

روح اللله مبیى یورممرانى

به نام خداوند جان آفرين

## آموزش داستاننويسى

مؤلف: روحالله مهدى پورعمرانى



```
در اين كتاب مىخوانيد:
```



| شُكل زبان در داستان , |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| كام هشتم |  |
| آغاز داستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| شيو |  |
|  |  |
|  |  |
| 「2 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| rru .......................... |  |
| كام |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| آشنايیزدايى |  |
| YOY ........................................................... |  |
|  |  |
| rq. ............................................... |  |
|  |  |
| ج¢^ |  |
| YVF . ................................................ |  |
| TVF . .......................................................... |  |
| YVA ......................................... |  |
|  |  |
| rır ............................................................. |  |



$$
\begin{aligned}
& \text { پيشتَفتار } \\
& \text { آ با داستاننويسى، آمو ختنى است؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { خود را خواهند دانست } \\
& \text { پرسش بالا، دست كمه، دو پاسخت دارده: } \\
& \text { يكى با جنبهى مثت و ديخرى با با جنبهى منفى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نيز، حداقل دو شرط بايد آ ماده باشد؛ } \\
& \text { شرط اوّول: علاقه؛ } \\
& \text { شرط دوّم: پیگيرى. }
\end{aligned}
$$

عبار تند از:
ا. ذوق؛
Y. Y. خلاّقيت و نو آورى؛
r.





داستاننويسِّى و اينَ تلْتَى، معنا پِدا مى كند.




باندل، يادگر گفتى و ياد دادنى خواهد بود.







 رشد دهند.
اماكم علاقگى و بى مهارتى بسيارى از دبيران درس هاى ادبى و هنرى به




ه. داشتنن نترى خوب و قابل قبول؛
\. آگاهمى و شناخت ابزارها و عناصر داستانى.


 آمبختن مى توان تقويت كرين د.





 و كافى در نويسندىى، دانستن همهى دانش ها در حــنَ تــخّصصى و اجـتهاد
نيست.

داستاننويس، بهتر است كه از دانش ها، آگاهي هايى متعارفى داشته باشثد.
ب) داستان نويسى، آمو ختنى نيست.
 مى جوشد.
اساساً داشتن ذوق، امرى سرشتى و فطرى است. فطر ت يا سرشت آدمى،
آموزشنانذير است.
چچگونه مى شود ذوق و قريحه را به كسى آموخت و يا آن را الز كسى ياد گرفت؟
. به محتواى داستان مربوط مىشوند، آموختنى نيستى نيستند.

.

## فصل اول

## قالبهــاع نوشتـن

$$
\begin{aligned}
& \text { قالب هاى نگارشى پيدا كنيم و نشان دهيمر. } \\
& \text { به طور كلّى، قالبهاي نیا نگارشى عبارتند از: } \\
& \text { 1. } 1 \\
& \text { Y. Yَزارش } \\
& \text { ب. تأريخ } \\
& \text { F. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7. سفرنامه } \\
& \text { V. V. نمايشنامه (بازیىنامه)، ادبيات نمايشى } \\
& \text { ^. ه. فيلمنامه (سناريو) } \\
& \text { 9. هـ سرگذشتنامه (بيوگرافى) } \\
& \text { 。 } \\
& \text { 11. خاطرهنويسى }
\end{aligned}
$$






 دانش آموزان و نوقلمها، كمكا كـك كند




 خواندگان اين كتاب مى خو اهم كا كاستى ها و كممبودها


روح اللّه مهدى پور عمرانى
تابستان I HAF ـ تهران
r با. تكتخاری
r r با يادداشت روزانها



 اطمينان ياد كنند و شاهل مثال بيأورند.





مى سازد. اين ويزگى ها به طور خا خلاصه عبارتند الز الْ
1.1. مقاله، متنى „مستقيمگو") است.

از سير تا پیاز، بازگو میى



او با اين كار برداشت خود را دربارهى موضو

 است.
ه. أ. موضوع مقاله مى تواند ارتباط مستقيم با انسان نداشته باشد. مـانتد انـد موضوع تأثير آلودگى آبها روى زند














 داستانى باز مى شناسنل و اين دو كمكت مى كیند تا داستان نو شته شده، پا كيزه و و كامل شود.

 هركبام نيز نمونهایى مى آوريم.

 مى مريهم، آنان از بيرونها



بست طنـين الفاظ است.














 متل" و مماثلات آنهـا، حه معناهايى را با خود يدك ميكشند. اما اين عمدم وقوف، باعث نمى أيد تا ز; شنفتن اصواتششان لذت نبرند. وقتى كودكى پـنج شش سأله بودم، هنگام ياقگيرى براى بازیهايى كه ميكرديهم الفاظى را به كار مىبرديهم كه بعد از پنجاه و جـند سال هنوز همه بعانىشان را با بلد نيستّم.

رُ انمال T

 بـ) نمونه:

## نمىدونى لاكجا مير 1

خوب، ايِن تيله مال كـيه! كـجا مــره؟ دنـبال كـيه؟

*     *         * 

الى وأى! جی شد كه وايســاد؟
رفـــتنو بـــردش از يــــاد!
تــــــيلهه بــــى تَــنـاهه،
هـــمـش تـــصير راهــــه،
نـــه صـــافه و نــه هــموار،
مـــى|ايِســـته تــيله نـاجار!!
بـــــزن بـــهش تـــلنگر،
دوبــــــاره مــــيتخوره سُــــر!

روانشناسان كودك، در باب چندو چوون تأثيرپذيرى نوباوكان، از آثار ادبى، تقريباً اتفاقنظر دارندكه شكل و و عناصر شكلى بيش از از مضامين ونيا و محتوا بر
 يُرِ جاي مينهند به اثبات مىرسانند. كودكان شيرخواره تقريباً از مـفاهيهم


$$
\begin{aligned}
& \text { قــلـ قــلـ تــلـ، تـلقلككه، }
\end{aligned}
$$

> قـاندأره بــا ســر مسيره!
> بدو بتَيرش كه در ميره!

$$
\begin{aligned}
& \text { مى|نجامد' }
\end{aligned}
$$

## كارگاه شبماره يك:


بخوانيل و به اين پرسشهـا پاسخ دهيدن




## 

الف)كليّات






تزارش جند نوع است:



آنى، مانى : كفتانى،
كى ياى به رفتان،
اسكان، مسكان، يّ، ليس، كان اني








انبوهترى را براي روان وى تدارك میى بيند.




















## (.د.








 بيايد و دخلشى را بياور د و هوا خنگّك بشود كـه شد





|. به نقل از: ماهنامهى فرهنگى، هنرى جشن كـتاب، شــارهى 9. مـرداد IrAT. صص أ

است گفتارى (كلامى) باشنـن و ي يا ديدارى (تصويرى)
Y.Y.Y. گ. Y.









ثى
Y. Y. Y. عنصر تختيل در نوشتن متن گزارشیى، نتشى ندارد.

 كه آن را بنويسند و الرايه بدهند.

## 

روز سـيزدهم تيرماه

 داشتت. هدفمان اين بود كد با فراموشى مبار مارز



 ولى الز ياد رفتهاند. باجشن تيركان شروع كرديماكه غير از همقرانى روز تير با با





آشكار و جود دارد.






 هستند، تو جه اصللى اشى به مردم استـ.


 ب) نمونه:

## قيام كوروش才 بر شاه عاد

كوروش مصمم شد پارس را بر ماد بشوراند و براى اجراي ائى اين فكر، نامهاى






## كارگاه شمـاره دو:

I. تاكنون چند گَارش خو اندهايدج



بخو انيد.


济
الف) كلّيّت


















بخواند و كَفت:
„كدام روز راخوشتر داريد، أمروز يا ديروز ر؟؟!
آن هاگَفتند:
 غذاي لذيذ خور دها استراحت كرديمه.")

كوروش گَت:






پبارسيانگرديد...'

## كارگاه شمماره سه:


 داده است؟
 كردمابي!
ط. كتاب تاريخ يههتى را پیداكنيد و داستان سيل غزنه را را بخخوانيد.


میرسند؟

 مسألها

ب) نمونه ها يك) نموندى كالاسيك (دالراى وزن و قافيه)


أواز تــيشد امششب از بــيستون نـيـيامد



$$
\begin{aligned}
& \text { دو) نمونلّى شعر نو فارسى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يكى نفر در أب دارد دمى دسیارد د جان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { روى اين درياى تند و تيره و سنگّين كمه مى دانيد } \\
& \text { آى أدمهاكه بر ساحل بساط دلَّشا دالريد } \\
& \text { نان به سفره، جامهتان برتن }
\end{aligned}
$$

## كارگًاه شماره جهار:

 پيدأ كنيل و بخخوانيّل
Y. Y. عناصر خيال راد در اين شعر پيدا كنيلد و بنويسيد.

 ها سعى كنيد شعرى دربارهى درخت بنويسيد.
I. نيمايوشيج، مجموعه اشعار نيما، صص Y०

 نمى گويند.

 آنها الر تباط بر قر الر نمايدل







 بى صدا و صدادار كلمات به و جود مى آيد.


نيمايى، سييد و...
Y.Y. Y. زبان شعر، كو تاه و فشرده و تصويرى است.

جامعهشناسان بر اين باورند كه شعر، حاصل كارِ دسته جمعى انسانها



حين كاركردن همراه با نفس زدنها، از حنحجره بيرون مى انىادهاندا

 قيسته جمعى در آمله كه در مراسم مختلف فبيلهأى، همراه با رقص و و آواز و و

## 

## از معمدرفا مهدىززاده (نثرنويس بعاصر)










 ايستادن ندارد.
كاش درخت بودم. درختها هر روز ايستادن را تجر به ميكنـند. زميين دامـنـن
 نامه را براى تمام آينهها بنويسم. بايد اين نامه را برأى خودم بنويسم, جـهـ
كسى بهتر از من مى تواند حرفهايهم را بفهمد؟ چقدر شكسته شدهام. ديروزها رفتهاند، ترأنههاى كودكي سكوت كردهأند.
 آسمان زدهاند. خيلى دير شده است. مى خواهم دنبالّ روزهاى رفته بدوم، پاهايهم با من نمى آيند، دستهايهم مرا تنها گذاشتهاند. كسى به من لبختند





الف) كلِّات

تعبير ها و تشبِههاى كليشهأى و رايِج سرشار است.





رونت مى اففـد.
 مى شد. در تر جمهى فارسي آن شعرهال، شــيوهى نـو شتن مسصرأهمـا رعـايت

 نوشته ها، شعر نثروارْ میى حال حاضر شاصران و نويسندگاني مانند قيصر امينيور؛ مهجىى شـجاعي، سيد على صالحى، حسن حسينى، ضياءاللدين شفيعى و مححملرضا مهيىىزاده در اين قالب نگارشى هـم كار مى كنند. نكتهى جالبـ در مورد فطعهى الدبى يا نثر ادبسى آن است كــه بـعضى از داستاننويسان در داستانهاى خود از اين فالب استفاده كردهانل. بـه عـنوان

 شيوه را به كار بر دهاند.


1. ا'. ســفرنامه، دستـنى
(مشاهدات) و شُنيدههاست.



 جايى ندارد.

 در نوشتن سفرنامه جايى ندارد.


جنبههاى داستأنى ديلده مى شو د.


 داستأنويس در هم مى آميزد و واقعيتِ راستوارهى ديِّرى ب) نمونه:

## وصغ امغهان در سغرنامهى لاصرخسرو

... از آنجا برفتيم، هشتمر صفر سنهى أربع و اربعين واربعمائه بود كه به شهر
 بر هامون نهاده آب و هوايیى خوش دارد و و هر جاكه دهـيز


 شهر راگفتند سه فرسنگّ و نيهست. اندرون شهر همه آبادأن كه هيجّ از وى

$$
\begin{aligned}
& \text { مرتجها بيدازُ نمى كند؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در صبحترين نقطهى بهشت بيتوته كر دها استا }
\end{aligned}
$$

r. r.

## 

الف) كلِّات
 شنيدههاى خود را مىنويسند. اين ديـدهما و شـينيدهها و اطـلاعات ديگـر، ممكن است دربارهى وضعيت جغرافيايى، نوع كسب و كار مار مردم، آداب و و
 قوانين جارى مملكتى و... باشد.
 كردهاندكه موفق شدهاند شرح مسافرتهانيان خود را بنويسند. به اين نوشتهها، سفرنامه يا (اسباحتنامها) مىگگيند. مانند سفرنامهى ناصرخسر


## كاركاه شمارهى شش:


پر پش هاى زير پاسـخ دهيد.


داستان تبديل شود?
¢.


## Y $\downarrow$

الف)كليّات


نوشته مى شود.



است.


نمايشِ روى صحنه (تئاتر) بارها و بارها اجرا شُدهاند.
 نمايش نامههاى كوتاهى نوشت كه شهرت جهانى پيداكر دوهاند.


















و آبادانتر از اصغهان نديدم....

$$
\begin{aligned}
& \text { سلن. } \\
& \text { بيوك: چند؟ } \\
& \text { ماهى فروش: أَخرش سیى } \\
& \text { بيوك: خيلي گَندنس. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيوك: [ماهى را معاينه میىندند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مىتَّنرد]. } \\
& \text { عابر: مخخلصيهم. }
\end{aligned}
$$

چونه مىزنیى. شماهاكه، بابا اربابين.
بيوك: راستش من دأر و ندأرم هميينه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ماهى ها ,ابر مىیارد.| }
\end{aligned}
$$

ماهی فروش: اون وخت حضرت أقا ,أكجا پيداش كنه؟؟
بيوك: مؤسسيه... من اونجام.


$$
\begin{aligned}
& \text { كنـي؛ من حرفى ندالرم. } \\
& \text { بيوك: شناس؟ }
\end{aligned}
$$




V.I



(د.Y.Y





 ـا روز
 می شتدِ.
.V.V

ب) نمونه:

## بريدهأه از ;صيادانْ، نوشتهى اكير رادی

[دكان گَدا على سماك. ماهى فروش پير ججلوى دكان نشستد.
بيوك وارد مىشود.
ماهى فروش: بفرما... همد رقم داريمه. دودى مـي سفيد، شور
بيوك: سفيد... سفيد مى خواستمر. عاهمى فروش: واست ماهى مىآرم كـه دُم بزند.
rv $\quad=-5=3$

فيلمنامهنويس جا جا
 كند.
-

"

ه. A.F



 كند. ب) نمونه
بريدهاهى از يكع فيلمنامه
ם سكانس يك
داخللى - خانه - روز

يكى صبح زمستاني، آقاى الياس (Vo سـاله) از پشت پـردیى تـورى أتـاق هى آيد با حششمههایى پُف كرده. او باصدأى بلند عطسه مىىكندو بدون خداحافظى از همسرش كه بااخهم بهاو نگّاه مىیند، أز خانـه بيرون همرود. همسرش غمكيـينانه به او مىتويد:
همسر آقاى الياس: توى أين برف كجامىرى؟؟ سرما خوردهأى، مريضى مرد. نرو بيرون، مىميرىىا
¢ آهوزش داستاننتويسى


كارگًاه شماره هفت:







بنزيسِيل.
Tا T. V
 جمعیى بتخو انيلد.
: ©
الفى)كلِّات
همان طوز كه از نامش پيداست، نوشتهايى است كه از آن فيلم سـينمايى ساخته مىشّود. اين نوع ادبى ثمه، تماماً داستان استـ.
بعفى از فيلمبنامهنويسانه داستان بلند و يا رهانى راكه ديگران نوشتهاندا به صورن فيلمزنامه در مى آورند تاكارگردان (فيلمساز) بتو اند آن را جكلوى

دوربين فيلهبردارى بيرد.
فيلمنامه از نظر بيان كردن ماجرا، نمايشى تو و تصويرئتر از نـمايشُنامه




## 

الف)كليّات







آن را مى خواند و هر بار هم لذت مى بردد.
9.1. زندگىنامه، خطى داستانى و زبانى روايى دارد.
مىرود:
ه فلاش بك
خارجى - يكـ باغ - روز
كودكى (يك سِر /كودكي الياس) خندان در باغ تاب بازی مىكند.
ه پايان فلاش بك


 مىشود.

$$
\begin{aligned}
& \text { خارجى - خيابان و پارك - روز }
\end{aligned}
$$

范


9.V $9 . V$
9. A

9. 9
خرزدريزهایى حوادث زندگى مىيردازد.

