
 خواجوبود.براىماىاين جمله خيلى مـمهمبود.در حقيقت ماسايترارمطالعه كرديمر. چيزى كهم مقابل روى مابوون يك خطبود كهمشاور مادر ردر اينمحدودمآنراكراكشيده
 اهلافمسابقهراتاتمين كند.اولين كارى كهكرديمريبراى اين خط شاخ و برى كشيديم كـيمه در دو تويوركرافى دو


 رويیى رابراى حركت ديديمه. مســئله ديگر اين بود كه

 فرمازززواياى مختلف ديدهاى مختلفى بهم ماميادادو از اين طريق مىتوانستيموفضاى انكشافى ايجاد كنيهر.


 رانتااه كنيد متوجهمىشويد كه ماروى قسمتهايايى

 وجود داشت قرار داديمر:البتهبالبعدإيميانكار مجبور شد
 محيط بَكْار، اماط طراحى مابه كَوهاى بود كهينياز بها

رمقى هم به جان معمارى مــا افتادو اين بدن رخوت



## ■



 واصلا چها پيش آمد كه شمادر كِير اين پروزهشهديد؟






پيشبينى نشدهبوه، اينطور نيست؟









 اتصال مىتواندنقش موثرى در بهبيبود كاركـردد دور طرف،



 اساسى بكنيم كه طبيعت منطقه آسيب نبييند يا كمتر

 حقانى ديده شدهاست. يكـ لكه ديگر هم كمى پارياينتر روى بزر كراهملارس كَذاشتهشده، بها اينمعنى كهد درا اين طرحاتصال مصلى بامدحدودهبييهقى هممديدهشدهوهاست.



 و... در واقع به جز بزر كراه حقانى هيجّ راه اهار تباطى ميان






 اتر چهاباكاربرىهاى مختلف تعريف شدهانداندامابايدبين

آنهاارتباطمستقيمى ديدهمىشدر.



 طور محدودبر گزار كردند كهاز ماز ماهمردعوتش شركت كنيم.|ولين ايدائى كهبراى طرحتعريف كرديمر

## گَپوَفتّى با عليرضا بهززادى درباره پل طبيعت

## تهرانهنوزپِلندارد









[^0]


A








داشتيم كها آياصلاساخت اين يل امكانيذير هست يانه،

 ما ايستادندو مصرانه كار را پيگِيرى كردند ور ورار بر ر اين





 سرانجامرسيده.
 بالاتر از كار شمادر جريان است؟


 اين يكى پِ كوحكى است است.




 كار شماخيلى سنگين از آب در آمدهاست. شايد كار كار شما در مرحله اول مسابقه تاحدودى سبكى را القامىیردرد،

قطعدرختنباشد.ماحتى به كارفر ماهزينهجابهجايى چنداصلهد درخت راهمتحميليل كرديم. مشتاق گوهرى:چگَونه بها اين فرمو ساختار در طراحى پپ رسيديد؟














 اتوبان داشتيمرو دست آخر در مر حلها اجر ايى اين ستون راهم حذف كرديمه. بعددر مرحلهد دوم مسابقه هم كار ما ما

 شركت توسعهاراضى عباساساباد، بلكهباشهرجردارى مركز













 كندنوعى يل براى طبيعت.









هركدامقابليتهاى خودرادارازن.د.در هردومثالوقتى كه
 سبك ساختهمىشودولى هنگًامى كهبنابر مكثكردن وماندن اسـت پي لريض میشودو حجم يِيدامى كند.

 رنجى يور: البته حس روى يل وزير پی كاملادو حس تـتاوتاست. مشتاقكوهرى:ششايدايننكتهجديدى:باشد كبـبواسطه


 موار دنادى مثل خشك شدن زايندهرودردراسراغدراشتهنه
 از تجربهبرون-درون است كهمادر مورد آثار مـمهم معمارىى


 برجبه شهر را اهم تجربه كنديند من فكر مى كنمر اين تجربه

 آنيا يل هايیى براى رفتن هستندندنهماندن.

ما در طر احى اين پل سعى كردییم








مانتيجهن نهايى كار، سـنـيَين به نظر مىرسه، اينطور
مشيستاق توهرى: البته هميشــه همم اين طور نيست،




 هوشــمندانه در تعريف مســابقه آن رامثال زدهانددر
 لبتهاين ماندن بر فراز جر يان رودخانهو ونرفتن در تضاد
 أورد. شايد مانسبت به تجربه معاصر پِلسازى شرطى
 مشخصاكالاتراواواشاره كنمه.بيبينيدرد دور هماى تحولدر
 مثلايل هاى سبكاروبرمايارا همزمانن باتحولاتمعمارى مدرن، امامن فكر مى كنما اينها اســتثناءمىیـــونددر تاريخ يلسازیى رنجى يور: البته يك نكتهارى را اهمنبايد فراموش كنيم كه وقتى درباره يل خواجو صحبت مى كنيم، همه جيز
 يإيداى مواجه هستيم كهدر يلمهاى سنگَين سنتىمان


 استفادهنمى كنند، بلكه اين يل قرار است هـر روز با بامهـ


 اين كونهنباشد. مشتاق كوهرى: حق با شما اســت اين وجه نامتعارف إين يل است. در اينجاجاي رودخانانه راجريان خودروها





 را اصفيان ودوم يل هانى آلاميلوى كالاتراواودر سويل و
 نتام متفاوتودر اندازنو حجممتمفاوتساختنشدرانداندكه



هويتى الرد. اين يل ير اينجامى تواندمثالىازيك غاكو داكت"باشاشدامانهن برای يكا اكوسيستم جانوريى بلكه
 اين جنين براى ساير محلات تمران همرلاز مباشد.



