


 تأثير بسزايـى داشت.

نخسين نويسندگان ادبيات داستانى معاصر
آثار م.ف آخوندزاده (ITOV)، عبدالرحيم


 -

 رمانهاى تاريخى و عاشقانه ادبيات معاصر

 نمايش گوشــهـهايـى از زندگیى معاصر، با با معايب و مفاسد آن، پديد آمدند؛ از جمله: رمـــان "امجمـــع ديوانتان" صنعتىزاده كه نخستين اتو پیيا (مدينهٔ فاضلـــه) در زبان فارسى است. »تهران مخوف" اثر مشفق كاظمى، „شهرناز"
 رمانهاى "روز گار ســـياهياهي و >اانتقام<از عباس خليلى.

نـخستـين
مدرن إيران (پيش

جمالزاده، آغازگر راه:
داســـتان مــــدرن در ايران با با

"يكى بود، يكى نبود" نوشتئ
جمالز اده شكل گرفته است. آنحֶه در غرب بيش از ســـيصد سال سابقه دارد، در ايران داراى پيشـــينهاى كمتر از صدسال است


 "زنده بهگور"، »اسير فرانسوى" و "حاجى
 به ايران، داستان »آتش پرست״ و سپس

با اين ترجمههــــا در حقيقت، زبان نيز به

 و هنرنمايىهایى شاعرانه، كه بها نام فصاحت

كاسته شد."





اجتماعى و سياسى در ايران كمكـ بسزايى
 منشيانئ عصر قاجار در برخورد با فرهنـى
 زبان فارسى نيز بهتدريج از زبان مجلسى رهايى يافت. از پيشروان اين سبك میى توان
 نامئ ابراهيم بيگ" و و ترجمأ مئ ميرزا حبيب اصفهانى از كتاب "حاجى باباى اصفهانى"
(r)

شكل گیيرى رمان در ادبيات معاصر
 دوم »از صبــا تــا نيما《 مینويسد: رمان و رماننويســـى به به
 امـــروزى آن تا شـايى و بهـ معناى، هفتـــاد ســـال پيش كهـ آنـا فرهنگ غـــــرب در ايران رخنه پيدا كرده، در ادبيات
 ابتدا رمانها به زبانهاني فرانسهو انعگليسى و روسى
مهـدى حجوانى در كتاب »قصه حيست؟«
مى گَويد: „قصّه يك قالب هنرى است كـي از خيال و احساس نويسنده مايه مى گیيرد و قصدش بيشـــتر تأثير گذارى بر عاطفه و احســـاس خواننده است تا بر انديشهٔ او.
قصه جزئىنتَر اســتـت و لحظهرٍـــردازیى،
صحنهرپدازى و شخصيتپردازیى دارد."
(حجوانــى،

 و آلمانى يا عربى و تركى به إير ايران مى آمد، و كســـانى كه با اين زبانها آشنـا بـا بودند آن آن
 رمانهايى از فرانسه و پس از آن انتُليسى و عربى و تركى استانبولى به فارسى تر ترجمه


 سادنويسى زبان اصلى پيروى مىكردند.



شرح زير نام برد:
 (1 (\%77)، محســن مخملباف: بـــاغ بلور


 پارســىییور: طوبا و معناى شب ( اســـماعيل فصيح: ثريا در اغما ( ( زمستان نمادهاى دشــت شوش ( ( 1 ( ) ) و عباس



 مى كند و اســـماعيل فصيح به اله سه رمان

 پر كار است. حسين فتاحى از نويسندگان بنام در عرصهٔ ادبيات كـــودكـ و و نوجوان است. از جمله آثار وى »آتش در خر خرمن"،

 انقالاب در قالب داستان است. رمان "رزه بر بر خاك پوک"، شمس لنگگرودى و مجموعه
 نوشـــتـٔ بيزن نجدى نيز ليز آثارى ماندگًارند. آخرين رمان مطرح سالهاى دهأه هفتادي،
 است. پس از دهأ هفتاد از افرادى بهعنوان داستاننويس ياد مىشود كه عبارتاند از:
 محمد محمدعلى، مســــود خيام، اصغر
 شهر يار مندنى يور، منيرو روانى يور، بنفشه حجازى، زويا پيرزاد، حســـين ســــنايور، حســـن اصغرى، ابوتراب خســــروى، قائم
 سر " از قاسمعلى فراست، »اعروج " نوشتئ ناصر ايرانى، »اسرور مردان آفتاب" نوشتئ
 گلابدر قوى و منســـجم نباشــــــنـ، راهـى اهـى نو را در ادبيات داســـتانى معاصر و ادبيات جنگً گشودهاند.
ادامئ مطلب در صفحئ 98

جمال ميرصادقى با ايجاد طيف جديدى آصى
از قصه، محمـــود دولت آبـــادى، احمد
 درويشــــيان، ناصر ايرانــى، على محمد

 محمود طيارى، مجيد دانش، آراسته و... همچچنين زنان شــاخصى چون مهـشيد
 پارسى یور، غزاله عليزاده و چهرئ برتر ایر اين

 بهدست آورد، بها اوج خود مى رسد. دانـ دانشور

 نوشــتـ. احمد محممود با نوشتن رمان
 نويسان بعد از دهأ چهل مشمهور و ممتاز گرديد. او داســـتانهاى ״يك شـــهرهـ،
 را نيز در ســـالهاى بعد نوشت. حركت





 جلد نخست اثر تحسين برانگًيز محمود دولتآبادى، »كليدر" (IMOV) را نيز به عنوان يك رمان روستايیى در چشممانداز ادبيات داستانى را به شايستگى بـبينيهم. معروفترين اثر دولتآبــادى » اكليدر"
 زمينه رادر داستاننويسى پيش از كار كليدر



 خور توجهش ״روز گار سپرى شده مردم سالخورده؛ است.

داستان نويسى در دهdهاى
بعد از (+4)
 شاخص داستاننويســى ايران مىتوان به

داستانهاى »گورپششت"، 》آبجى خانوم"



 علوى، گرايش رمانتيك دار دارد و صاحب آثار




 صادق چوبكى صاحب آثارى چون ״ اخيمه




 اعتمادزاده) پر كارترين نويســــنـدها
 نعارش »


 مدرسه"، »انفرين زمين"، »اسه تار"، 》زن
 " و ״ "ار خدمت و خيانت روشنفكران" نيز از از آثار او هستند. ابراهيم گَلستان، نخستين مجموعهٔ داستانش »آذرماه آخر پايیيز" را
 وى مى توان به „شكار سايه،)، الاسرار گَنج
 اشـــاره كرد. بهرام صادقـــــى با آثارى چ چون
 نويسى مدرن به شهرت دست يافتهاست.

## داستان مدرن (پس از دهء

 ( F .
 تحولى در آن صورت مى پذيرد كها با با آثار

 با آوردن تكنيك تازهاى در نوشتن، نادر ابراهيمى با حكايتهاى شبه كلاسيك،

52