## بريدهاه از زندكىتاملى برتراند راسل

ب) نمونه

## دوران بچگّى




















 F. 9 .
اساس كار بر نفل كردن واقعيتها و اطلاغرسانى است.




> ندارد.














## كارتَاه شماره نه:

1

Y.


ه. ه
-
الف)(كليّات


 نوشته مى شوند. بنابراين حالتى سرگشاده دارين دارند.






داددهاست. پدرم، لردامبر لى، پس از يكى ضعفروز افزون طولالیى به تازگى هر
كَذشته بود.





خلق وازخودراضیى....

















سالهاى نوجوانى من،سالهاى تنهايىى ونمرادي بود. همم در زندگّى عاطفى
†.




$$
\begin{aligned}
& \text { | اوور } \\
& \text { برادر مهربانمر تئو! }
\end{aligned}
$$

از دريافت نامهات و نيز از





 مى توانند هر قضاوتى كه بخواهند دربار0ى كارهاي من بكنـند، ولى آن جِه

 نمىداننـند و در جمع أنها براى من جايى نيستا ولى من اين حـعيقت را


مطمئنـمر در آيـنده حتماً به وقوع خوأهد پيوست.
لازم مىیدانْم بار ديگر به تو برادر عزيز به اصرار تمام و متانت كامل بكويهمك من در تو شخصيتى غير از شخصيت يكـ بازرگان يا تاجر مـعمولى كـالایى هنرى میىبينمه. تو به وسيله من و با دست من در آفر ينش انغلب تابلوهايمه كه



همسرش، تمام شكايتهايش از زمـانه راو هــمهى نـقـلد و انـتقاد و مسهر و نامهير ىهاى نسبت به خخو شش و كارش را در قالب نامه و به عنو ان سنلهى كتبى و معتبر به يادكار گكاشاشته است.

 دخترش" در فالبِ كتابى كيرا و خخو اندنى در آهنه استِ. "نهرو "كه در ز زندان




 اشخاص خاللى اند و هرگز فر ستاده نمى شوند.

مى شو د.
 عمدتاً، از زبان اول شخخص مفرد و خـططاب بـه دوم شــختص مسفرد، نـو شته مىشود.

 تنشسته تا شرم حضور او مانع أز بِان دلخواه شود.

 مىینذرد، به آسانى بر زبان بياورد.
 نويسنله بتواند از عنصر تخيل استفاده كنل. البته منظور از تـخخيل در ايـن جا بيشّتز زبان شاعرانه و نشرى هنر مندانه است.


ويرتّى هاى خاطره عبار تند از از:






حسى خوبى بر شنوندگان مىگذارد.




جلو و عقب ببرد.

بسيار قآيل هستند، مرا رنج مىيدهد.


نيروى عقلى و 'دراكمه راب برا'ى پديد آوردن آنها صرف كر د0ام.




## كاركاه شماره 0 :



 ندايِ.
 انتخاب كنيد و به عنوان انشاء در كالاس بحخوانيد.
 رستم و...) بنويسيد و مسايل زمانهى خود را با او در ميان بكذاريد.


نمى كند.










## كارگاه شمـارهى يازده:

1
r. ! جلب كرد

 براىىتان تعريف كننل.


 الف)كليّات





ا. محمد قلىزاده، حميده، مونس روزهاى زندكى، ص FF.
 I I.V














دارد.
■
بريدهأى از خاطرات حميده محمد قلى زأده، همسر جليل محمد قلىززاده، سردبير مجلدى ملانصرالدين.



 نخواهم داشت.




تات
ساعلى
ساعهى

言

(V)

## اهـل هوا







 و شكار بادهايى كه بد هستتند.


 همرچنين جواب میىدهند.


 بادهاست. بيشترشان از افريقا و هند و عدهاى ديكّر از عربستان و جرزأيـر








| I Y. Y


مى شو د: هتن نو شتارى و كلامى و متّن تصويرى.






در يكك مكانِ خاص و مسحدود اسـت.
I IY.F

 اصلى و يُگانگى مطلب آ آيبـ بر سانن.


. . Y.V تككن
. A


در خانلهى ,إحت و حجر




نام و نشان بل سراغشان مىىرود.





## كارگاه شمارهى دوازلده:

 Y. ا. كتاب بحو انيل.
 استفاده كرده است؟
 در قالب تككنگارى بنويسيلـ.

هيكل و دعا بكييرد و وتتى از دعاو هيكل هـم فايده نديد، هعلوم مى ششود كد يكـ باداو رامركب خود ساخته، أين باد ممكن أست زار باشد يانوبان و ويا يا يكى " از هرالران باد ديكّ



 نوبان هم يك جور هوأست. وقتى به تن يكي خورد، سلامت او رامیىگيرد و هيجكس غير از باباهاو ماماها نمى تواند او را خوب بكنـند. و باباعيود، باباى نوبان بندر لنْگَهمى گفت: النوبان يكى خـيال است، زار همم يكى خيل است. همه خيال و هوا هستند، أدم را هوايیى مىكينند وهمة از سواحل و جنغلَها میآيند و اغلب سراغ فقرا و سياهان مىروند. علاج اين دردهـا دهل و "تمبير ها الست نه دوا و سوزن."
 طبابت اطبا آنها ,اعلاج نمى بكند و جز با روش مخصوصى كه قرنهاست

بين ساحلنشينان و سياهان مرسوم است، درمان نمى شود.
مسكن اصلى بادها سواحل اقريقاست در درجهى اول و بعد سواحل هند و عربستان و جزأير در درجهى دوم و بالاخره سواحل ايران. سياهان و فقرا و و او

 كسانى كه وسيلهى معاش و زندگى ,احت دارند، مانند تجار و يــيلهوران و و





واضافهه كند.
سنرنامه هماننلى دارد.


ج. 9





 اهميت و ارزش هاى الجتماعى، فرهنگی و تاريتخى است.


مى توانند در اين زمينه فعال شوند.








 مى


 (*مستقيمگي، از آب در آيد.

متنى جزيىنخر مىسازد.



نوشّن وجود دارد.
شرط نوشتن يادداشتهاى روز روانه، عادت به نو نوشتن است


$$
\begin{aligned}
& \text { كاركّاه شماره سيزلده: }
\end{aligned}
$$

> K F.
> بعد از ملتى، كتابِها
> ه

$$
\begin{aligned}
& \text { مـاجر ایى اصلى داستان استناده كرده الست؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { خططى داستانى پيلاكنلد. }
\end{aligned}
$$

## قصه

الف) كليّات



مى توان آن را يكى از قالبـهایى نگارشى به حساب آورد.




## 

0انوامبر /ساعت 0

اين كار پاره پاره شود

$$
\text { ¢ } 9 \text { نوامبر |ساعت IY }
$$

 تسمتهاكه نامر بوطو كاملاًٍ أشتباه أست، زبان خشكى آلمانى أز دهان يكى



نافذ درنگ كرده أست.
1/ دسامبر /ساعت يازده و نيهم شب
اين كه تاكنون نتوانستهام از دست أدارْام خلاص شوم، أين كه ديگر از بين
 دارد بايد سرم را آن تدر بالا نگّه دارم كه غرق نشوم. جقدر اينـ كار مشكل
 برنامهى جديدكارى خودم رامراعات نكردم، يعنى إين كه| از ساعت هالى
 نمى آيدو اين كه فقط باعجله اين چــند سطر رانوشتهام تابه رختخخواب بروم،

قابل مشاهده است.

$$
9 \text { 19 دامبر }
$$

كمى از خاطرات گوته را خواندم. فاصله اين زندگى راد در آرامش أستوأر نگّه
مىیارد، اين يادداشتها به أن آتش مىزند...

راوى بيان شودا آدمها解







> هستند.



قصههابا يكك لحن و شبيه هم استـ.
 | 9
شكل آشكار، اسساس ميشود.

IF.||
V

## عمو نوروز











قصهماي ديكر.
 شرحاند:

 آن شروع مىشوند.








 استدلالى با هم ندراند.

 ماجراهاى دنياى امروز و و زندگى آن را رادر خود دار دارند.







روشن كند.


همد.يكر رانديدهاند

## كارگاه شماره چهارده:


Y. گُفتوكُ چحه نقشى در هتن قصه دارد؟
r. پ. ترا آَ

F

ه. آياكتابب هزار و يكك شب را خو اندهايلذ!








 روبهروى باغخچهاش كه پُر بود از همه جور درخت ميوهى پر شكـوفه و گـل

 خشكـ و نُقل و نبات مىريخت. بعد منقل را آتش مى وكرد و مى وفت قليان مى أورد مى گذاشت دم دستشى. اما، سر قليان آتش نمى گِذاشت و همان جا چششم به راه عمونوروز مينشست.
چندأن طول نمىیشيد كه بلكـهاى پيرزن سنگیين مىشدو يواش يواش خوأب به سراغش مى آمدو كممكم, خُر ناسش مىرفت به هوا در اين بين عمونوروز از راهم میرسيد و دلش نمى آمد پيرزن را بيدار كند. يكى

 قندآب مى خْورد. آتش منقل را برایى اين كه زود سرد نشـون، مـىكرد زيـر


 بي داد همه جیيز دست خورده. آتش رفته سر قليان، نارنج از وسط نـئ
 عمونوروز آمده و رفته و نخواسته او را بيدار كند.
چيرزن خـيلى غصه مى خورد كه چرا بعد از آن همه زحممتى كه براى ديـلدن




آشكارا بيان شود.
 ندارد.

 عبارتهاى "آغازگر"ى مانـند: [آورددانند] [و [شنيدهام
را برای باورپذيرى انجام مىدهد.



 ويزه داستان نويسان نوكار) آ نها را با بخوا انتد.
I D.V
ولى خط سير ماجرا در حكايت، خط سيرى مستقيم است.








 حكايت، شثكل قَديمى داستان كو تاه در ايران است است






7. الحمد جامى، نويسندهى كتاب "تفحات الأنس؛؛"




الين فهر ست را مى توان ادامه دام

 حكايت، شكلى از نوشتار است كه حد فاصلِ افسانه (قصه) و داستان قرار دارد.
ويزگگ هاى حكايت را مى توان به شرح زير بر شمرد:


الف) كليّات








 Y. برانگییختن احساس.






 است، موضوع اين كتاب است. از داستان كو تاه تعريفغهن اين متفاوتى ارايه شلده كه كو تاهترين آن به أيـن
صورتت است:
(ابرشى كو تاه از زندكى است كه:

## حكايت شكستن پای شتر

حالٌ باز كَفتند. وى زمام شتر بگرفت و روى به آسمان، كـ قبلنى دعاست،
كر دو گفت:

أين اشتر را درست كن و اگگر درست نخواستیى كرد چـرا دل قـصاب ارا] بـه
گريستن إين كودك، بسوختى؟
'اندر حال، شتر برخاست و راست و درست برفت '.

## كارگًاه شماره هانزلده:

ا. حكايت حه تناورتهايى با قصه و داستان دارد. Y. مو ضوعهاى حكايكتها را نام بير يلد.
 انتخخابِ كنيل و عناصر آن را پيداكنيل و يادداشت نماييل. F ه. مهمترين نشانهى حكايت در جحملهاى آغازين آن چحيست؟

$$
\begin{aligned}
& \text { دست به هستغات [دعا] بر آورد. } \\
& \text { البوألعباس قصاب، عإرف، به آن بر گّششت. } \\
& \text { گَتا: چֶه بودها استچ؟ }
\end{aligned}
$$

هیN








 البر يشمى قد يمى أراستـه شده، فكر میى












ارغوانى رنتِي ماهي قرّل آلا يا پاى بلدرچیينـى راگًاز مىزند.



ا. ط.
Y. Y.

F. F ممه أجزا أى آن با هم هماهنخ

7. كو تاه است.



 هـ هـ (V) نمونه

نو شتهى كُتى دومو پاسان
كردنْبئد
نو يسندهى فرانسوى



 در وزارت أموزش و يرورش داد.
 مثل كسى كه موقعيت واقعى خود رالز دست داده باشد دل گرفته بود؛ چحون



 تيوسبته رنج میبرد، چون احساس میى

كَفت:


 الست. 1
مرد ناميد شد، امـاكفت:
$\therefore \quad \therefore=4$


 مخالفت كند. زن سرانجام با دو دلى كَفت:
 بياورم.
مرد رنگگش را اندكي باخت؛ چون تازه اين مبلغ راكـنا, گَذاشـشته بـود تـا بـه

 بيندازد. |ماگَفت:
ااخيلى خوب. جههارصد فرانكى بهأت مىدهمم. اما سعى كن پيراهن قشنگّى بخرى.
روز جشن نزديك مىشد و خانمه لوازِل ظامراً غمگَين و بيى قرار و نگران بود. اما پيراهنشش آماده بود. شوهرش يك شب به او گفت:
"*تى شده؟ اخحمهايت , اباز كن، اين دو سه روز توى خودت هستى"،

مى خواست غرق در خـوشى بـود، هـايهى رشكـ زن هـا بـود، دل از مـردها
مىربود و در رؤياهانى آنها جا دالشت.

دوستى داشت، زن ثـروتمـندى كـهـ از هـممكلاسان سـابق او بـود، أمـا دلش
 جانگگزايـي مىشد.
يك شب شوهرش با لبخخندى پيروزمندانه به خانه آمدن، پـاكت بـرزگى در
دستشن بود.
گَفت: اابقيّير، أين ملز توست.

رويش نوشته شده بود:
"وزير آموزش و پرورش و بانو افتتخار دارندكه از آقا و خانمر لوازِلِ دعوت كنـند
 زن، بهخلافف انتطار شوهرش كه مى خواست او راذوقززده بيـيند، دعوتنامه ا با نتحقير روى ميز ثرتأب كرد و زير لب گفت:
(ابه چه درد میى خورد؟"
 نمـروىى. اين فـرصت خـوبى انست. بـرأى بـه دست آوردنشى خـون دلهــا خوردم. همه دلِشان مى خواهد بروند. اين دعوتنامه , ادست هر كارمندى نمى دهند؛ انتخأب مىیكنـند. مقامات رسمى همه آن جا جمع مى شیوند. زن با نگاههى حاكى از خشهم، بى صبرانه، گفت:
"بفرماييد من جه لباسى بیوشم؟؟"
مرد فكر آن را نكرده بود، مِنمِنكنان گِت:

پخوب، آن لباسى كه موقع رفتن به تئاتر تن مىكنى. به نظر من كه ظاهر

> خوبى دارد.
 گوشههایى چشهم زن آهسته به سوى گوشههاى دهان روأن بود. مرد با لكنت
سپس دواندوان با جواهر دور شد.
نامشر رامى پر سيدند، سعى مى كردند بد او معرثى شَرِند.

احساس پپروزى كه قلب هر زنى رالاز شير ينى مىى آكند.






مرد جلو او راگرَرفت.



و زن پاسخخ داد:


بردكَتت: است نروم"

زن رو سهر رُز عالى بخرى ى.

بى چجيز باشد.4
اما شوهرش بلند گفت:


زن فريادى از شادى سر داد:
"(رأست مییويىى. به ياداو أو نبودم.)






 دلش نمى آمد آن نها رالز خود جداكند و وس يس بدهد.

جند بار برسيد:
اجواهر ديگرى ندارى


$$
\begin{aligned}
& \text { (بله، بله، البتته، 1، }
\end{aligned}
$$

نـ. تو چملور، نتَاد ك, 50؟!



حوصلفى فكر كردن داشتـد باشن.





زن نامد را نوشت.

