


## زهرا خداداد <br> حنانهزعفرانلو <br> دانشآموز پايه دهم














 اهداف

مقدمه
ادَبيات فارسى و و نقاشى ايرانى همواره همخوانى داشته است، زيرا اين دو عموماً از لحاظ بينش و زيبايىشناسى با يكديكر ارتباط نز ديكى داشتهاند. مانند توصيفهاى نابى كه شاعران و و نويسندكان از از عناصر طبيعت، اشيا و انسان دارند.
$\square$

سلطان محمد نگار گر ايرانى در قرن دهم هـق از از برجستهترين استار استادان بنيانگَذار مكتب


 يعقوب آققويونلو گذرانده و در كنار يعقوبى و درويش محمد و استادان ديگر در در دربار تبريز مشغول




 دربار تر كمانان و تيموريان به سبك شخصى و ابتكارى شاعرانه رسيد.

آغاز قرن دهم هجرى مقارن با شكل گيرى حكومت مقتدر صفوى است. شاه اسماعيل




 موجب شد نقاشىهايى كه در نقاط گوناگون اجرا مى امشدند از يكديگر تأثير گرفته و از از نظر سبك و




در يك نگاه كلى، خصوصيات مكتب دوم تبريز را بايد توجه به انسان و جنا جنبههای آى









 اما در كل داراى يك پيوستگى كامل است.








 كليت تصوير را متشنج كنند شجاع




$$
\begin{aligned}
& \text { در اين اثر سلطان } \\
& \text { محمدبه طرز } \\
& \text { استادانهاى } \\
& \text { ويزثىیهاىمكتب } \\
& \text { نَارَّرى تركمانانان را، } \\
& \text { كه به رنگَهاى شان شاد و } \\
& \text { درخشان و ير تحرك } \\
& \text { است، با ويثگَى } \\
& \text { نَاركَرىمكتب } \\
& \text { هرات، كه داراى } \\
& \text { ساختارسنجيده } \\
& \text { است، تركيب كرده } \\
& \text { است }
\end{aligned}
$$

منابع
 سير و صور نقاشــــى ايران. ترجمان ارئ يعقوب

 ايرانى سدة شانزدهمهم ميلادى . ترجمهٔ زهره

فيضى. تُران: فر هنگَستان هنر. هِ پا اول.
 چاپ اول.
 ايران. تمران. سمت. حات حچهارم
 سير تاريخ نقاشـــي ايران. ترجمأ محمد

ايرانمنش. تهر ان: اميركبير . چاپٍ سوم.
 ديرباز تا امروز. تُران: سيمين و زرين. چاپ سيزدهم. V بررســـى اثر از سلطان محمد، سوره ـ دوره اول اول ـ شـ شمارهٔ يكم.


 9. شــــاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسى،
 عمادالكتاب، پإيخانه علىاكبر علمى، تُران.
 نقاشى ايران از آغاز تا عصر حاضر. سمت. حاپ اول.




 جريان است و حركت چششم را به سمت پايين مى کشاند. جهت حر حر كت سر فرشته سروش نيز عاملى بر تأكيد حر كت رود به سمت پايین است.
 حر كت آنها از پايين تا بالا، خارج شدن گیاهان و درختان از قاب تصوير از ديگر عوامل قابل توجه


باعث مى شود كه بيننده تمام بخش دها





است.



 اگر خطوط عمودى تصوير را از اطراف كتيبههایى بالا و پايين به هم وصل كنيم نتاره را را به چهمار ستون تقسيم مى كند كه شخصيتهاى اصلى يعنى كيومرث، فرشته سروش الا قرار مى گيرند. زاويؤ نگًاه نقاش در اين نگًارهها از بالا انتخاب شده است، لذا نوعى سبكى و بیىوزنى در تصوير ديده مى شود. همچحنين در اين تصوير مىتوان به تر كيب مربع شاخص اشاره كرد كه كيومرث بر رورى مری مقطع مربع

 با رنگگهاى روشن اطراف آن هستند كه نوعى حر كت دورانى را را در اين بخش اينى ايجاد كرده است. اين قسمت توسط رود كوچكى كه در بالاى صفحه است در ارتباط است.


 بر همين قاعده مثلث ديگرى قرار دارد كه رأس آن را مى دتوان بر روى روى صخرهاى در مركز تص تصوير رسم

كرد كه نسبت به فضاهاى ديگر خلوت
 داده است. تصوير 9
 آن با در نظر گرفتن يكى مثلث متساوى الساقين تا انتهاى بالاى سر كيومرث بر روى كوهما مى 9 گیيرد. تصوير


سمت بالا در حر كت است. تصوير 9

 اين مثلث با مثلث 1 يكسان است و شامل دو آهويى است كه از از روى صخر آنها با بها بالا با در حر كتاند و

حر كت به سمت بالا را القا مى كند. تصوير 9