 مناسبات اجتماعى خيلى اتفاقاتدر كنارهر رودخانهمهار

 بك جايى شبيه سىوسه يل ياخواجو كها اصفعانى هر وقتد لشان خواستمىتوانندبروندروى آنقدمبربناندو
 مثلز ايندهرودنبودهاست.شايداين يل يلطبيعتبتواندانتا
 باشه، امابه جايش تا دلتان بخواهد بزر تركراه داردو البته
 بايستدو به شهر نكاه كند. شما بالاى پلـان يك يك تراس



جذابيت پِ بسيار افزوده شود. اميدوارم كه كارفرما هم
 رنجى:يور:البتهكهدبز شدن خيلى تاثير مثبتمارد.من


 قسمت جاده حالوسن نبايدوجود داشتهباشبد.اصلافكر اين صخر مهاى بلند كهازاز دو طرف تنتَه بالا رفته نفس

 حستنتىوسنگَينىفراموششودورجايشرايكحس خوشايندبَيرد. اين معجزهمسبزى وآب است. مشـتاق كوهرى: :نكته مبم ديكرى كه بايد در مورد اين يل كفت نقش آن در شكستن تصور غالب ماشين محور بودن شهر تهران است. تهران تبديل شدهاست به شهرماشين هانه شهر انسانهانها شمادر حال حاضر
 اين خيابانمحورىىوماشين سالارى محلاترارازميان بردهاست.شايد فقط در جنوب شهر اين فضا ها هنوز وجودداشتهباشابنه، بىدليل همْنيست كهدر آنجابِجه نازى آباد بودن يابحجه كمر كب بون هنوز معناى عميق




 اين جدار هما استفاده شده كهبعداز تحندسال كاملاكسبز ايشىوند. من فكر مى كنما اين سبز بودن و همخوانى با طبيعت ســبز جدارهماي بزر كراه تاحمدونى اين حس
 پِّجديدمى آيد، تلطيف كند.

 تــروصدا إيجاد كند كهاينين اتفاق، اتفاق بسيار مباركى


 اقاى دانشمير در بهد حرف آوردن منتقدان خيلىدر اينر اين ميان موثر بود. من فكر مى كنمب بايد در مورد اين يل همه

 جنجالدرستشودودو..بهنظر من يل شماياينظرفيترا



 مشتاقكوهرى:البتهاينطبيعى استكهدر هنرهميشهـ
 آرمانى هنرمنداز اثراثر داردوحتى كاهمى همزمان باخلق آلق
 ديروز، امروز به نظرش ن ناقص ونيازمندبازنازنَرى مى آيد.
 راببيندياتايإيايانمايششان در سينمابماند.اينويزثى
 زياداست.دراين فاصلهمعمار رونًاهش طبيعتاتاتحولات
 بسيارى الز بناهاى معمر معمارى ماامضايى معمار ندارندن، همنياست.

 كارماعمان رانجانجامهيمور خيلى تحت تاثير هيجانمهاى






در اين محلوده خيلى كنداست. آن وقت به خصوصاز




 روبارورى ماباز می كند. لاقل تامدتى كهبهـ محدوده يل
 محلودهيلهاى فجر راجبرانمى كند.بهخصوصفضاى


4
سطح سوم در بالاى دو ستون قرار داردو فضايى برایى ماندن است. سطح دوم سطحى است كهاز سمت شرق همسططح يارى طالقانىوازسمت غرب همسطح يارى آب و آتش است. اين سطح بيشتر مسير حر:كتى افراد
 اثر حركت سينوسى در دوطرف بيشتر مى شوددر لبهانـا |مكان ايجادفضاهاهاى سبزر ونشستن وجورد دارد. لذادر اين سطح هر دو عملكرد اتفاق مىافتند.ولى عملكرد دحر كتى


 مى شوند. لذازاز دوتراز مى توانْ وارد اين سطح شد.

## همشسرىمعمارى

مإنامممعماريوشهرسازى . شمريورمامنودويك


[^0]:    
    
    

    كامبيز مشتاق كوهرى
    
    
    نزديك شود كهدر نمونهماى خوبسنتى ايرانى يامدرن غربى میى توان ديد... اما آياين يلى كهدر تصاورير اين جند صفحه
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    بكاعتنااز كنار آن بِّذريمر.
    
    
    