با سپرى شدن روزهاى هفتله همهى أميـششان را الز دسـت دإدند. مرد، كه پنج سالى پیيرتر شده بوه، بلمند گفت:
 روز بعد جعبهى گردنبند را برداشتند و به سراغ جواهر غروششى ;غـتنـن كـه

نامش درون جعبه حك شده بود. جواهر فروش دفترهايش را وزتي زد. "امن أين جواهر را نفروختنام خانمم؛ فقط جعبهإش كار من است. أَنها سـيس به تكـتكـ جواهر فروشى هاسر زدندو با حسر ت و انْدوه به دنبال گردنبندى شبـيه همان گَ دنبـندگشتـند. در پاله رويال ' ددر يكـ جواهر فروشي،



 بارانداز، يِكى از درشكههاي قد
 بار يسى بيرون مى آمدند.

 ساءت ده بايل در وزار تخانه باشد



ديگَ بهگردنش نبود!
مرد كه لباسشث را بيرون مى آورد، پرسيد:
"ديگًر جه خبر شده؟"
زن باحالتنى ديوانهوار رو به او كرد:

مرد مبهوت از جا يريد.
"تیى میگى... حطور...؟ غيرممكن است!"

اثترى ازگردنبند نبود.

مرد پرسيد:
"وقتى از مهمانى بيرون آمدى بهگردنت بود؟؟"
آره، توى راهرو كاخ به گر دنم بود.4


أغشنـه میش


 Е

بر بمى خاستِ مامهاي ديگر مى|ندانـتند


$$
\begin{aligned}
& \text { شب، كتاب دستنويسى را پاكنتويس میى } \\
& \text { و اين زندكّى ده سالي بن درازاكششيد. }
\end{aligned}
$$

باتَذشت ده سال، آن ها همهى قرضه دها نرخ ربا، رباى مركب.




 ميانديشيد؛ به آن مجلس همهمانى كه قدم گذاشته بود و آن همه زيبا نشنده بود، أن همه طرف توجه قرار گرفته بود.

 مىتواند آدم را به خوشبختتى برساند يا بدبخت كند! الما يكـ روز تعطيل كه، براى گردش به خيابان شانزهليزْ رفته بود تا خستگّى


 زن و شوهر از جواهر فروش خواهش كر دند كه تا سه روز گردنبند ران نفروشد.


 بقيه رإقرض كند.
همين كار راهممكرد. هزار فرانكـ از يكـ نفر گَرفت، پانصد فرانگـ از نفر ديگر؛

 آيندهاش , ابه خطر انداخت، پاى هر قولنامهأى را امضاكرد، بى آن كه بدانن



 وقتى خانم لوازِل گر دنبند رابرگر دأند، خانم فورِستيه بالحنى سر د بها اوگفت: "حچرا به اين ديرى؟"

 كه خانم لوازِلِ دست به دزدى زده؟ خانم لوازِلِ حالاحضورِوحشتبارِ ندارى راحس میى
 خودگفت: اين كار شدنى است. پيشخدمت خود را بيرون كردند؛ محل سكونت خود را تغيير دادند و اتـاق محقرى اجازهكردند.
حالا طعم كارهاى سخت خانه و بتذار و بردارهاي نفرتاتنگيز آشيزخانه را


خود5رفت
فرانك میى ارزيد.4
كارگاه شـاره شانزذه:

 r.

F

دارند?





قإلب يكك داستان كو تاه بنو سيلد.

-




. آيا همان تأثير را خواهـل دا داشت
-
-

جلو رفت.
اسلام، زان.
زن از اين كه چنين دوستانهطرف خطاب زنى مهر بان و سادهیوش قرارگرفته.
بود، مبهوت شد و چون او را بد جا نياورده بود، منمنكنان گَفت:
(أما... خانم.... سر در نمىى آورم... انتگَار اشتباهى گَرفتهايد.!
(آخير، من ماتيلد لوازِلمّم."
دوستش بلند گَفت:

 همهأش همر به خاطر تو بودها با
"به خاطر من! جطور مگَر؟"


"آرد. خوب؟"
"خوب، من گَمش كردم."
امنظورت چجيست؟ توكه چس آوردى؟"


 خانمر فورستيه خشكتث زده بود بود.


و باحالتى غرورآميز و در عين حال سادهلوحا















از كتاب "اجوامع الحكايات و لوامع الروايات)؛ محمد عوفى نام برد.
11. 11 قصهمهای عاميانه.


شگفت روبهرو مىشوند.

جنبههاى دلاورى و حماسى اين اين قصهها هما هم كم نيست. كتاببهاى (اسمك غيار)، "(دارابنامهى طرطوسىى" و "هزار و يكت شب"، از اين گونهاند.








آنها به دست شى دهيم.

افسانه، سرگذشت وُ مانند آننه؛




## O انواع قصه:

قصشه، انواع و اشكال گو اناگونى دارد كه در اين جا به مهم ترين آن اشاره مىكنبم.
 نظامالملك.




الاولياي عطار نيشابورى.



ثهاب سهروردى نام برد.

北

"ا ز زبان يك ,








## ندارد.




 امـا در داستانن، به جاى قهر مان، شتخصيت


تشيت به تز لزل مىאگايل.

شخصيتها، مطلتق نيستند. نه سِياْاند و نه سفيل، بلكهة آميزه ز م مخلوطى از


رنگك خاكسترى است.

كفتهى هشهورى در اين مورد بر سر زبـانهاست كـه: شــخصيتهانى و آدمها، خاكسترىیاند.
آدمها در جحهان واقعى و در زنلـگى اجتماعى هم همين طورنلد. نه بلِ بلد

ضربـالمثل هاي عاميانه است


نمى شُوند و تكـرين نمىي يابند.

يكى گِند.











نِيست. ماجحرا مىتواند در زمان حال و ويا آينده اتفاوت بينتد.
 بو د، روز

معمورلا" آغاز زماني اين پحنين ندارند. r. راوى (روايت كننده) در وصصهها يكت نثر است و او همان ونصه كو است.


 .







ناظمان ديده مىشود.

## الف) نشانههايى از نوعى داستان كوتاه در متون عرفانى و


حكايت مى آوريم.

## (. كتابكشفالمححوب.

"حكابت ايثار زندگى"

 آن جا مدتى ببودم و پيوسته دوست داشت به ديخرى دادمى....






ميزابن سواد و... خود رفتار مى كند و حر فـ مىزند.

لِك روستايى فرق مى كند.


 منتقل مىشود. اساساً قصه متنى مستقيمگو و داستان، متنى غير مستقيمگو به

شمار مىرود.



## هاستان در ايران









حساب آورد.
تُمام سبكثها و فالبها و انواع ادبي مانند بسيارى از یلديدههاى علمى،

$$
\begin{aligned}
& \text { Fr }
\end{aligned}
$$

"حكابـت زن

$$
\begin{aligned}
& \text { دختّر كفت: } \\
& \text { ــ او خوش خ خنته است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كفت: } \\
& \text { ـ در اين ساعت خفته بودم. ربيع را ديلم دامن كشيله، همى دويله. } \\
& \text { ـ أى خون اجهه مىدوى! } \\
& \text { گفت: }
\end{aligned}
$$









## 


 حكايت آن اشاره مىكنيم.



 [زن][كفت:
ـ الز آن زمان كه محتبت ما در دل تو نتصان گُفتـ.
D. كتاب طمقات صوفيه.
"ححكايت آن دنيا"
ـ حال تو چحید نه است؟



## ب) نشانه هايمى از داستان كوتاه در وواليت لسعلى




## .حكايت ماهي و ماهى"مير؛

مك كمنيم:






$$
\text { نميرد. }{ }^{Y}
$$

سعلى به حز مقامه ها و حكايت هاىیكو تاهكه زبان تركيبى نثر و نظم را در

وى داستانى را در يكك بيت، اينگغونه روايت مىكنلد:

ـ خاموش!اكه زندانبان راغافل يافتم. درِ زندانِ دنِارا شكستم و از آن جا

ث. كتاب وسالهى قشير ية.




نمونهى 'ولـ

## , حكايه نور چراغ شاه"

[گُويند رابعه به روشـنايى چحراغ سلطانى، پيراهن خويشن راكه دريده بود، باز
دوختـ. دل وى بسته شد به روزگار دراز.

بازش ياد آمد سببِ آن. أن جايگاه يِياهن كه دوخته بود، بدريد دلنش گَشاده
[ ${ }^{Y}$
نمونهى موم:

## *اسبيى در علّه شاه،

> [عبدأللَه مبارك، جاييى ممىفت. وقت نماز اندر آمد.

آن ديهي [مزرعهأى] سلطانى بود.
عبداللّه مبارك آن ستور بگذاشت و أندر ملك خويش نگّاشت و قيمتِ آن ستور، بسيار بود. "「
كه اككنون نه ز;ز جنگك درنه هنگام دادرثـــت
فرداككه بر منو تو وزد باد مهُركان
T T




دأستان در كتابـهاو متون تاريخىى

## ،حكايه سبكتعيـن با أهو*


 يكى أسب داشتهم و سخت تيزتكى و دويده بود جنان كه هر صيدكه پيشن مي آمدى باز نرفتى آهويیى ديدم مادّه و بخّهأى با وى. السب را برانگیيختمه و نيیک
 بازگشتم. و روز نزديك نماز شام رسيده بود. چون لختتي براندم، آوازى بـه گوش من آمد. باز نگَريستهم؛ مادر بچچه بود كه بر آثر من مى آمد و غريوى و



چو شل صبح، أو مُرد و بيمار زيست
 جاي داده است.

- ج) داستان در شعر شاعران

 نوشته مى شده است. گايش بها كاملام موزون و موسيقيايى تا تا آن جا با بوده كـه





گِاهان نقل مى كند كه خواندنى است: [نشنيدهاهى كه زير چچنارى كدو بُنى

بر جست و بر دوين بروبر به روز بيست
حرسيد از چحنار كه تو چند روزمایى
گگتا جنار عمر من افزونتر از دويست
گنتا به يست روز من از تو فزون شدم

## فصل دوم

## گامهـاى نوشتن

## 『َامَامَل

$$
\begin{aligned}
& \text { سوزه يابیى }
\end{aligned}
$$

> هى شو د6 پاسـخ داد.
> ! . حرا بايل خحانه ساخت

> F.
> ه. در چند طبقه؛
...V
نياز به سر يناه و مبارزه با سر ما وگرما و امنيت و...، فلسفه و عامل اصلي
 نخخست، زمينى را انتخالب مىى

$$
\begin{aligned}
& \text { تو و فرزندان تو بخشيديمه و من رسولِ آفريدگارم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { پيشُ به قلم بك تاريخ نويس نوشَ } \\
& \text { مشاهده مى شورد. عناصرى مانند: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شگردِ داستان در داستان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به داستان بیداكنند. }
\end{aligned}
$$




گَ*




## ف فكر اوليه، چحتَونه پیلا منيشود؟


الف) مشاهله





"حششمها را بايل شست
جور ديگر بايل ديل")









 رپدخانهها و سيلالبها نباشد.

شو د كه اتاقهاكجا بنا شو ند؟
اتاقِ پذيرايىى كجا قرار گيرد؟

اتاق خو ابـ و سرويس هاى بيجداشتى كـجا باشند؟

نماى بيرونى و ستف و شير وانى پِگُو نه باشلد
از همهd مهم تر مساحت و بناي مفيل، شتن متر مربع باششد?
بعل از اين نوبت به أجراو ساخت مى
كه از چهه مصالـح و ملاتى بايل استفاده كرد
اسكلت ساخختمان، بتون آرمه باشل يا فلزى؟


آجرها به وسيلهى ملانت گُح و خاكُ و يا ملالت ماسه و سيمان روى هم چیده شوند؟
هى بينيد كه بر سش هاى فراوانى در اين زمينه و جود دارد.
داستان نويسى هم از جحهاتى مانند خانهسازى است.
نخستين گام، بیِلاكر دن سوزَه است.
سوزْ بحيست؟
به فكر اوليه و خام كه به ذهن خططور مىكند، يرورش میى يابل و به داستان















 است راز موفق شلدن.

ج) مسافرت
گزارْی بسيار مشهوزى بر سرِ زبانهاست كهـ: "سنفر، مرد را يخته ميكند!"

مى آيل. اساسا" داستان از جايى آغاز مىشود كه تعادل به هم میى


 مى خورد)، زوش (آدابـ و رسوم)؛ بينش و... است امت


 مى نويسد.

 خروبى برأى شكار كردن سوزهمهاست.







 يادداشت مى كتند تا دز فرصت مناسب از آن استفاده نمايند.

هنرمند در طرِل شبانه روزز.

گونهى ديکرى از ششاهله و جود دارد و آن غير هستقيم استا. نويسنله با تماشاي فيلم و يا عكس و اسلايلد، رويدادى را مى بِينل و تـتحت تأثـير قـرار


 سوزه أست. ولى سوزّهيابى، زاهما و فرآيندهاى زيادي دارد. نكتهى بسـيار

 جهانبينى و نگرش نويسنله به بحهان، استوار است.

ا



مى آيل و ناراحت می شـويم






|. فكر اوليه، بر حس بنا شده اسـت.


ويزگى هاى برجستهى فكر اوليه:

مىىتوان موارد زير را نام برد.
ـازه
اين، چششم داشت زياد و دشوارىى است. تازه بودن و و نو بو دن سورٌْ يِكى از دشوارتر ين بحثشهاى داستاننويسى به حساب مـى آيل.
 دارد تكرارى است. آدمها در طول تاريخ داراى دغدغه ها و دلمشغنولى هأى



جر قَهایى نخستين داستان دز ذهن او مدكن الست پلِيلار شود.




هداتّوش دادن به موسيقى











هى
فه فـر كون

ديگرانف، يكى از
فضها ز مـحيط فكر؛ بسيار گسترده است به حدى كه هيتِ مرزى ندارد. مثل
بِك آسمان، بیى انتهاست.
©

 ناگِ
 $\therefore$ :
 هِ كارى نا




## ت تعادل وا بر هم بزنل.



استعـلدادِ بر هم زدن تعادل را داشته باشد.





يعنى حالبِ تعادل و آرامشن.
ولى هنگامىى كه كفته ميشود:








دارد.
آيا سوزْمى نويى و جحرد دارد؟

بِا بايلد دست از نوشتن برداشت
 بالا نثشفته است.
با آز كه سوزهها تكرارى اند، هنوز هم بايلـ نوشت. زيرأ:

Y. Y حكايِت ما، حكايت آن جو انى است كه به شاكر دى لـحافـفدوز رفت.
 گرم شدو ششتريان لحافن، كاهش يافتند، دلز ده شلدو از آن كار، كنارهگرفت. وقتى علت را برس سبدند، كنت:




 برأى نوشتن و جود دارد.

سوزههها، چه وقت به داستان تبـ يل میى شوند؟




برداشت مىكند!







T. مشتّرى ندأرند.

رالز دست مىدهنن.

خواهدكرد. زيرا:

Y. كالVها و پرننگان سيبها راز زخمى مىكنند.


از همين عبازتـ. داستان شكل فى

## ع تابل تَ







 بِيدا نمى كنند.

## سابـليت داستان شلـن داشته باشلـ.

 مىى
 به آن حجم
 آخ آخرين برگُ سنر نامهي باران اين انست
زمــــــــن \#حـــــركين است، $\qquad$



كارى بزند. در غير اينّ صورت ضربه و تأثير خحود رالاز دست مى دهلد.



نوشتهاشن برو2 د آن





 مـخاطب رُ خرو اننده جا باز كند؟
چند سوز٪ْ يادداشت كر دهاِيل؟

داستانى است. سو زهما را بايل شكار كرد.





در نتيجه باز هم بازار و هشترى را الز دست مى دنشن.

تعريف شدهأى دار دكه دانستِ آن، كيفيت متحصول را بالا مك برد.






 ذهن داستاننوسِ را آزار داد (ذهن او را قلقلكك داده)، زهـان بسهرهبردارى سوزه فرا رسيلنه است.

