آنان براى خردمندان عبرتى نهفته است. (سورة يوسف، آيهٔ (1) ا).
 نمىتوان تعيين كرد اما گَروهى تصنيف و مكتوب كردن آن را به ايرانيان نسبت دادهاند.
 تصنيف خرافهها (داستان ير دازى) پرداختند و و كتابها




 "ادر تاريخ، اسكندر و هماى چهر آزاد رااز قديمىترين دين دوستداراران


اين اسـت كه قصه نوعى تعليهوتربيت غير دستقيما ديم است. نقش


(وزينيور، (1M1)
 خواننده علاوهبر معناى ظاهرى، معناى باطنى آنها را ا نيز درى مى كند. "آمثيل روايتى است كه در آن عناصر و عوامل و اعمال و لغات


 تشابهات زيادى وجود دارد و مِوضوعى نيز كـيز كه در برخى از از ابواب اين دو كتاب بهاكار رفته، كاملا نظير يكديگر است استا


ضرورت تحقيق و پثوهش
 كتابهاى درســى مقطع متوسطه مطرح شده و ويامهاى اصلى
 از جوانـب گَوناگون به موضوع پر داخته شـــده، براى همكاران وران و دانشآموزان و محققان بسيار مفيد است.

> چکكيده


 تا جامعهشناس، روانشــناس و سياسىدان، مىتوانـند از اين دو


 واكاوى نمايد.

كليدواثهها: كليله و دمنه، مرزباننامه، قهرمان، ضد قرمان،
قصّه و داستان

مقدمه
اهميّت داستان در زندگى بشر
در تاريخ زندگى بشـــر داســتان و قصه همواره نتش و جايكا ويثرْاى داشته و عشق به قصه كويّى و و شنيدن قصه در تمام طول تاريخ با آدمى همراه بوده است.

 كانَ فَ قَصصهم عبرهُ لاولي الالبابِ"؛ همانا در قصه و سر كَذشت


كتاب از روى اين باب انتخاب شـــده است. اين باب

 در داســتان بودن آنهاســت؛ بـدكونهاى كه در زير عنوان شده است: در حكايت »شير و كاو « در خلال حكايت اصلى تعداد پانزده حكايت فرعى نيز كيز كنجانده شده است است
 مطلب بهتر ريرورانده شــود و اين خود اهـن اهميت اين


 اهميتى است كه نويسنده براى آن آن قائل بوده است.

 مى شــوند و اين آشـــتتكي دربار و دستگاه شير را را

 خرس، كه ضد قهر مان است، كشته مى شود. نكات

مشتر ك ديگر اين دو حكايت به شرح زيرند.

 دروغ مى گويد. خبرى از خشونت در ميان نيست؛ يعنى تا زمانى كه جرم او اوبت نشــــــه و و يا خودش
 (شــير) با ديگـــران فرقى ندارد و مانــــد ديترانران با تواضع حرفها را مىشنود. تصميم گيرى عجولانها و خودسرانه در كار نيسـتـ با بايد عدالت اجرا شود
 مدارا و چششمداشتى حكم اجرا و عملى مى شورد.




 كه به تعدادى از آنها اشاره مـيشود: داستان ديان قيام عليه نظام موجود، داســتان جســارت و و بىباكى، داستان مظلوميت سادهلوحان و ضعيفان، داستان حيلهكرى و خيانتكارى، داســتان فرين ويب و دروغ، داستان فرو ريختن ابهت و قدرت و ر روايى شاهان

دنبالئ مطلب در وبگًاه نشريه

حكايتهــاى دو كتـاب هســـتند كـــه حادثه و و در كيرى در آنها بسيار قوى است.

در هر دو حكايت، پيام مشـترك اســت
 ســادهلوحى و احمقى را خــــوردن، و و حرف



 خاتمهٔ باب، هم از نظر ســبـك نثـر و و هم از جهت مضمون و هم از حيث كيفيت داستاننويسـىـ، در هر دو كتاب قابل مقايســـهـ اسـت و بسايارى
 مشتر ك است. با اين تفاوت كه در كليله و دمنـه


 نمى شود و زاغ را را به تجسس و كشفـ وا وا مىداردار.
 مى شــنـود و از دسيسأ خرس آكاه مى شود و در
 اسـتـماع و سيس آن را آشــكار مى كند. مناظرة

 زندانبان خرس است، در مرزباننامه مشابه است. (خطيبى، ،77): : 9 )
در كليله و دمنه، دمنه مى كوشد شير را متقاعد
 بگيرد دور ایٍن راه همم موفق مى شود. در مرزبانانامه خرس دقيقاً همين نقشــهـ را در سر مى يروراند اند اما
 زدن دوستى شير و شتر موفق نمى انشودو در اين راه راه

 ديَرى كه در هر دو داســــان وجود دارد دارد اين است



 هر دو كتاب، اوضاع و احوال درباريان و نقش ياريا پادشاه در بـرتر يا بدتر كردن امور به تصوير كشــيـده شده

ايــن دو باب از بابهاى بســيار مــــما اين دو كتاباند؛ بهطــــرى كه در كليله و دمنه، اســم

