# بدنشكسته،در مقابل قلبشكسته حيزىنيست! <br>  

خلاصدى داستان

 است اما در جوانى ״كر يستى " (دى لوييس)
 انسانى خونگَرم و شوخ طبع است، هوش فو فو

 آثار هنرى قابل تحسين و اشعار و رمان هاى پر فروش خلق كند. نكته جالــب توجه در دربـــاره باز يگر ان نقش







 سينما باورپذير نمايد.

## \$ مقدمه

»



 معرفى اين فيلمو وجوه محتوايى و ساختارى فيلم ايلمرا مورد تحليل و
بررسى قرار دهيم. .

كارگّردان :جيم شريدان
تهيه كننده: نوئل پيرسون
(كتاب)، شين كاناگتون، جيمر شريدان
(فيلمنامه)

بازيگَران: دانيل دى لوئيس، براندا فريكر، رى مكانانالى
موسيقى: المر برنشتاين
 (بر يتانيا)، ميراماكس فيلمز (ايالات

> متحده)
> مدت زمان: r.ا دقيقه
> جوايز :

بر نده اسكار بهتر ين بـر باز يگر نقش اول مردبراى دانيل دیى لوئيس در نقـي

كريستى

فريكر در نقش مادر كريسترينـينى


نامزداسكار بهترين فيلم
نامزد r جايزهاز
برنده

آمريكا

سال توليد: 1919
هزينه توليد: +•\&هزار پوند
فروش كل: أ أميليون دلار





كردن، شهرتوتومعروفيت خودرامامديون اوست.
اوابتدا كريســتـى رابه كلينيك خود

لذا ادامه كَفتار درمانى رادر منزل پـى مى گيردي

 اولين نمايشگاه آثار نقاشى كريستى رادرادير مى كندو اينى
 جوانه هاى اميد و عشق را دوباره در وجود كريستى جينى جوان




 مى مرود. اينجاست كه دوباره مهمر مادر به كمك كـر كريستى
 اتاقى مخصوص براى كريســتى، اور رابه نقاشى و زند عادى باز مى گَرداند.

 را اخاططرات يك ذهن معلول

¢ طرحى


 rrorer

 تامدت ها فقط مادرش متوجه صحبت ها هايشمى شد.

 وحساس وذهنى باهوش وخلاق نهيفته بودو تنها كسى كه به به توانايى هاى



 وفداكارش.
اولين جوانه هاى ذوق هنرى وادبى وآغاز نقاشى و سرايش شعر در وجود او همزمان اســتا باوج هيجانات ودوران يرشور بلوغ و واشي



 روبرومى شود.بعدهادر 19 اسالگى كهمادر بإيس انداز خودتصميميمى گيرد

دراولفيلهاز كريستى كهضمن نفرستادناو به بروروشكاهدر جوابتمسخر يك مشترى بآضربه سر اور راسر جايشن نشانـانـ.
 اينگونه مى توانبرشمرد: نجات مادر بار دارش كهد در اثر افتادن از يله ها بيهيوش شده بون بود
 حل مسأله رياضى در نوجوانى در حاليكه خواهر بزر كـ و و يدرش از ازل آن درمانده بودند
در همان نوجوانى موقع بازّى فوتبال به عنوان دروازه هبانى سرسخت كَلِ



 هوش در نوع منفى آن) كريستى حتى در ريكشن ها ها ياواكنش هاى خودنيّنيز معمولى عمل نمى


در اينجابه چندند نمونها اشارممى شود:
مرالعه و حفظ كردن نمايشنامه هملت شكسنير برير به توصيه دكتر كول در جهت كفتار درمانى و وتكرار اين جمله معــروف كتاب: "ابودن يانبودن مسئلهايناست" متن خودكشى اش كهن نمايانترعمقق و بينش فلسفى او به زندگى است
 خاطر هيج چيز پايان نمى پذيرد
 دكتر كول رامى شنودو ديالوگى ماندكار باواو: چرا گفتى منو دوست دارى؟ جون واقعادوست دارم.
آ. منظورت عشـــق افلاطونى يه؟؟....من تو تمام زندگى ام هيجى بها جز عشق افلاطونى نداشتمه...ميدونى چیى ميگّم؟ .... لعنت به افلاطون.... لعنت به همه عشق هايى كهصددر صد تعهدتوشنيستي.

## پ七




 شخصيت كريستى براون قديسنيست.


 ممكن سازند. به قول مادر كريستى در فيلم: " يه بدن شكستّه در مقابل يه يها قلب شكسته هيجى نيست".


 اينبار از اودعوت مى كند بها بر كزارى ارنمايشگاهمى خيريهاز آثارشبهبنفع معلولين.
 داده شدهاست، كر يستى با همسر آينده اش اش مر ايرى كار كه
 آشنايى در نهايت بها پيوندى عاشقانهو پايايدار تا پايان عمر ختممى شود.
¢ بيش از آنكه به نداشته هايمان فكر كنيم، قدر داشته هايمان رابدانيم



 خواهرانش در طول يك بعداز ظهر در برنامهامهاي كه جهر

 آن توسط پِرستارش پا يان خوشى رقممى خور د.
 معلول در خانوادهاى پر جمعيت و وفقر و وندارى و ودر ادامه،

 خود انتظار ديدن فيلمى ترازيكـيك وغمكين رادر ادر ما ايجاد


 غمبارتريـــن و در دناكترين لحظه ها هاى آن بـــا مايهاى از مضحكهو ونزن تركيبودردر نتيجه تلطيف شود.





 در كيرى مشروب فروششى ديد. وقتى يكى از مشترى ها ها با

 اين صحنه به لحاظ ساختارى پاسخى است بـه حمايت پدر