 الست. علت صبر و شكيبايى در مقابل سوزْههاى شكار شده و فاصله گُ فتن از





 اجراكند و بنويسد.
اين روش حتى هس از الحراى متن (نوشتن داستان) نيز قابل بهـ كـارگيرى


نوشته شلدن هم هنوز كامل نيست.
$1 . \mathrm{s}=$
ros

共
= -


 الفـ) علت مادّى


 ب) علت فاعلى
در اين ڤسهمت، همa فرار مىیكيرند.

داستان است).
ج) علت ثايى (نهايى)

 نيز علت غايى به اين شرح|نل: ا. سرگک مى؛
Y. آموزش غير هستقيم؛

س. كشف هستى و بيان هنر مند|نهى آ ن.


(نوع نگاهاه به هستى) نو يسئلده، دخالت دارد.


كارگاه شماره هـفـده:

ا. داستانهايىى راكه در كتالبساهى درسى خوانلدهايد، از نـظر سـوزه برزسي كنيد.



مى اندازد? آن لا بنو يسيل.
 بريد.

به نو شتن سوزهها بير دازيلد.
 بلافاصله پس الز بيدار شدن يادداشت كنيد.

تحرا بايِد سوزهما را يادداشت كرد
. . كدام سوزّهها به داستان تبديل هىشوند؟


بنويسيد و در كلاس بخخوانِد.
r. طرح به معني حثه : كلكك!
طرح به معني گران.


دادى به طرح...].

به معني اصطلاحي "گران، است.

 مى ماند.


 مى
هايكو، شعرهاى كوتاهو و چند هجايى زارابنى است كه در ايران نيز بيروان و
دوستدارانئى يِيداكردهـ است.

$$
\begin{aligned}
& \text {, }
\end{aligned}
$$





ديواز هأثى (خططو ط) إصلى و فرعى ساختمان در نقشه رسم مى دشود.




 نقشه أنحام شود.



 "











 طرح به اين شرح است

 به درگیر










و مرگيٌ پادشاه، مىميرد.)؛




 „داستاننويسان، دروغگ̌ويانِ بُزگگى هستندر).

- نمونهى اول: تانى تَوشى، شاير رُإنى:

> إشبـنمم سپید

بر كرت سيب زمينـى
كهشخكان!
نمونهى دوم از احمد شاملو، شامر ايرانى:
اشب
باكلوى خونين
خواندهست ديرگاه
دريا،
نشسته سرد
يكـ شاخه
در سياهیى جنگگل
به سوى نور

يابند، تكميل شوند و به صورت يكك شعر بلند در آيند.



مى برند.




 نگرش و نگاه نويسنده به جهان و هستى سرجشمه مى گییيرد.








میین.


 خاله مرجان پيحچيد تو صداى



همينه ديگّه خاله مرجان!"

ممدو همانطور كه معلّق بود تو هوا، گَفت: ا(هزار تا. أسمون ثير از سـتارث شنـ


 گرفت، كشان كشان از طويله آورد تو حياط. خاله مرجان در طويله را بـست. همدو دويد تو حياط گَفت: (امرده كه مردها مگَهگوساله كمـ؟؟"
 انداخت تو فرقون، از در حياط رفت بيرون. خاله مرجان از بلههاى سهدرى رفت بالا، لامیا را روشن كرد رفت تو اتاق ته سهدرى. صداى بشكه رِيشخيده بود تو شب.كاو كله|ش رازد تو در طويله، غره كشيد، بعد زد تو ديوار. بعد زت تو

هنظُز نز درو


『 ويزگى های يكك طرح خوبِ داستانى كدامند؟

ماجر امایى آن شـحكـم شـدد.



نباشن.
Y. تصادفیى نباشد.





## داستان نمونه:

## حياط خلوه

خاله مرجان گفت: (اديوونه شده، حيوون بيحاره!

بود. 1
خالد مرجان در طويله را بست. لنگگلنگان رفت بد طرف مرغدانىاى كه زير
تكى درخت خشكيدد تو حياط بود، گفت: ا(جاجاجا! جاجاجابا"،
مـرغها رفـتـند تـو مـرغدانـيى خـالد مـرجـان در مـرغدانـى را بست. مـمدو جشمههايش راباز كرد و بست، از درخت خششكيدمى تو حـياط رفت بالاگگفت: (ابعدش دو ستاره شد.ه






## 


 مى








 علنى زا بازكو مىىكنل و پس از آن معلولي زا نشان میىدهد.




> مىتوان حدس زد.
 پير نگی ساده دارنلد.






 زبان كاوها نـره كتثيد: "جانهه تاريكن جشمـام

نمـى بيـنه
هگَد يه كرم شـبتابو!
بعد از مر حياط بيرون رفت و نايديد شد !

## 



> كركدمايد؟

ماريِّع؟









## 

| . بیرنتكَ باز

در داستان هانكي باز






## ز.



 مححكم بودن أجزاى ساختارى آن بير دازد.







ا. بر هم زدنِ يكنواختى و تر تـب زمانى حوادث؛
Y. Y. تغيير در خط سير داستانى؛


> ٪. هِرهِيز از حدس زدنِ پايان داستان؛ هـ هـ دركير كردن ذهن خوِ انْنده با متن داستان؛:






مخاطبان ياسخخويد.



 داستان را مازييجى نمايبم.








 ناديده گرفت













كارگاه شماره هـجـده:

ا. خلاصهى اينح داستان را

 ز


مـجبر است تابستان , اكار كند...

را بنوـيسيد.
$\qquad$

ا


برا

『انواع آدم داستانى
الف) دستهبندى آدمهاى داستانى براساس عرقعيت زيستى

> 1. انشخاص انسانى





$$
\begin{aligned}
& \text { رانندمى اتوبوس، فرو آشنده و...... } \\
& \text { Y. اششاص جانوري (حيورانى) }
\end{aligned}
$$




r. اشخاص گیاهى


 كشمكش مى شود.
٪. اشخاص بى جان (اشياء)





 انسانها دز جهانن واقنىى هستند.

## ■ چرا میى گوئيم شخص داستان و نه شخصيت؟





 شتخصيت دز روانشناسى به اين شرح است "محجموعهاثى از صنتهايى انسانى كه ثبات و قوام يافتهاند و به آسانى هم
تغيير نمىيابند.)؛

البته شايد اين سادهنرين تعريف از شخصيت باشد، امابا همهى سادگى، دو
مفهوم اساسى در اين تعريف نيغته است:

1. تثبيت صفتها (ثابت بودن صنتها) كه به صورت تدري

مى
Y. تغييرناينذيرى آنى و آسان صفتها

مفهومهاى ديگر اين تعريف آن آن است كه شخصيت هر فر فرد، هر هركز مانند



$$
\begin{aligned}
& \text { تغيـر، شـبت باثـا انــ }
\end{aligned}
$$

## 

1. آدمهاى خؤب متابل شان موزد اذي

هدايت و نموو نهمای بسياز ديـكر,




دربارهى آنها نابخشودني است.






$$
\begin{aligned}
& \text { نز } \\
& \text { رفتارهاثى آدمها سر میز آنند. }
\end{aligned}
$$




 به أشِاء": ثمى گُ يند.
"انسان =ِندانز



صاحشٌ (الدززز - سشاره) حرون مىزند.
 دازد

## ب) دستهابندى آدمهاى داستانى براساس ميزان حضور و نقش

> ا. آدمهاى ايستا.


 بدذات، بدسرشت و ونفى با با مى مى مانند.

## Y. T. آدمهاى يويا

 بدهند. در غير اين صورت، شخخص نيستنه، بلكه (آتيب) هستندي،










 آن خانه را خورده و نمككکير شده است. بنابراين متحول بميشود رُ دست أ


چحنين اتفاقى كم تر مى افتد.

$$
\begin{aligned}
& \text { جادوِك } \\
& \text { بلكه آدمها، خاكمستر }
\end{aligned}
$$

مكانيكى اوست.
r.

 اصطلاحاً شخخص بد مىيكو يند.
 داستانهای امروز آدمها در برخورد باكنش ها و وواكنش ها و رفتار آدمهاى

 خو بو و مبت جا مى
 شدمى آدم بد داستانى به شمار مىرود.

## 


سفيد و به آدمهاى بد داستان، آدم سياه گفته ثى شود.


آيا آن طور كه در فصصهها و افسـانهها مـى بينيم، انسـانها مـطلقاً سـياه
(ديوخو، بِبِب) هسندبٌ







艮


ا. برهيز از مطلقترايیى.



مى شو ند.




 نويسنده بكو شل تا شتخصيت هايى خلق كند كه باكنش داست در ذأت ماجراو بیى رفت داستان اثرگذار باشند.





 "مى رسد كه در مي ماند با او حچه كنلد. بنابراين او را میى


## د) دستهبنلى آدمهاي داستانى از نظر نقش و اهميتِ كاركود.

$$
\begin{aligned}
& \text { I. آدم اصلى } \\
& \text { آدمى كه بار سنگين و اصلى داسستان را بـر دوش مسى آيرد و رفـتارها و }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به هیش مییرَّد، آدم اصلى يا مـحورى استِ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هثبت باشند و يا بد و مننى. يعنى محورى بودن و اصلى بودن آدم دالبـتانى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آدم اصلى، بار منفى را حمل كنـلد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { غالب") هم كفنه مى شو د. } \\
& \text { در داستانهمان مهكن است بـه جـاى يكت آدم اصـلى، دو يـا پحـند آدم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. آدم فرعى }
\end{aligned}
$$

به آدمهايى كه بار اصلى داستان را بر دوشي ندارنلـ و در كنار رويلـادهـا

 (فرعى) به معناى سياهى لشگر نيستند.
آيا در داستانها فقط يِا آدمهاى اصلى حضور دارنل و يا آدمهایى فرعى؟ نوع سومى از آدمهایى داستانى وجود دارندكه آدمهایى اصلى را به آدمهاى

 آدمهای فرعى و ميانجى هستند.





《然》


آن „تيب") میى كُو يند.






 مسافربرى براى زمان كو تاهی، توقف كرده باشيد．در اين منت رانــندگان ر
 باجههاى بليت فروشى، كفتوگو مىكنند．به طرز صحبت كسردن، حـركات دست و سر، شيوهى پيوشش و حتى راه رفتن آنها دقت كردهايـد دو ايسن




 آغشته مى شور 2.




†. بر هيز از شخصيت عروسكى.








 عروسكك، آلت دست نويسنده به شمار مىروند． ．．لر هيز از زياد نمايش دادن آدمهاي داستانى． گامی اگُ يكت كاراكتر در فصل هايى از داستان غايبـ شود و در سـايه
 آن آدم استـ．
 آدم در ميانهى داستان، بسیار－خو شايند و دلچپسب استـ．

7．
 داستان بر دارد．يعنىى كنشى از او سر بزند و يا مانع يكت كنش شود．در غير اين










回 به هر حال تفاوت هاى تيپ و شخصيت به أين شرحاند:

داستان ندأرد و اگگر هم داششته باشلـ، تعداد آن بسيار ابندكَ است.

زيرا مولود ذهن آفريندهى داستاننويس است.


 مـحور، به مراتب بيشتر از داستانهايى است كه در آن تيبپها ايسفاى نـتُس مى مكنند.

## 『 شخصيت پردازی




اين گیزنه حر فـ مىزنند؛



 روشن شده باشد.


 "تيبپ"

 اين آدمها












حادثه و ماجرا رابه دوش او بحگارد


 بی روى





 نو يسنله

را توضـت هى دهد:

به پسر ییکى يکك دانهاثـ رسِلـ.

 مى كنرانيل.
 به مردم ندأر و تنگدست بذل و بسـخشش مسى مىكشيلد و يا در محالس بزم با يكك دسته از دوستان كه انگل او شـده بو دند،
صرفو ميكرد".

 ساخت و يرداختت آدم داستان، نمى يسندنل. حاصل بجهع نظرات اين المت ركه

برأى 2زود






 آشنتَكى خرواهد شد. به هر حال داستاننو سِان به روشي هاى زير، آدمهأى خود راوارد داستان
 l ا معر فی شخصيت از طريق توضيح مستقيه. دز اين زوُش، داستاننويس در آغلز داستأن و يا در بـخشى از داستان آدم





 مولل خودة، عودت كرده بود....1) و يا دز داستان كوتاه پداثّ آكل"، نويسنده، شخخصيت داش آكل زا اين گوزه معرفیى مىكند:














داستان، جان مى گيرند و خودشان ادازهى داستان را بر عبدد مىيگِّرند.

W.|. درونيردازی آدمها




 ذهنى او را بيرون ريخته و به گوش خو انوان اننده مىرساند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ازش پرسيدم: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آهمى كشين رو گفت: }
\end{aligned}
$$

 حرْ
 كند تا يز بِرٍ سـهى عمل داستانى


 Y. Y.








پرَسبد:


- تجه كارش 2اری؟ كفت:
- بهش بگيد مادر هوشنگ باقى هرل ساعت را آورده.


ـ ـــة ساعتش را فروختد؟
گفت:

- جهه جوان نازنينى! خدلا به كس و كارش بـبـششد! از وقتـى كـه پسـرم


 دوستداران داستاننويسى را به هطالعهى آن آها دعوت مى كنمّ.





 خو اننده مىشناسانند.


## چ چهار شگرد اساسى در معرفى آدمهای داستان


 و... حالتها و حركتهاى دست، نوع عراه رفتن.


 كلام يكت نفر راننده با يكت معلم با هم يكى يكى نيستند.

 تزاكت بيش از حد و....


 مى روايت دیى كنمـ.




هتّنر?


## 










نمونهى اول:
 كه اندكى پس از انقلاب و در بيان چگگونگى آن در زندگى كارشندان نوشته
شده، نمونه خوبى از به كارگيرى شيوهى روايت اول شخص الست.
"از خانه كه در آمدم، آفتاب توى كوچچه پهن شده بود. چخـد روزی از خـانه
 به يكى از همكارانمه، سر راه أداره برخوردم:


زوايهى ديد (روايت)





















 جون نوشنه مىشود، روايت مى شود، حتى اگر هيجّج كس آن را نخوانـ، همين



مشكلات به اين شـرح است:

- نزديك كر دن متن داستان به خاطرد.


داستان، ناتوان است.



## كند.






راوى نمى تواند از صنتها و و ويزگى هاى مثبت خود به طوز مسـتثيم


 داستان را تعريف كند.



$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

كَفتم: إدأر، مگُه تو نمىىآى؟
خنديدوتفت:

- أدار د ديتَه بى إاره، أعتصابه.
- برایی چجى؟
- برای همببستگیى.

همبستگى باكى ؟ اعتصاب برأى چى؟
 انداختى. بى خداحافظي رانهش راگرفت و رفت.گَـيج و حـيران ايسـتادم و نگاهشىكردم.من كه جپيزى بهش نگَفتة بودم. حر فـ بدى تزده بودم. ميانهى

 داستانهاى زيادى با أستفاده از اين زاويه روأيت نوشته شده است است، امـا همه آنها به خوبى نتوانستهأند از امكانات اين زاويه روايت استفـاده كنـند. همان گونه كه گفته شد، زأويه روايت اول شخص (من رواىى)؛ بيشتر براى نوشتن خاطره به كار مك،رود.

## 『『 الف. امكانات زاويه روايت اول شخص

-نويسنده مىتواند به آساني از زمان حال به زمان كنششته برود. هاطرات و اطلاعاتى كه از زبان اول شخخص بيان مىشود، طـبيعىتر،
 © نويسنده به آسانى میتواند از زبان آدم داستان، گُشتهى او را اشاره و افشاكند.
 دارد نوشتههاى نو يسندهایى را میى خو انلد، بنابراين آسانتر در داستانى كه (امن

ا. تُقىزاده، صفدر، شكوفايعى داستان كوتاه در دههى نخستين انقلاب، ص

اين زاويه را بر رسى مى كنيم.

