
کوئنی را به کار گیرد، تا از تقلب‌ها نان‌هاهای جعل‌گری کنند.

۱ کوئنی نان که از طرف وزارت خواربار به‌دست شده بود به‌کار برگ آن دارای ۴۱ شماره برای مدت
یکماه و هر شماره از جهت دریافت نان روانه‌کننده، یک فقر تخصصی داده شده بود و دارای یک روز
اعتبار بود. سعید شریفی. شه ۱۳۷۲/۱۷/۲۴، ۱۳۲۱/۷/۲۴.
۲ اطلاعات. شیراز. ۱۳۸۳/۱۳۷۳.
۳ اطلاعات. شیراز. ۱۳۸۵/۱۳۷۵.
۴ مسیر بین‌المللی، پرویز جک. ص ۲۸۷.
۵ اطلاعات. شیراز. ۱۳۸۲/۸/۲۴.
باد شده کیفیت این نانها بهتر شد. جنابان، اطلاعات در 17 ماه 1322 را بیان "جنس نان‌های دولتی در قزوین بهتر شده است" می‌نویسد: «در این ماه اخیر بهتر هر نوع افکادی و کوشهای خارج از طرف اداره خواربار برای مصرف کردن جنس نان‌های دولتی شد. بی‌انتهای مانند این که اخیراً آقای شمس، کفیل اداره خواربار، تصمیم گرفته علیٰ حقیقی آن را کشف کند و یس از جناد روز که تمام اوقات خود را صرف رسیدگی آن کرده، چندی سنت نان‌های کوپن خوب و گرفویان شده است.» این به‌عنوان کیفیت نان‌های کوپن از تاریخ یاد شده، به علت شکایت مستمر مردم به فرمانداری و مسئولین ردهٔ بالایی کشور صورت گرفت. جنابان، بر پایهٔ شکایات مردم از وضعیت نان‌های کوپن، رئیس هیئت بازرگانی در ایالت در سوم مهر 1322 وارد قزوین شد و توافقناد جناد پرونده‌ای در تقلیبات نان‌های را کشف کرد.

ب - چل‌گریز از احتكار

دولت در بیهویه بحران نان در كشور در 1321 از همان ابتدا سعی کرد برای چل‌گریز از احتكار گندم و به مظور کنترل بحران نان، جلوی احتكار و گران فروشی گندم را گیرد. به همین علت جلساتی در مجمع با حضور کمیسیون بازرگانی و وزارت دادگستری برای "جلوگیری از احتكار" ترتیب داده شد. و به تبع آن آماده‌هایی در سطح کشور در رابطه با خرید و فروش و مصرف غله و نان منتشر شد. ماده یکی از آماده‌هایی که درباره انتصار فروش گندم توسط دولت بود و در روز پنجشنبه 22 مهر ماه 1321 از طرف وزارت خواربار منتشر شد، بین شرح می‌پاشد. 1- دولت مصمم است که قانون چل‌گریز از احتكار را دقیقاً و شما به مورد اجرای نگذارد و هر نوع معامله در مورد گندم آبیا ممنوع می‌باشد، مگر به سوالاته وزارت خواربار. 2- دولت در نظر دارد به علت بی‌پایه و ضعیفیت و عدم توانایی مردم فقری، بهانه نان مردم از 20 ریال آن تجاوز نکند. 3- برای اینکه دولت پتوان و موجودی گندم را تحت اختیار بگیرد حمل گندم و آرد از معایر عمومی شهرستان‌ها ممنوع خواهد بود.

1. همان، ش: 5364/1322/6/27.
2. همان، ش: 5379/1322/6/27.
4. ایران، ش: 2013/6/22.
بحران نان در قربانی‌های این سال (1323) \(\text{ش} \) همزمان با عدالت‌جویانه شد. همگانی‌ها نیز به دنبال کاهش قربانی‌های این بحران نان، در هر سه ماهه سال 1323 میلادی، قراردادهای اصلاحات را با کشاورزان همکاری کردند. این بحران نان به دلیل فقر و نوسانات جهانی قیمت‌های کالا و دراوی‌ها بود. به همین دلیل، بحران نان در قربانی‌های این سال (1323) \(\text{ش} \) به‌عنوان یکی از بحران‌های مهم قرن نوزدهم میلادی نام شد. 

