سخن نخست

**سه موج فمینیسم**

**دکتر حمیرا مشیرزاده**

**دانشیار دانشگاه تهران**

جنبش زنان در آمریکا، به تشکیل اولین سازمان های مربوط به حقوق زنان در دهه ۱۸۵۰ بر می گردد. در آن زمان، گروهی از زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی سیاسی شدند. فعالیت این زنان بیشتر برای گرفتن حق رای بود. دوران این فعالیت‌ها را که از سال ۱۸۴۸ تا ۱۹۲۰ جریان داشت، موج اول جنبش زنان در آمریکا می‌دانند ( مشیرزاده :۱۳۷۸). موجود دوم جنبش زنان آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ۱۹۴۸ شروع شد و تا ۱۹۷۰ ادامه یافت که متاثر از شرایط پس از جنگ حاکم در آمریکا و تبعیضات موجود بین زنان و مردان در آن دوره بود در یک نگاه کلی، جنبش زنان آمریکا در این دوره به دو شاخه لیبرال و رادیکال قابل تقسیم است. جنبش لیبرال زنان با هدف برابری حقوقی و رفع تبعیض همه جانبه علیه زنان فعالیت می‌کرد که در سال ۱۹۶۶ به تشکیل سازمان ملی زنان (NOW ) منجر شد، ولی شاخه رادیکال آن در پی آزادسازی زنان از هر نوع سلطه مردان وایجاد دگرگونی های بنیادی در همه عرصه های اجتماعی بود (قاسمیان ۱۳۶۹)، از ۱۹۷۰ به بعد، موج سوم جنبش زنان آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. تفاوت جنبش زنان در آمریکا با جنبش های گذشته به جهت تنوع و تفاوت گرایی در جنبش است، به نحوی که در این دوره، اقشار و گروه‌های مختلف زنان، دیگر جریان جنبش دوره قبل را به عنوان نمایندگان دیدگاه های خود نمی پذیرد و خود مستقیما وارد میدان مبارزه می شود. از جمله این جنبش‌ها می‌توان به جنبش زنان سیاه پوست به ویژه زنان رنگین پوست، زنان صلح‌طلب، زنان طرفدار محیط زیست و غیره که هر کدام هدف خاصی را که متفاوت از شاخه‌های لیبرال و رادیکالی موجود می‌خواهد زنان را به مشارکت کامل در جریان حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی را به آمریکا وارد کند ، اشاره نمود.

نقل از **حمیرا مشیرزاده**

جنبش تا نظریه تاریخ، دو قرن فمینیسم.

 نشر شیرازه

۱۳۸۱