■ تكتگوييى درونى
 يك نفر از درونش تخليه شده و و افشا مى شود

 بدون آن كه مخاطبي داشته باشدب؟





 نمونه فرازیى از يكت داستان كو تاه را انقل مي كنيم.
-نمونهى دوم:
داستان كوتاه "خروس" نوشتدي البراهيمر كَلستان .

 بجنباند. در هر حال مالز جايمان جستيمه.




كردن يكى قايق قديمي بود.

 مردى به پيشواز ما آمد، گفت:

- دير اومدين، ماشين رفت.

گفتم: چه جورى رفت؟
گفت: كفتن كه صبح مى آيين. راننده هر چه
رفتنش. گفت لابد تشُريف نمىآرين...

## ها زاويههأى روايت در قالب نمودار

 زاويههايى راكه داستان به وسيلهى آنها روا روايت و بازكو میى شوده؛ به شكـل نمودار ترسيم مىكنيم.


 فكر نكنيد. آيا اين كار امكان داريد




 ذهنى را خلّق كرددهانـا




اينجا بريدهاى از سنگك صبور را با هم مى خوانيم:




 بيس، سى، ده، صدتان، هزارنا



 صابون و كنار مىىره تو پشام








آب مr باز آب استا
آز آن جاكه راو





تككتويى داستان نمى تو انگفت.

## 『 زاويهى آشفتىى ذهن










هى




 نمونهى نخست: داستان كوتاه »بيله، درياحِه، قَو״

بسنده مىكـنيه:




لباستو مىیپشي.

كاج و منتظر مىشى كه بارون بياد؟





 يكى، حاللا هركى، تو خونه ياكنار رودخونه، بغل پونه، پاها بتیى، با بوى بابونه ياكاكوتى پس از خوردن دو سيخ كباب با نون سنگگك با يه كاسه ماست، يه لقمه تو، يه لقمه او...1. A.
نمونهى سوم: داستانكوتاه „اپاترد سومه نوشتهى يارعلى يورمقدم











ويليام فاككن از سلامت روحى و روانى پندانى برخوردار نيست.




 كلماتى راكه با هنجار هاي إجتماعى در تضاد است بر زبان نياورد و به نو نوعى آنها را سانسور رُكو تاهكند.

## 

 زاويهى روايت دوم شخخص است. نويسنله در اين شيوه6 مستقيماً شخص يا




سوى ديُ تحلسل
 زو به رويسم كه آن

 گو


دست آورده است?






صورت آلت دست نويسنده در مى آ يند.


 شخصص (من) دور شُده است. به اين ترتيب كه (او) همان (من) الستت، مـنتها



 فارسي است.







دسشتض راندراز مىىكنه....4.

## 





 فعال، ساخته و جلوه مىدهده.











بيشّ
زاويه، روابِت مىشونـنـ.

ذي



القّهار

مخاطبِ و خو اننلده، كاهشن دهند.

استناده از اين زاويهى



 بخشى از آفرينش داستان بر دوُش ارُ ستِ.




داستانش پنهان كنلد و حوادث را حوادثي طبيعي و باوز بلذير جلوه دهـي. در قالهساى بلند و از جمله در رمان ميتوان از اين زاويه زوايت امتفغاده

## كرد.

پپش









 استاز:
|. Y. دخالت انفعال خو اننده (نويسنده).
r. دور شدن داستان از حثيقتت مانندى و بالزرپي يرى.

## (واويهى


دانايى راوُى حداقّل به دو صورت است.









$$
\sim_{s}
$$






 آي山'
".



به جالل آل احمل مىنو يسل:


 جالال آل احملـ هستيلد كه به اين صدرزت در آتدهايلد".
 همسرش عالِه، مطرح شلده است.
 طى آن، اوضاع زمانه تحليل شده است






IFY-IFF جنتى عطايى، مصطفى، صص.




## 


 در ضمير انسان به شهمار مىروود.













 فارسى برگر دانده شدهاند). Y.










> اعتمازاده.



## 吅 زوايهى يادداشت روزانه

$$
\begin{aligned}
& \text { حتى قشرهايى از بزرگّ }
\end{aligned}
$$













داستاننويسى راه يافته است. برايى نمونهى روشن و وبارز آلن مى توان از داستانلِ "مرا بيبس") هحسن محخملباف نام برد.










 روميزى خريدهام تانور و بوى تو را الاستشمام كنم.







 [مرضيه]
















كردهو رويلأدها و روزهاى غير ضرور را حذن كريده است.











 رويدادهاى روزانه راد در آن بنويسند



 موبهموى رويدادهاست.

 است روزانه يا هفتگگى و يا ماهانه باشد.


كار رفته است.

داستايوسكى بااين زوايهى روايت نوشته شده انـي استى است


 است.
ايرج على آبادى نيز داستان كوتاه (اافليج، را با اين زاويهى روايت نوشته است. به فرازهايى إز اين داستان تو جه كا كنيد: \#شنبه مدرسهى من تعطيل شده است. ينج روز است كه از خانه بيرون نرفتهام.
I. خليلى، محمد و فعله گرى، مصطفى، هميان ستارگان، ج اول، صص IVY-IVA.




$$
\begin{aligned}
& \text { نخست صحنهى روايـت فراخ منظر! }
\end{aligned}
$$





 نتريف مىكرد. 1 (1)




$$
\begin{aligned}
& \text { و بى درنگُ بر مى گردد به شيوهى رو روايت قبلى: }
\end{aligned}
$$




 كنتوگو استفاده مى كندن:
"حالا مش حسين على هِرا همين جا نمى ذاريش مدرس سهب

 جهارم يشّتر نداره.1.)

 روايت بنريسيد.

## 『 زاويهى روايت نمايشى و فراخ منظر


 مى كتند.






مير صادقى در كتاب (اعناصر داستان) مى نويسد:
 مانند آغاز داستانِ „هردى كه نفسش راكشت)، نوشتهى صادق هدايت:







 در اين توصيف، نوعى حالت هميشگى و و استمرار ديله مى شود. اين همان

زاويههاى مهم در روايت داستان




مثال: در تاريكى، دخترك را نمىشناسى. جلوتر مىزوى. خِيُّ است.

مثالم:اورادرتاريكى تشناخت.معلوم نبود كيست.

نامحدود مثال:اورادر تاريكىنشناختجلو ترزفت.اماوبلزشبود.

از اين شيو حيزه وجرجد دارد
ا ـ حوزهى تمفتن.

 نيزِ كُته میش شود.
Y. حوزمى نمايش يا نشان دادن.


 نمايش مم گُته مى شود.
 رُيزَگى ديله مىشود:








تأثيركذار به شمار مىرود.



ج) فايكى كشمكش براي خوانندهى داستان.


 تحليل خوراهد بود.







 - حوزهى دوم: خوانندهى حرفهاى ایى



## د) ريشهشناسى كشمكش

پیدايش كشمكش را به صوزت نمودار زيِر عى توان نشان داد:

روند كشمكش نيز به شكل زير قابل پيگيرى است:


سازگا






r.r. فضاسازع



و ولا" در خواننده؛

نوا اختى.
^. ايـجاد هيجان در خو اننده.


 Y 77 كتاب خود مى نويسد:
"همهى داستان

 انسان بر ضد انسان و انسان بر ضد طبيعت.،














 كر و كور و لال است. بنابراين ويروز جدالى نابُرابر به حساب مى آ يل.

 برایى هنر جويان حوز حیى داستاننويسى و نوقلمان خواهد بو د. دز ايسنجا بـه چنل نمونه از درگيرى آدمى باطبيعت اشارْ كرده، مطالْعهى اين داستان ها و داستانهاى مشابه را به دو ستداران داستان و داستان نويسى بیِشْنهاد میىكنم.

1. 1 "الستهان كرين" در اين داستان، ماجرایى بحهار سر نشين يكت كشتى غـرون شُده را روايت ديكند كه با يكت قايت كو حكت در سالى كه با موجهاى دوبا

ا.كرين، استفان، زورق بى حفاظ.



و...) استغاده میى كنند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. گُتصارى باشد؛ } \\
& \text { Y. Y. رفتارى باشـد } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$





> الْف. منافع أقتصادى؛

ب. مسايل روحى و روانى مانند عشق، دشمنى، كِينه، نفرت ر....؛ ج. نابرابرى در زور و تو انايى•

 دو نفر انسان است، در يلكى از طرفين اين أحساس وجــود دارد كـهـ زور و

 آ ملده روال طبيعى و هنطقى راطى نتخو اهلدكرد. مانند آن كه وهلوانى زورمند

ساحل مىرسند.
تير مرد و دريا



 كرسهما روبهرو باشن با امولج سر سـخت و هركُكا آفرين دريـا نـيز دست بـه

گُرِيان است.
|\%
|+
 آدمى را به نمايش مى كذارد. اه
نوشتهى هر مان ملويل.
(Y)

## 

 صفن آرايى كردهاند و همهى كوششیهاى آدمى در طول تاريخ در راستاى پیيره شلدن بر طبیعت و پلديلههاى طبیعى متمركز شده است، كشمكش آدمى



-


داستان نيّنته است






















; خلاصه آن كه تصادفى صورت گيرد د.



 در سطح اين درگيرى مى گذرد، الختلاف است، اما در در بطن درگيرى، عشق و

علاقةالى مادرانه موج مىزندي




 نمرنههاى داستانى:
ا. داستان كوتاه »داش آكل"





「.
در اين داستان نيز كشاورز ستمديدهى گـيلانى در تـقابل بـا مـحمد ولى


داستان با تعلين

 !



## 『






در زندگى وو رفتارهاى روززمره بهكرات مى شنو يمب كه:






 میشو كه طرو مسقابل (عـنصر سـرنوشت) غــير فيزيكى، غـير شابل لمس و




 ذهنيت زا به عينيت در آورد. برأى روايت آن، تحخيل و تحربه لاز الم است و



 روش ديگرى كه داستاننويس ميتو انلـ در نمايش اين ستيزهى درونى به


 نبديل مىشود.
كشمكش آدمى بادرون را به وسيلهى زاويههاى روايت كوناگون مى توان
نوشت، حتى زاويهى رووايت داناى كا نامحدو د.
 به فازسى برگر دانلده شده است.
 مداخله گر) روايت شلده، ماجراى آرايشکرى است كه با انقلابيون همكارى دارد. سروان كه نقطهى مقابل انقلابيون است، براى كو تاه كردن موى سـر و تراشيلن ريش به آرايشگاه مى آيد. آرايشگر هر بار كه تَيغ تيز را بـهـ كـلوى
 اين كار را انجام دهد. آرايشگر مدتشها با خود كلنجار مـىرود تا به كشـتن





وي يابلا








 زياد اين موقعيت بد را به ارث خو اهن انـل برد.
 مخاطب بشناساند. درگيرى سهرابِ با جبر اجـتماعى (سـرنوشت) دز عــتن داستان جريان دارد. آن چحـه در سـطـح داسـتان مـى گ犬نزد، تـصوير ســيـاى
فقرزدهى زندگى است.

دانستاننويس درگزارْههاى آغازين داستان، محخاطب را به شـنـاخت ايسن
جدال نزديكك مىى



و من بااين كه سيزده سالم بود مى فهميلم و اصالًا هم نه ناراسحت بودمرو نه


اين كشمكشث دز ميان آدمهاى دأى



 از به دنيا آمدن) تعيسن شده و هيحَكس حتى خخدايان (خدايان يونانى) فـادر نِيسند آن راعوض



 سر رسيله أست و سرنوشت جمعى و اجتماعى جاى سـرنوشت شـتخصى را گر فته، داستان نويسان مىكوشند، آدم هاي داستان را با هجبر آجتماعى" درگير كنند. اين داستان نويسان سرنوشت به معناي سنتى را تا حلود بسيار زيادى مردود مىشدارنل و آن را (سرنوشت و اعتقاد به آن را) نتيجه رو ابط و شرايط اجتتماعى مىدانند. در اين داستانها، سعى بـر آن است تـا آدمههـا بـر جـبـر
 برابر ناملايمات مو انع در خو انندكان و مخاطبان تقويت شود.
 مىدههل كه در يكت قفس زندانى است. رفتار به ظاهر خخوب صا ملدت زمان طو لانى زنلانى بودن، امر را بر پرنلده مشتبه ميسازد كه |پقسمت|| او از زندگى همين بوده و راه ديKرى ووجود ندارد. اما با ديلدار و گفتارىیکه با


iva 2

جلا به نما يش كُّاشته است است

 كنین Sان آداب مسلمانى





افرادى درگير است.

｜．سغر به شهر سليمان






 می گڭذارد．اما يرندكان كه موضو
باخود مى برند.
「Y．


（ ）
》 》
















 مى شور د．
 افراد باروابط اجتماعى بوده و خواهيم بريم بود．

《"










مى خورد، (فرددِت، اششخاص و مبارزهى اشخاصـ است.

گروه انسانى و جامعه قرار مى گيرد.






فارسى، داستان كو تاهٍ „تجهيز ملت، را مى توان نام برد.

جنیى) دو جامعه رارو در روى هـ هم قرار میىدهد. ماجرا از اين قرار است:
 استفاده كنند.

## 『 ويزتى هاى يكك كشمكش خوب داستانى



 نظمها نباششد، حركت رو حادثها



چֶه ویِگیى هايى داشته باشد?
پاسخهاى به اين پرسش به اين شرحاند:

حركتِ منتهى به درگيرى به اين شكل باشـد:






كطمه مىزند.
Y. Yششمكشى خوب و موفق است كه ايستا نباشد و حالت راكد و ساكت

شبُريدز







 آب تكان نخورد. نويسنده دز اين داستان نشان مى دهد كه دو گروه بزرگك رو در روىى هم
 نيرو هالى نظامي اند.





 بردارندهى اين نوع كشمكش اسر است.

 الجتماعى را به روشنى نمايش دادها



يعنى وزن
باشش) كه بنوان آن زا خاتمه داد.
زير سؤالن خواهد زفـت.

诺




((د.يوار))؛ چابپ شلده استت.






 نشود، بلكه سلسلهاى از حر ادنث را به دنبال داشتّه باشلـ.

 فرزندش درگگرى دارد. علت دركيرى، رفتن فوزنلـ به سربازى است. مادر هم

 حتى اگر از اين متر رات متنفر باشلد، از فرزنلد خود بىزلار نيست.

زيرا هيَّع دشمنى و خصر هتى با هم ندارند.
ه. در يكك كشمكش خو بـ و منطقى باين دو طرون دعو ا، هم زور باشند.






ماند.
ฯ.كشمكش مو فق و خوب، كشمكشى است كه حل شدنى باشد.

تَّم ششم

可


 شنيلد، استناده نمايمّ.

الف) تعريف


شرح است:




 به نمودار زير تو جه كنيد:

طرف اول طرف دوم

شنوندهى اوّل
E كويندهى اوّل

گويندهى بالقوّه

كارگاه شماره بيست و يك.
 كشمكش رادر آن پیداكتنيد.




 داستان شكل بيرونى پيدا میى كند؟
ب) سرانجام اين كشمكش و و جدال چیه
 را را نشان دهيد.
 معرفى مى كند؟ توضيَح دهيد.

ب) تبيّن



任



خسته كننلنه است.





گوشه گيرى شَخص مى شود.



> دأستان ميشود.
 داستانِ موفقى بِافريند?

بازی (پِانتو ميم) حر ون بزند.

 است.

تعريف انسسان مىگو يند:
„انسان، حيوان ناطتى است."
 زدن است.

مر تبهى كفتز, و حرون زدن را نشان مى دهلد:
ـ شخصيـت انسـان، زير زبانش پنهان است

ـ ستخن، آينهى مرد ستخنگو ست.

- هرد زیر سـخن پنهان مى شود.
- حرحو


> حر فنهاى بِحته و بزركُ بز بند.
 دماوند!....)
خـانو ادهى عـروس مستعجب شــدنل و عــلت را پـرسيلند. دامـاد گُفت: (اخخواستم حرونهاى خام وكو حكك نزنم!!"