---

\(\text{ش} \) همدیواری، تاریخ قربانی‌های بحران نان (1323) 

\(\text{ش} \) همدیواری، تاریخ قربانی‌های بحران نان (1323)
بتای برای توجه به راهکارهای انجام شده در سال‌های 1322 و 1323، برای افزایش مصوب‌سازی کشاورزی به خصوص گندم، به منظور کنترل بحران نان، از قبل واردات گندم از خارج، جهت بهره‌برداری منشأ‌های غله و نان برای جلوگیری از احتمال گندم، اصلاح زمان گندم و سازه‌های شکافی مردم از گندم و گرای نان و در ادامه، تلاش‌های مستقلی از قبل فرامنادی و شهرداری برای کنترل بحران نان از طریق تعیین قیمت مناسب برای آن، گزارش‌ها حاکی از تنزل قیمت نان در جنوبی، از اواخر سال 1322 و 1323، بعد از سال بحرانی 1321 است. عملکرد کمیاب گندم و بحران نان از اواخر سال 1322، به تدریج از سطح شهر قزوین رختست و در همان بحران نان پایان یافت. چنانچه روزنامه‌ای اطلاعات در گزارش‌های منتشره به این امر اشاره کرده است. این روزنامه در 1322/8/14 با نام «تنزل کالاها در قزوین» می‌نویسد: در این مقاله، زنده، می‌پذیرند کالاها تنزل کرده است و قیمت به‌بیش از 1322/10/10 منتشر کرده است. باز هم رضایت مردم شهر قزوین از تنزل قیمت نان که به همراه تلافی کفیل فرامنادی این شهر در نتیجه قیمت‌های افزایشی و راه اندازی حمله به مردم صورت گرفته بوده است. گزارش گزارش 1322/7/29 اطلاعات: این به‌مانند این است که حاکی از آن است که قیمت نان باز هم در این سال سنتی به‌بیش از قبل تنزل پیدا کرده است. اطلاعات این زنده، گزارش می‌دهد که از امروز طبق آگاهی که از طرف آقای فرامنادی و انجمن شهرداری منتشر شده، به‌مانند این است که این فرامناد 1322/10/40 ریال، و نان لولایی در 1322/10/40 به‌سیله 1322/10/40 ریال تنزل داده شده است و شهاب نژاد مجدداً تاکید کرده است که ساعت باران بارداره است. با فروشی محصولات کشاورزی و فراوانی نان، نانهای کوچی نیز به‌دریچه از دره شیر اطلاعات با نام «کوچی نان» در نامه‌های گزارش می‌دهد که بی‌کیفیت است که در قسمت نان باید مورد توجه قرار گیرد و در مورد کوپی نان نیز. به‌عنوان مثال، مسئولیت در این است که اصلاً کوپی نان از بین برود. زیرا منظور از کوپی این است که مهم نان هر کس در روز معین باید! این مسئولیت در این است که اصلاً کوپی نان از بین برود. زیرا منظور از کوپی این است که مهم

۱. همان. ش. 1322/8/12، 5217.
۲. همان. ش. 1322/11/10، 5359.
۳. همان.
۴. همان. ش. 1322/11/5356.
نتیجه

وقوع بحران نان در قزوین، معلول خانه‌های بود که یک مورد از آن به ورود و فروختن منتفی بود. همان گونه، بر خصوص نیروهای اتحاد جماهیر شوری به این شهر بر زمین می‌گشت. این بر این بود که با مشترکت در استفاده و مصرف ارزاق عمومی مانند نان، از سوی دیگر با صدور بخشی از گندم این شهر به دستور می‌خورد، خریداری کمبود نان را در این شهر به وجود آورند. عامل دیگری که سبب شکل‌گیری بحران نان در این شهر شد، با فعالیت محتکرین گندم را به داشت، بطوری که ایام گندم و خواربار مورد نیاز شهر را به خارج صادر می‌کردند. در نتیجه اینلاین با کمبود ارزاق روبرو شده و در نهایت کمبود باردارگی و کمی آب شهر نیز در بروز بحران تأثیر داشت.