$\therefore \rightarrow$ داس
سازد


با با

بخن اهند در گ-

مكالمه مىىكنشد.
©

 اصطلاحهاى ويزّىي خود را دارند.


 عربى را به ياد مى آَورم كه هى



پيرانه سر بزنلن.

به ويثّه در داستانهایى حوز كند تا سخنانى از زبان شـخصست كو دكت و نو جوان صادركند تا با سن و تجربه


## ه اري دها



 ه. مشخخص ساختن زمـان در داستان. و.كم كردن سنگيني روابيت (توصيف) و و افزايش صحنن.

 9. 1. و. 1 .




## يكک گَفتوَّو بايد داواى چه ويزگَى ها يیى باشد؟

1. 1




 بر حر حرفى آدمهاى داستان تعمدى داثته باشدي - ־. طبيعى باشد آري



q. نشّان دهندهى محيط و مكان زندتى گَوينده باشد




## ه روش هایی



 ديالوگكهاى اشخاص را پيش از اجرا






نمىتوان انكار كرد.


 شما اين عنصر مداخله گر كيست؟
وجود و حضور داستاننويس در ساختِ متن، سـبـب مـى
 تأثير بِّيرد.

كو دكانه و نو جو انانه باگفتوگو ها هايى روبهرو مى شويم كه بز رگسالانه وگالمى
عالمانه و فيلسو فانه است
اين امر از حتيفت مانندى و باور رينير يى داستان مى كاهد.



 ไ. لنان دهندهى ميزان سواد توينده باشد

 از نحو جمله استفاده مى كندا
نويسنده مى تواند باكمكي گفتوگو
طور غير مستفيم به خو انننده نشان بد بدهد
Y •Y نشان دهندهى شغل توينده باشد

كشاورز و دو كارگر و.... گش دادهايل؟
 فرفهايى با يك ديگر دارد؟ معمولاً نوع حرفه و شغل و كار كردن با با ابـرار كـارهاى مـار مـختلف، نــوع


 كلام نيز با يك ديگر تفاوت دارند. مثلاً يكت نفر از قوم كُرد حتى اگَ ورَ زبان


 كَف





نحو زبان را مـجاز مىيدانند.

## له نمونه ها







## ا.

داستاننو يس براى ايیحاد كشش و تعليت، متن داستان زا با ديالوگك (رُ گامى
با مونولوگك، خودذكويى) آغاز مىكند.
 ـ شعيرخان حالا راستى بر میگردىن
آه


『ه راههاى تَفت وتَونويسى كدامند؟

| . خواندن متن هاى نمايشى




> Y Y تمانشاى فيلممها و نمايشىها

اجراثى گُترگُ آشنا مىشود.



به طور طبيعي و زنلهه فرايند كُنتوكو را بيند ايدن امر به مصدأق رشنيلن كى بود ماننل ديلنه، مهُّارت نـويسنلـه را در

 شنيدارى.
 اجحتماعى، شغلى، فر هنتى، جنسىى و... دو آن شركت دارنل. از قيبل مهماني هأى خانوادتى، قهوهخانهاهاى سنتي بازاز های هفتتكى و.... هنرجحو وُ داستاننويس جحوان بايل بكـوشد تا از اين ابزالرها و عناصر در فهم

 آخاز خحوانش متن با آن همراه شود و به قول معرو ون در ابتدالى كار، به دل
ماجر! بر تابس گردد.

تَلفيقي لز

Y Fتمفتوتَو در ميانهى متن

## 

 '


اين شيوه بسنلـه مىیكنــم":

## د) سيلحسين ميركاظمى و داستان 》 آلامان"






 - خوش آمدى دمان! خْوبى، سالمُي؛

ـ غنيمـت پيختى خان !
ـ اللّه اكبر امسال زراعت بركت دارد؛

دستش فشرد و تلخىىگزنلداى به جانش نشست.

- میدانى كه سه سال است، زن و لايتى زينـم را بیى وكارد.

ـ تحو اسم نبود دمان! زمين به او و فاكرده است
ـ دو سال است كه ضرر ديلده.
ـ امسال

- زراعت جو وگُندمش ضايع بود.
- زراعت رينبه؛

شعير خان بريُ, ددد. برگر ددو و تسليمِ شود.
ـ شائِل، كى بلثُ مىكرد كه شعيرخان اكبر ميرزا را بلهد و برنكر دد؟ها،

كى باور هیى كـد


ب) شمس آل احممل و دانستان »دست سبكُ؛، دست سنگين"









مـحترم. خدارححتش كنه روزه هم بود." ج) كاظم سادات اشكورى و داسثان "طنين (عله "احسسن گفت: اكه همه حاضر باشن من نمى ذارم.
 وقتى قَار شده هر ده مرزى داشته باشه وظيفهى ماست كه اون مرز و حغظ

 مىنمايل.

حرفِ ها











نسستند. اهمییت چندانى ندارند.




(إستاد به دل نگیرى، داشتيم شوخى مى كرديم."

مىزند زير خنده و مى گويد:

 - (إى والللّه استاد!)
( (بيا پیمانو بناريم سر كار،، مو افقى!") -- (ا"حرف ندارهنا")" حالا به شكل ديگرى از اين صسنهى گفتوگو اشاره ميكنبي:

## هـ) منير و ورائى يور و داستان »شب بلنده


 را با خود مى برد. شب از نيمه كذشته بود د. هريم در جاى

ـ مادر! در و بيند.


- مىزندش مادر! عمو ابراهيم مىز مندش!

- فردا صبح مى آد بازى؟ مى آد درياب؟


- مى ميره مادرو، به خدا ميميره.

مىزد.
- بحجه ترسيده.

ـ تمام درازو بستهم، بازم صداش نمى نـارهاره.





 نيز يا دزونى اند يا بيرونى.

$$
\begin{aligned}
& \text { I amb serenteen fears old . من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اصشا الين طور نيسـت، }
\end{aligned}
$$

نظر داشته باشند．

$$
\begin{aligned}
& \text { بنويسند كه: } \\
& \text { 1. اطلالعرسانى كنند. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه. متن را از روايت محض و دخخالت مستفيم نويسنده نجات دهند. }
\end{aligned}
$$

> - "نه به دل نمى گيرم"
> مىى⿰冫⿰亻⿱丶⿻工二 زير خنده و میى

> -
> - "بيا پپمانو بذاريم سر كار. هو افقىى"
> - "بله مو افقتم"

$$
\begin{aligned}
& \text { "حرثن ندارهـ" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كرده است. }
\end{aligned}
$$

شخصى برخورد كردهايد：

> ـ حالت چطور است؟ How are you
> - حالم خوب است. I am very well
> - اسمت حبست
> My name is Jak. اسمم جك است
> - How old are you جند سال دارى؟

199 :
19^1 آبوزش داستاننويسىـ
■ زبان گَفتار، زبان گَفتوگَو









نظم نحوى (دستورى) آن زا بر هم زد
„إمروز من يكك داستان كو تاه خواندمٍ".


 "(من، امروز يكك داستان كوتاه خخواندم"

 مى توانساخت و به كار برد. مثلاً:
 خود به ونجو






كميل (Cample) ناميده مى شود.




الل ـ ساختار ادايى و آوايى

وازه

ب - ساختار معنايى و منهومى Eمايعى بىرنگگ و مايه زندگى كه از دو عنصر اكسيزن و هيلدروزن ساخته مىشود.

ما از زبان در ساخت جمله استفاده مىكنيم. مثلاً مى گوييم: (امن امـروز يك داستان كوتاه خواندمر).
 ديخرى ساخت صرفى.
Y.
سانختمان ظاهرى زبان
سانختمان حقوَقى زبان
زبان دز ترجمهd

rer rer


زبالن زورايت سالم


زبان زرايت سـالم

زبان آدمها شـكسنه


زبان زوايت گكثتارى

زبان آدمها گمتازیى

زبان روايت گفتارى

زبان آدمها شـكسنه

زبان روايت شكسته

زبان آدمها شكسته

■
「 「 آموزش داستاننويسى

در اين شماره بايد نمونههاى شكل زلان را رادر داستاننويسى ذكر كنيم.
نمونهى اول:


 ننوشت و نبضم راهم گرفت، به خاطر تب


 شكل هاى الحن زبان در داستأن




هستم.
از ازين بهبعد پاى تابه بو دادن تخمه به شوق كى قه قاه بزنيهم تا تخمدها دهان بشكفد از خندهمان،.(ص (QY)

نمونه:
( ${ }^{\circ}$ 。


بالاخره لازم أست. من وصع تو را مىدانمه.
با چه زبانى راضیىاش كنيهم؟...")
همان طور كه حرف مىزنند، نوشته است.
 ولى زبان و لحن آدم داستان شكستـة أست.

جلد دوم.
اضروشنده كمر بندها را روى پيشخوان ريخته بود.
"ااين يكى چطوره آقا؟ أينو مییسندين؟"


(صفحهى (IFr)

- •. در أين حالت هم زبان روايت هو هم زبان آدم داستانى، گَفتارى است.

نمونه:

״اآرمينه لقمـهاش را قوت دان:
(1) اتاقمان را همم جمع و جون كرديهم.

ارببين آخرش گیير افتاد. شكمشى آخر جونشو به باد داد. خدا پدر سلطونعلى




 به آن \#زبان شكسته عاميانها) مىگّويند. مانند عبارت پايين: "لامه افتاد. عروسكـ رازير بغلش زده بود. برم تو خيابوناى بالاى شمر. اونجا بههتر مىتونمه برفوشمشي! در اين شكل از; كاربرد زبان نزد مردم عادى كوچهو و بازار، ساخته هاي جديدى به كار گرفته مىششود. به عنوان مـنال فعل مركب "بفوششمشن " بـه صـورت "برفوشمش " ادا مىشود و نويسنده براى نشان دادن شخصيت و فضاسازى، آن فعل را همان گَونه عاميانه مىنويسد. ها هـ در اين حالت ههم روايت داستان به زبان سـالم است و هـمم زبـان آدم داستان.

 سهرابش آمده. خيلى گرفته بود، پدر" بعد يك باره چششمهايش را تنگ كرد و پرسيد: „تو باورت مىشود آيدا خودش را آتش زده باشد؟؟

 زبان آدم داستان، تفتارى است.

:
„كج' بردينش؟"
"اپيدأش كردم ايناهاش." (صفخهى TY)

## كارگًاه شمماره بيستت و دو:

 نويسى كنيلد.





خود را بنو يسيلد
س. كارتان را ارزيابي كنيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { و مثل هميشه تأييد خواهرش را خوانست } \\
& \text { \#ت آَرمينه؟؟" } \\
& \text { آرمن، قسيمت شل و سفت نيمرو راسوأكرد. } \\
& \text { "جمعو جون نه، جمع و جور، خنگّ") } \\
& \text { نگّاهش أفتاد به من و بقيهى حرفشى را خورد }
\end{aligned}
$$

در متن بالا بااين كه زبان نشكسته و سالمم أست، امـا همم در روايت اصلم ور وهم
 جارى هـىشود، نوشته شده است. - چ. در إين حالتا زبان روايت نويسنده، گَفتارى ولى زبـان آدم داسـتان شكستة اسست.

نمونه:
داستان مصيبت كبكـهان، الحمد محمود. از كتاب زايرى زيرباران. (صفحهى ( 0
 نمىي آد.
مرد، دراز بود و أستخواني و خميده با پوستى آفتاب سوخته و نگاهى هــم
چون نگاه أسب كبود، نجيب و بردبار. مردگفت:
"ابى جهتگگربه و بتجه هاشو در به در و اسير كرديهم."
 شكسته انست.

نمونه:
داستان گَلهاى نرگس آبى، طاهر ه رياستى از كتاب داستان هاى مـحبوب من، جلددوم.
月أز توى سوراخ لحافمر فقط يه حششمشو مىديدم. بعد لحافو از روم كشيد. از جا بلند شدم و نشستّم و چشمامو ماليدم و به گّلهاي نركّس آبي كه روى ديوار رديف اليستاده بودن نُّاه كردم وگّفتم:






 همان حادثه وگر



در تعرينى كه از بِّنل



مىشود.










## 『


 تبـدار كه منـجر به بيجو دى يا مركَ او بشو د.1)


A time when something very dangerous.
رُكاربردهایى كوناگون آن را بر مى شمارد. مانند:
Political crisis (بحران سياسىی)

Ecomomic crisis (بحران اقتصادی)


 زويارو در داستان، براى آخرين بار با هم دو بهرو شونل. اين رويارويى سبـ





وضعيت و موفعيت كسى را بهتر يا بدتر سازد.

 تنش و كشمكش به وجود مى آيل. دانستان از جايى آغاز مـى شود كـه بك




وصنتكرد0:?")

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$





مقدلمهى بحران:







 آهنگك خراشيدها نه از مردانگى به دور است... او خهارده سال دارد و من پههل سالم است...

همانُكونه كه در يك


 بعضى از آموزگازان داستان، گُ



 مى آيد.



## موقعيت روايى اول:

"اههمهى اهل شيراز مى دانستند كه داش آ آل
را با تير هى زدند.،
هرويداد اول:


 شاگرد قهو هجى زُ گفت:


- رويداد دوم:


با قورى به زمين غلتيد و هندين فنجان رو را شكـيت. بعد كاكارستم بلند شد با

مى گرفت.
آكل، به شُرح زيراندي:
رفتار دور:

پيدا شدن خواستگار براى مرجان.

 رفته رفته از ذهن داش آ كل پا کك كند.

## رفتار نزديك:

كشته شدن داش آكل

 ابراز عشت داش Tاكل به مرجان نداشت. در غير اين صوريت، عشي داستاني

اشاره دارد.





كشش و تعليّق استفاده كنلن.

 حسابِ شده بگكازد تا ساختمانش سالم و سرزاست و استوار بالا برُد

به ياد يكى از سخن هاى حكمتآميز در اين مورد مىى افتّمكه میى
 شروع داستان يكى از نكتههایى تكنيكى است كه تـو بجه بـه آن نشــانهى ههارت و استادى داستاننو يس به شُملار مى آيلـ.


## 『 آغاز داستان









 داشتهاند، الما در مورد شروع و نتطهى آغاز متن يكك داستان قابل استتفاده است.










 استفاده مككند.

آغاز مى
أنمونهمايى از آن ما بسنلـه مىیشود.
علوى دينه مى شـود:



† 「. توصيف ظاهرى شخصيت



 جورابش را مى پوشانل...「. توصيف عملكرد شخصيت

گرفت:

 كه هميشه كنج اتأقش كنار كوزه آب جا داشت وضو هى
 كرد0 استت:




## 

-الف: شيوههاى سنتى و قديمى

 مىكند.

1. داستان بشكهى سحر آميز (برناردمالامد) اينگونه آغاز مى شود:

 يشيو اه زندگى مىكر داهـ. Y. داستان خورشيد خانم (محمود اعتمادزاده، بها آذين) هم شروعى قصه مانند دارد:
 هوس كرد به جاى گُردش تو هفت آسمان يك بار هم به بهار و بار بار زمين سر
 ٪. توماس مان، داستان نويس بر آوازهى آلمان، داستان »"تصادف قطار، را اين تونه شروع مىكند:
 مى خواهيد برایتان چيزى تعريف مىكنم. يك بار بار دو سال پيش، ناظر يك تصادف قطار بودم....).



 بوفكور را ابن گونه شروع مى كندا


- نمونهى دوم:
- (رپيف! ببين بوى پشكل हैوسفند رو ميدد.)


شهر برگشتشه است.
- امخاله كلثوم! چرا دختر حاج رحيماز كنار هر كى رد مـششه جلوى دماغشتو
- (اممى خواهد از بوى گَند خودش خبردار نشه....) Y. Y تعليق



 سرانجام چه مى شود، شايلد بتواند از سرانجام كار، آغاز و قسمتها






نيمايوشيج نيزِ داستان نمادين "غول و ز زنش و ارابهاش" البا با همين شيوه


ديوارهاى خاكى مىىگشت....).

غريب در داستان »خرابه و سياه> از اين شكَرد بهره برده است است


آن و قت اولى فرياد زد.....)



ديد. فهميد كه موقع رفتن است.).

ه. آمادهكردن ذهن خواننله در سطر اول داستان. »قصهى عينكم« رسول هرويزى در اين مورد نمونهى خوني اينى است

 خانهى حافظهام باقى است....) 4.

گاهى داستانها با


مانندى بيشترى دارند.

- نمونهى اول:

دست سبكّ، دست سنگيّن، (شمس آل احمد)
„-اين بارجه كار كجاست مادر؟
 صندوق هفت لا پيچچيده بود. خدابيامرز، اين آخـرى ها آورد مـريمه بـرايش
| ا . شُوع داستان با توصيف ظاهرى شخصصيت.
داستان „تشر يفاتت ) نو شتهى پرويز حضرتى

كه لباس سفيد پوشيده بود و بر روى دستهايش تأرنج، خونروش نتغـــتـه

† †ا شروع داستان با يك تكيه كلام عاميانه و ضرنبالمثل
-

 شد، براي امتحان ششم ابتدايى بود. تا أن موقع نه دوربينـى از هـن عكس گرفته بود و نه خودم به فكر أفتاده بودم كه ببيـنهم قيافهام توى عكس جپه

> جورى است.4.
|
نمونه:
داستا هاداش اكي نو شتهُ صطدو هدايت.
"اهمهى اهل شيراز مى دانستندكه داش آكل وكاكارستهم سايهى يكـ ديكر را
با تير میىزدند...")

$$
\begin{aligned}
& \text { بتَذارند، إندك بودند. } \\
& \text { هاه پـيشن، در اواخـر سـنـهى }
\end{aligned}
$$

人. أستفاده از اساطير

امسيحح متولد شد. بايد دعا بخوانمه. نذر و نياز كنمه. نماز بخووانمه. براى مسيح
شمعهاى تدّى روشن مىكنمه. در همـهى مسـجدها و كليساها شمع روشن

9. استفاده از پيشگزازه هأى توراتى
آنمدنى ُُ دينى ياكْنتار بز ركان استفاده مى شود.
مانند داستان لآولز ذير بارانه از حسين آَشَ پو
ب!به صحراشدم

عشق باريده بود و زمين تر شده
چنـن كد پاى به برف فرو شود.
به عشق فرو مىشد
شتذكرةاللاولياه
و سییس متن داسـتان با يكـ گفتوگوى كوتاه و نمايشى شروع مىشود:
"اباز باران....)

- "تو باران رادوست دارى؟؟"

ه ا. استفاده از تاريخ و زوز مشخص بواى حقيقت ماننلى و كشش داستان
نمونهى اوّل:

 روز وسط تابستان را داششت.گلها غرق شكوفه و علفـها سبز و خرم بودنل. نزديكى هاى ساعت ده، مردم روستا رفتّ رفته در ميدان ميان اداره پست و

نمونهى دوم:







$$
\begin{aligned}
& \text { آغاز } \\
& \text { مقلدمه }
\end{aligned}
$$











ضربالمثل نشان داده شده است.
Oكار راكهك كرد، آن كه تمامكرده.




 آل احمد است.






## كاركاه شثمارهى بيست و جهار

الف) كتاب ادبيات فارسى خـود راورق بـرنيلد و داستـانهاى آن را
 كنيد:



 حتماً قيد نماييد.

 باور كرد. زيرا داستان؛ مسير يكك مسابقهى دو نيست كه خطط هايانى دالمــته


(V) 1 1 - نمونهى اول:仿


آنهها تازه شروع شده انست."؛







پايان میرسد.
Y. غافل گیيرى و يايانبنلى غير منتظرانه




كه خو اننلده شگفت زده و غافل كير ميشود.






 دلخخواه ادامه داشته باشلد.

داد:

## هداستان با فضنايى خوش آغفاز مى شود:


 و خرم بو دند. نز ديكى هایى ساعت ده، مردم رو ستا رفته رفته در ميدان ميان

كه قرعه كشى دو روز طول مىیششِد....)

فضاي هاياني داستان اين گونه أست:







 "شردای آن روز







## نمونهى اول:

داستان "

 صنرا خانمر حالش جا بياد. بندهى خدا خيلى مر يضه. دستهائش رأ به همم ماليد و خنـديد:
بايد خوب خوب بشه، مگّه نه أوس تقى خان

> وو البريشما...

خذا سايهى شمارو از سر هاكم نكنه
حاج غلام رو به شاگَردش كرد:
"ابحچه اون قاليحچه رو جمیع كن!
نمونهى دوم:

"اعصر آقاى مؤدب ديرتر از همـه وازرتخخانه را ترك مىكيند و صيح روز بعد













گذاشتهام. همهش به خاطر تو بود.
-

- إِادت مى آيد آن گر ;زير گردنم كنم؟!


- "ثو كه پس آوردى"،
- ال



زن جوابس داد: بله. تو آن وقت متو جه نشدى. آخر مو نميزد. خانم فورسنيه گفت:
rrı
لكىلکها از أسمان كذششت ودر افق فرٌ نشستـ.
Y.ادامه هیِاكر













حرف با حسين داشت.،

"هر قدر كه كلاهم, را بردارند. پرونده فلاني ,ا نديدى؟؟



خوربى اين گو نه پايانبنلنى در اين است كه:
الف. دخاليت نويسنده را به همراه ندارد و نتيجهة گيرى مسـتقيم صـورت نمىیگر د.
 ج. در بارهایى از داستانههاى اين تحنينى (از جمله داستان بالڭ)، با آخرين

$$
\begin{aligned}
& \text { جملaها تاز، تعليتِ و تفكر شرو ع مي شو د. } \\
& \text { ه. توصيف و تصوير طييعى }
\end{aligned}
$$

بعضى از داستاننوِسان، متن را با يكك صتنهى توصيفى و يا تصويرى بـ



نمونهى اول:
الطفى فرياد مىزند:

مردهاغمگين از جاكنده مىشوند وبهطرف در راه مىافتند. اززيرگيوههاي


شاخههاى درختان بيشهي بىبى تاجماه شيون میكند.؛
فرياد باد در متن بالا و درختان بيشهى بىى دى تاجماه يك توصيف ساده و

## ■ اصمَّارى داستان




و در پاسِخ، كِنته مى شـرد: اسمم.








 برخلاف معنى و مفهو م واقعى نامشان، رفتار مىكيكنـد
 سخت مشت و خسيس باشند؟ و مثال هأى فراوانى از اين دست كه هطلب است كه پارهاى از نامها و اشخخاص مانند ناهم


 براى آن انتخاب كند. بيشتر نامها



## كارگاه شمارهى بيست و یدع:



 دارند؟ مشالى ذكر كنيد.
 بادداشت كنيد.

خلوت الز كدام نوع است؟ نان نام بريريد.










داستان وجود دارند.


اينجا است" (اصغر عبدالللهى) نام برد.





....g

## "| أ شمارى از عنوانهماى طو لانى به اين شرح است:

متبرك باد خليفه بودن انسان بر زمين، متبرك بان باد (سيمين دانشان
 ليلاكه زيبا بود (ابوتراب خسروى) و....

برخلاف مضمون و درونمايه داستان، انتخاب مى كند. اين اتفاق بيش تر ر ر
مورد داستانهاى طنز صدق ميك مندا






حساب ممى آبد!



 دستهبندى كردمام و و نمو نهامايى از آن آن رانشان دان دادهامام


 كريستف (رومن رولان) و و... .










ه ه هرهاحت









الز رو به رو و ياكنار ديوار نگاه مى كنيد، ديواز براف؛ وصافـ ديدء شُود.
از بادداشت بردارى، طرحريزى و انتخاب پـيرنگك، داسـتان بـبانن رُ زوابت
 عبارتند از:
1.

بيان يكت تصوير ساكن و بى حركت از فضاى دامثان را تو صيف مىنامند.




 داستان به ترتيب زير مى توان ان بر شمرد:

ا. الن و و تازه باشد.

Y.
F.

ها طرح داستان رالو ندهد
ج. تا جايى كه مى توان، تكرارى نباشد

## كارگاه شمارهى يـستت و شش:

الف) فهر ستى از داستانها تهيه كنيد كه نامشان يك كان كلمه باشثد.




 براى آن مناسب بود؟ بنويسيد.

 انتخاب كنيد. كارتان را باكار نويسندهُ داستانها مقايسه كنيل.


هى كوينـ.





به الين مثالِ نتَاه كنيل:




 تير مىىكرد. براى همين هميشن يكـ بسته خلال دندان اين يكك توصيف يكك تجا و يكت بند و نفس گِير است.


 به شكل زير مىنويسند:


ياكمتر مىنويسلد و دو باره اطلاعاتى از او به خو اننده میىدهلـ "شهل سال داشت و از زنلڭگى سير بود."




 بودند....|1


 عكس بـ نظر مى رسل.




 ترصيف به عنو ان يكى از ابزازهاى پيرداخت داستانى، به دو دسته تقسيم میشود:

توصيف عينىى
توصيفت غينى آن است كه داسـتاننو يس، حـالتهها، تأثـُرات روحـى و بينش ها و دريافتهای خود را در بيان يكا واقعه يا حالت دخالنت ندهل و
 باشلد. اگر كسى بنويسلد:

 توصينى عينى به دست داده است. اما اگُر بنويسيل:

الى







 جهت تشويب حـوز



با ذكر هثال داستانى برإى هر يكك از ابزارها، موضوع به ذهن نزديكتر و آشناتر مى شود.

## - نمونهى اوّل توصيف

 وزنش زياد بوده.

مدير اطلاعات جديدى به خو اننده منتقل مى كند:







بايان متن، همراه خو اننده است و و در ياد میى ماند.
『 ابزارهایى پر داخت
در گفتار پشش نوشتم كه:


صحنه
نقطهى مقابل توصيف، صحنه است. اگر توصيف ارايهى تصوير ساكن از رويداد و كنش هاى آدم داستانى است، صحنه، ارايهى يكت تصوير متحرّ كي

 لـلحظهر




## 『 آ آيا توصيف در داستان، عيب است؟


 يكى از ابزا كه كاهى به نويسنده كمكك مى كند تا فضانساز







عنصر اساسى شخصيت تبر دازى و فضاسازیى را ندارد.






## „براى چشمهها بنويسيد نه برای گوشهاهـ.

اصطلاح، صحننه و لحظظهر دازی از وازگان كاربردى در ادبيات نمايشى و
نــمايشنامهنويسى و فــيلمنامهنويسا











Y. شنأسايى قاتل يا قاتلان؛
†. آيا فاتل يا فآتلان دستگير مىششوند؟




 اين موضوع را با يكك نمو دار بهتر هى توان نشان داد.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. علت مرگك }
\end{aligned}
$$

『
 فرانسه، تو جه كنيد:





اين بند تو جه كنيد.

گشود...)؛،









شده، ندارد.

 "
 ملت (7 سال) را بر شماريم و نشان دهيم يا حتى توصيف و ور روايت كنيم.

الف: تلخيص در زمان
در اين نوع تلخيص فقط زمان، فشرده و متَاكمّ مىشرد.
ب: تلخيص در كنش داستانى

نمونه: فريبا و فیى در همان داستان، پس از تلخيص زمانى ادامه هى دهـد :

 میزنند....).




$$
\begin{aligned}
& \text { د:كاربر دهاى تلخيص }
\end{aligned}
$$

ه آشنايىزها
آيا تا به حال شبى زا در خانها

توانستهايد خوب بر بخو ابيل؟





زود با پيرامون خود سازگار مى شود.


 خواب مى ثراند و نه صداى بو بو
 فطار، براى يكك لـحظهى كو تاه بيدار نمى شو يمر.
 خوبى در همين زمينه دارد. وى مى (اسأحل نشينان، صدأى غرش امواج





د: تلخيص از زبان نويسنده
"الز نيمههالى شب كه ناصر دوان دوان خودش را با به خط رساند تا الان كه
 كشتاركاه رسانده استر). در بايان جدول ابزارهاى پرداخت داستانى را مى آوريم:


## كارگاه شماره بيست و هفت:

 كنيد.
ب) همان صحنه را از زبانِ پير يا مادرتان كه تازه از بيرون، وارد اتاق شدهاند، توصيف كنيد.















بنشينل و ذهن را به فعاليتـ وادارد.

## |. كاربرد نا آشناى وازهها

 جهنان كه سعدى می منويسد:



 بل هِ آند نمونه در اين مورد بسنده مىكنم.




 خواننده هِبد مى آيد.

|"مى تراود مهتاب
مى درخشد شبـتابـ...)


 اتفاقى و تصادفى نيست. كويا عمدى در كار كار است. مى خونواندئ
 غم اين خنتهى چِند









 إين شگرد نخستين بار توسط گروهى از هنرشناسان روسى كه پيرو مكنب

$$
\begin{aligned}
& \text { زبان از زبان معمولى است. }
\end{aligned}
$$

Y. آشنايىىذا











نمونههاى اين شيوه آن قدر فراوان است كهاز ذكر آن خوددارى ميكنم.
"ا. آشنايىزدايى در روايت
 و باگگا از زبان نويسنده روايت مى مشود.
-نمونهى اول:
بيهقتى در آغاز تَزارش سيلي غزنين كه شكل و شمـايل داسـتانى نـيز دارد،
مى نويسد:
 زمين تر گونه مىكردا"!

نمونهى دوم:
هملن بيهچقى در همان كتاب، در سوگِ الستاد خود ابونصر هشكان همىنويسد:


در سالههاى اخير و در روزگًار ما همه آشنايىزذايى در نتثر و زبان داستنان به عنوان شگردو تمهيدى هنرى باهدف بازسازى زبان و نوأورى رسميت دارد. بيزن نجدى در داستانهاى كوتاهش مى كوشد از تمام ظرفيتهاى وازَهو زبان الستفاده كند.

نمونهى سوم:
فرازههايى از نتر دالستان استخرى پر از كابوس.
 مرتضيى نشان داد كه ته أن برف و صبح به همم چسسبيده بودل|

نمونهى چحهارم:
(امرتضى، صداي باز شدن درى را شنيد. فنجان سفيدى را ديد كه در يك سينى بهطرفـ ستوان میرود. همين كه سينى روى ميزگَذاشتة شد. ستوان اشاره كرد كه آن را جلوى مرتضى بگذارند. فنجان از روى ميز بـلند شـد و باغهاى چاى اتات رإدور زده) شكستن وازّهها و استفاده از وازْهای متحاورهاى در بعضى از داستانهاكه نتخستين بار به دستصادق جوبكـاجراششده نوعى آشنايیزذايیى أست و يس لز آن داستانهايىى نوشته شدكه تمام نثر آن به زبان شكستته و نثر محأورهاى

 در دهان گر فت عكس آن
كرد تا آن رانيز از روى آب





 نمرزه متنى تمشيلمى و كوِ تاه را بازنويسى میى كنيـه:






 خرگوش پاسخخ داد:


شير خشمگين شُلد و فرياد زد:

 حكايتى شيرين از زبان جحانوران بيان شلده استش. به زاستى اكُ نو نويسنلوهى اين






نى شود كه خرِ اننده متن را تا به آخر بخو اند.




زاويان اسـت.
 مكى بينّل? چحند صدايى (پللي فونى) تا پيش از فاكنر و جهو د نداشت.

## 《







اشياء و حوادث منتقل مى شود.




هي شُود، بلى

ورجد


وجود دارد.





 بكاهد.

《








 لـحن استفاده نمى كرده و مكى نوشته كه:



$$
\begin{aligned}
& \text { جانْ سانم به در بـرد }
\end{aligned}
$$








خرو اهنا ديل؟ آَيا تصوير شما را در آن ميسيننل؟


 دى شود. ولمى كذشتن از لو لهى تنـك آن دشوار است.





 براى تو جيه كارشان، بهانههاى كو حیك و ابلهانهای دارنله،.