با لحاظ جنین بیشتر زمینه‌های اولین نشانه‌های بحران نان با کمبود گندم و گران شدن آن از اواخر ۱۳۴۱ شروع، و در اواسط این سال به اوج خود رسید و مورد به شدت قیصر شدند که حتی یک گناهکار برای رفع گرسنجی پیدا نمی‌کردند. برخی پنجین و مستسیب، انتظار مبنای در سطح شهر به وجود آورد. عده‌ای از مردم با اعتراضات خود به کامیون‌های حامل آرد و خواربار حمله کرده و با تعدادی امنیتی درگیر می‌شدند. دولت برای کنترل بحران نان، به ارائه نانهای کوپنی بین مردم بردیاخت، اما نانهای کوپنی هم به عمل اضافه کردند. خرید مواد غیر خوراکی به خمیر آن از سوی ناواناها، از کمیات مطلوبی برخوردار نبود. در نهایت مردم با شکایت مستمر خود به ادارات خواربار و فرمانداریها تنظیم شدند و از طی مدتی با چک کردن تقلیبات بخی از ناواناها کمیت نانهای کوپنی را مطلوب تر کردند. علاوه بر تلاش‌های مردم و مستی‌های برأی پایان بخشیدن به بحران نان، راهکارهای اندیشه‌دهی، شده برای کنترل بحران نان در سطح شهر، مانند آتیون‌های غله و نان برای جلوگیری از اختلاس گندم و نیز اصلاح بذر گندم توانست با وفور محصولات کشاورزی به خصوص گندم، به بحران نان را کنترل کند. در نتیجه، از اوایل سال ۱۳۵۲ کمیت نان در شهر قزوین تنزل پیدا کرد و نانهای کوپنی کمی از رده خارج شد.
فهرست منابع و مآخذ

کتاب‌های فارسی:
- جمع آز نویسندگان، (1371)، کتابخانه چراغ راه آهن، تهران: نیکافر.
- ذوفی، ابراهیم (1368)، ایران و قدرت‌های بهارک در جنگ جهانی دوم، تهران: پاژنگ.
- سعیدی فیروزآبادی، (1383)، هنر، کوشش محمدحسین میرحسینی، بیژ: دانشگاه، تهران.
- دریی، محمدرضا (1368)، در تاریخ تاریخ‌نگاری، تهران: نشر تاریخ‌نگاری.
- کیانوری، نورا، (1371)، مقدمات تاریخ جامع، تهران: دیگه.
- مسعود انصاری، عباس، (1371)، منابع بلاتکلیفی، سیاسی و اجتماعی، تهران: علیمی.
- مکی، حسن، (1371)، تاریخ ستادی ایران، تهران: علیمی و فرهنگی.
- نجیبی، علی، (1371)، نشر آمارهای سیاسی و مالیات، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

نشریات:
- اختصار، (1321)، ایران، شماره 10/4، 1321.
- روزنامه اطلاعات، شماره 1321/8/18/4.
- روزنامه اطلاعات، شماره 1321/5/9/4.
- روزنامه اطلاعات، شماره 1321/8/1/12.
- داده، شماره 1321/7/24.
- سعادت بخش، شماره 1321/5/26.
- سیاست، شماره 1321/6/10.
- شماره 1321/4/125.
بحران نان در قرنون بعد از شهروز 1321 عهده: 2006

- صدای ایران، ش، 140
- کوشش، ش، 192
- کهان، ش، 83
- ناهید، ش، 2
- نسیم شمال، ش، 246

استاد:
گنجینه سازمان اسناد ملی ایران
- سند شماره دیده 993، 1400، محل در آرشیو 203 ب، 11120
- سند شماره دیده 1772، محل در آرشیو 208 46 1
آرشیو کتابخانهی موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
- سند شماره ثبت: 000641
۲۰ مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۹
پیمان نان در قرن‌های بعد از شهروز 1327 می‌باشد.
ریاست مجمع‌ی‌های طلای

محمد رضوان‌اللهی‌فر

۱۳۹۵-۱۳۹۶

۱۱/۲۰/۸۸

شماره

۱۲ مطالعات ناری خرمنگ، شماره ۹
پریان نان در قروین بعد از شهریور ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