 رؤى آن شالِّراز








## جلو









 عنأصر • عنصر نماد است. نماد ح־يست؟
 به معنى نماد از Symbol انگكليسى گر فته شنده است.







 عارف فزوينى مىگويدي:
والز خونِ جوانانز وطن لاله دميده، از قامت سرو قدشانن، سرو خميدهـ،






荌












 علل ديک,
 نمادرايى واكنشى در برابر واقعگرايى قلمداد مىشود.

جدول شمار هى זبرخى از نمادهاى انسانى نزد جانوران




## 『










 هفاههم استعارى و معانى دوم و سوم اين واثه متمايل مىشود و و آنه، "إجهل"

## 》

يكى از زوى




















 وجود دارد.

مردم براى اين كه خودشان را از تجزيه و تـحليل هايى در مـورد جـهان



隹
 ناربخ معاصر نيز داستاننو
 در حوز







 انديشه وادارد.


 مى شمريم. ا. مكان وقوع داستان، سيستان و بـلو حستانن است. يـاد آورى نـام ايـن







 آينده جلوههايى از بينش اسططرونا

 پیكر هاند؛ نِيمه آدم و نيمه خلدا هستند.

 روى
 فهُر مانان اسطور










در تقسيمبندى تاريخى كه بر روى ادبيات صورت گرفنه، دورهایى به نام





شلا
مى كَ






 نوشته \#رى برادبرى)"







 نداشت.

 برایى اسطور مانند:
الفض: با سلر شسشه شدنِ سـهرابِ كه نشانهى مردن و غسل بـعلـ از مـردن انـت.





 زبان پِّر سهُرابِ بِان مى كنـلـ

 با بِحهات بكنى."

 داستان دو خرمأى نارس نيز پلر (خلا رحمه. تو بحخوان رستم. و چحه طنز لطينى
 چارْایى جز فرو ختّن بسر (سهراب؟) ندارد.

 داستان كو تاه مىنويسل:
 Kُ فته بود. داغ داغ بود و هر بحه شن و ماسه توى صحرا بود با خحودش روان









 زبان نياورد. يعنى به نوعى آنها



 رادر هم میىنوردد.


 از آيندهاش را حدس بزنذ؛ يعنى خحود را در مو قعيت مو فت يا نامونت آينله
 لباس عروس يا داماد و يا مثالًا دكتر و ههندس مى بينند. در سالى كه لا يههاى كفتار همراه با نظم و عقل و منطق امتث.

حوز هو داستان را به شرح زير مى آورم:

 r.

(نشانهرًایى).


داستانزها.


شو د، ذهن نويسنله به فعاليت مى افتند).
حريان سيّال ذهن
يكى از زاويههایى روايت داستان، زاويهى سيّال ذهن است. در اين شيره از نوشتن، دركك و دريافت نـويسنده (راوى) و يــا ذهـيت شتخصِت داسنان و به طرر كلى آن چه كه در ذهن و ياد شـخصيت و راوى


همان گو نه كه به صوربت اتفاقى پيش مى آيلـ، بازگو مىشو
 مانند آن ارادر هم مى نوردد و با به هـم ريختن ترتيب و نحو كام نشان داده مى شود. مبناى علمى آن از سوى روانشناسان هحنين تو ضيتح داده شلده است كه آدمى داراى دو حوز
 كغتازه مى


الف. ير يشان تو يـي شخصيت واس واستان.
ب. جمله هاى ناقص و و بي سر و و ته.



نه، مربوطه يا نه".

د. جمله هاى نامربوط.







 گغتان هر برط انست.








 نمى شرد آدمهاى داستانى اش ان را بيافريند.





 "بنجىى) اين شيوهى روايت را به كار گرفت و مو موفق هم شم شد. در ايران هم نويسندگانى مانند هدايت در نو نوشتن رمان
 از اين زاويهى روايت استفاده كردهاندن.

كارگاه شثمـارهى بيست و هشت:







 و) نظر معلم انشاىتان را در اين بالره جويا شوريد.


ب. ب. كرات T T سمانى؛
Fَام سيزدهم
r.

ع. شا شهر؛
ها روستا؛
ן.
و.
^. بـ بابان؛
... 9
مكانها را از زاويههاى ديترى همر میتوان دستهبندى كر::

 مانند كوه قاف، كششوز ماحْين.

ترسيم مىشود، مانند كشور جابلسا و... .

ج. مكان آرمانى مأنند مدينهى فاضله




 او كادرش را طورى تنظيم هى كنـد كـه اشــياى اضـافى بـيرون از كـادر تُرالر

V







 مى ير ردازم.



 هم در يكك مكان، جر يان دارند.




 "روحی" را به داستانش راه دهد. براثى حضوز "روح"، در داستان، گورستان، جا و مكان خوبى است. عنصرِ مكان، شكل هایی گوناگونى انی دارد. ك.1

مى

.
: $\%$ \%


يغ با انگشت دور كاسهـى يخ ثـ..










مكان، فضا و به دنبال آن زهان، از عناصر به طاهر ساده و عادی، ولى
 داستانهایىشان بيش ترين تو جحه را به اين عناصر كر دهاند.


 هكان اسـت. حذفـ زُ

- تفاوت فضا يا جو با مكان چییست؟



 عطر تشبي4 كرد.













 استفاده مىكند.



كن
دا كن هى "
 منظرِ آن است كه داستانْند





جريان داستان را طبيعى و باءدر كردنى نشان نییدمد.





غريب داستأن را حس و لمس كند و به نوعى دز آن قدم بكـذاريد.

 جلوه دهل و همين ويثّكي به تنهايى كـافي است تـا اليسن عـنصر داسـتانى زا
 |
 دخالت آشكار نو يسنلـه استت. داستاننويسى كه همهى حر ڤغها را از زبـان خود و به طور مستقيم بيان مىىكند، به نقشُ ابيزارها و عناصر داستانى، اعتناد
 بقيهى عناصر داستان) در آن قرَار هـى گيرند.


عنصر مكان، كاربردهأى فراوانى در داستان دارد كه در اين جا به جــنل
مورد آن اشاره مىشود:

1. واقعنمايى (راستواورتى)








 نیْ
 شیروى میى كمند.
 را زس











 تأثير بسياركم و در صوربت بيان شلدن مصنوعى خور اهذ بود. ه. هماهنتى مكان و فضا با حس داستان
داستاننويس مىكو شد طبيعت بيرونى را با فضاى داستان هم جهـت و هم
 آدمها و كارگان خششمڭ<




 رابه دست خود انجحام ندهد. نوعى حسادت يـا خـو دمححورى در ايمن آدم
(ملدير يا نويسنده) ديده مى شو د.




 بقيه منفعل و وبى كار مى شوند.
Y. مدير يا رييس ادار ه، به أقتدارى كاذنس مـيرسل.
 مى افتد.

> F. T. آد همه كاره، در اصل هيِّ كاره است.

 داستانى به انتقال حس دست يـابذ، حسى خام و يكك سويه را بـيان مسىكند. انتقال نمى دهد. به شعارنوـسى میرسلد. براي هـمين است كــه در بـعضى از داستانها نويسنله به جاى آن كه حس و عواطف را به خو اننله منتقل كند؛ فقط خودش دستخنوش احساسات و عو اطف مى شود و چون بيان شخخصى و روايى است، تأثير از داير یى شحخص نويسنله بيرون نمىرود و خحود نويسنلده
「. الشخصيتيردازى
آيا عنصر مكان در نمايش شخصيت يا تيّ داستان نقش دارد؟

## زه

## زه

$$
\begin{aligned}
& \text { آذ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آدمى زرز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دنيا از دست مید دهـ. }
\end{aligned}
$$



 متون آموزشى داستان، از آن ياد كرددهاند.

دربازهى زمان مى نو يسلد:


 بـير (1)
 هـجسمdسازی و هنرهاى تحسمیى در اين است كم داسستان، حـركت دارد و
 ايسنا از يكت شىء يا مكان هستند، عنصر زمان نفشى ندار نـارد.

 در داستان "گيله مرد"، مكان و فضا بام مو قَعيت مرد (گيله مرد) وو حارثه، هماهنگی و هممسنگى لاز






 غرش باد. و...) موفق عمل كردهاند.

## كارگاه شمارهى بيست و نه:

الفض) مكانهاى ياد شلده در داستان داث آكل رادر دفتر حه خودتان يادداشت كنيد.
ب) به نظر شما نويسنده، إين مكانها را با چِه ابزارى در داستانه، نشان
داده است؟ بنويسيد.
 مكانهابى نام برده شده است؟
 بيان خودتان، نوصيف كنيد.


آكاردئونى است.






 -

> 1. واقع نمايى.
Y. پرهيز لز بيان مستقيم.
ب. شخصيت پردازى.



اين تعريف، يكت تعريف كلى و كلاسيكت به شمار مىزود. كلى انز اينّ نظر






پس از آن حادثهى „ب") و سپس حادثهى ״ج") و الى آخر.
 ترتيب و توالى (پشت سـر هــم قـرار گـر فتن رويـدادهـا) زمــانى را رعـابـت


در قصهها و افسانهها همان طور كه به مكان معلومى اشاره نمى شودد، زمان مشخصى نيز قيد نمى شود.



 فرازهايى از زمان را الز داستان حذف نما



 فشرده شده است. گاهی داستاننويس محدودده زمانى راكه نقشى تعيين كننده در رويـداد

 و بزرگك كند.



## ه مسايل مربوط به زمان |. فشرده ساختن زمان






 تلخيص كردهايم.

الف: تلخيص در مكان







ب. تلخيص در زمان
 همان طور كه در رختخواب دراب دراز كشيده بود، مشقفمايش را نوشت و همين

نكر, دماند.





 د





 ماجرا زا دنبال مى كند.



 فصلگذارى استفاده كرد. از همه گذشثه، عنصر زمان پیش از از نوشتن داستان و اجرا



 آكر در همين زمان وارد يكتگورستان متروكك شويل، چهه




 آينله میى



نداشُتند، براى هميشُه از خـاطر شان مـحو شد.











جالبى دراين عبارت• تلخخيص مكانى است. آن جاكه مىنو يسن:
پسركـ تا خانهى استاد را در هم فشر ده استت.

## Y تغير دادن مسير زمان

نو يسندهى داستان برأى صرفهه جومى در زمان، آلن را فشر ده ميسازد. اما براي قُراز


## شگَّر د نخست: بازگَشت بهَّنشته

نام ديگر اين شيوه فلان بكك (Flash Back) است كه در اصل اصطلاحى سينمايى است. در ايِن روش، داستاننويس برأى نشان دادن حوادثى كــي در زندگى شخخصيت دأستانش نتش داشته و در كنششته اتفاق افتاده، روايت متّ را
 مىكند.

 گنشتـ" استناده میىنند و گاهى هم بلـون ذكر اين عبارتها و تنها با تغيير
 داستانهاى فارمتى فراوان است.

. . دزويشيان - بلى اشرف، درشتى، ص

## كارگاه شمارهى سى:









## 「ّا دقت درگَزينش زمان











 نتو انسته است بخورابد.



 شدت طنين انداختى."،









 داسناننو يسان تلان











حالت عاشقىى اش را به خوانده القا القا نمايد. لحن بيان داستان مى بايل همواره ثابت بمانل. داستانتوِيس بايل بكو شـد نا
 داستان بلند" "بو كو حالت استو ار باقى مى مانل. در بعضى از داستانها، لحن يا آهنگك بِان داستان

 موقعيت باستاناش (ياد آورى حوا) آهنگگ نثر سنگين و باستانگگا ميشو د.



Fام

$$
\begin{aligned}
& \text { لحن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ لحن آوازش به دل آدم مى نشيند. }
\end{aligned}
$$


 طرز بيان، لحن در زبان انگگليسى Tone خو اننده هسى شود. در فـر هنكُ لغت
آكسشورد آملده است:

Tone $=$ how something sounds: I knew he was angry by The Tone of his voice.
و در فرهنگك انگكليسى نشر نو مى خو انيم:


آواز و نغمه و در اصططلاح موسيثى، محجمو عه صداهايىى كه با زير و بمى
 و فرهنگك فارسى عميل هم لحن را به هعنى آواز و آهنگگ آورده است. آدمها در طرز سِان و Tهنخگ كفتار خود د، متفاوتاند. بعضى از آدمها،

 لحن آٓمرانه (دستورى) و لحن پيشنهادى و معمولى هــم و جــود دارد. پس


لحن را انتحابِ مىىكنل. لحن در فصههما و افسانهها، به صوررت يكك نواخت و يكسـان است. در

ب. استفاده از شَكردها و آرايههاقى ادبى





> ج. يیرنكَ (طرح)






## د. آدمها و اشخاص داستان





 دِيگر صحبت مى كنند.

لحن داستانهاى امر وزى از زم زين تا آسمان فرق مى كيند.








(.) استفاده مىكيند.

## عوامل مؤثر در ايجاد لحن

اين عوامل در دو حوزه، كاربرد دارند. حوز ومى گفتار و حوزهى نوش در حوزهى گفتار و رودررو عوامل امل زير مؤثرندن

ا. اشا
Y. Y. تغير حالت حهرهره مانند اخمه، لبحخند، خنده و.... .

ץ. زير و بم صدا و تغيير در آن.
ولى در حوزهى نوشتار، عوامل زير تأثير دارند:

## الف. انتخاب وازهها و عبارت از نظر معنا

حتماً مثال مشهور (ابنشبن، بتمرگك، بثر ما)، را شنيدهايد. مى دانيد كه معنا و
 يكى از اين سه وازه استفاده مىكند.

## نصل سوم:

## حاشيههـاى نوشتتن

ه رابطهى داستاننويسى با تحصيلات نويسنده





 باشدّ!







ـــــَ آدمها و اشخاص داستان.
لــــــــش يا شغل آ آمها و اشخاص.
(الف) نو يسندكانى كه تحصيلات و مدارج تحصيلى چندان

-هجك الندن




- استيفن كرين

- شروود آندرسن

- ارنست همينگوى

پس از دبستان به كار مشغول شد.

- جوزف كنراد

بهتزين دريايى نويسان دنيا شد.
- فرانك اوكانر

- ويليام فاكنر

نويسندهى خشم و هياهو، دبير ساتن را نيمه كاره تركّركـرد.

- $ا$ اكيسمآكوركى

پس از چیند ماه منرسه راكنار گذاشت و برایى گذران زندگى وازد كاز شـ.

- اينياتسيوسيلونه

تحصيلات ديرستان خود را در مدرسهى مذهبى نيمه تمام گذاشت. - ريحاردر رايت

به ملدرسه رفت، ولى موفق نشد آن را با پبايان بر ساند.

برخوردار هستند.






انجام دهند.



 تحصيل كردهاند. از سوى ديگر، همه كسانى كه از مدرسه فرار كريردهاند و درس و و و مشق را








 به ترك تحصصل شدهاند، همهشان شاعر و داستانويس نشاندهاند و اگر هـم شدهاند به شهرت نرسيدهاند.

■ ج) نوبيند



مهندس راه و ساختمان بود.
هوارد فاوست - ثهيندس طراح بود.

فلسنه خو انده بود.
آستورياس
رشتهى حقوف خواند.
بروام صادقى
نويسندهى رمان "ملكوت" و مجموعه داستان، سنگ, ر قمفنههاى خـالى
چزشك بود.

- غلام حسين ساءدى

و به ندرت فارغالتحصيلان رشتهى ادبيات كه در شعر و داستانونويسى، به
جاني از سبك و شهرت رسيدهاند.

و پرسش نهايى اين كه داستانويس بايد در چهه رشتهاى درس خـوانـــهـه
باشد؟
داستانويس در هر رشتهاي درس خوانيا
 غير از اديات، هيزى بداند؟




 نهسخر مى يردازندن.




$$
\begin{aligned}
& \text { ديگر نيست. }
\end{aligned}
$$






 كنند. آيا جلسات نقد داستان و محافل ادبى هميشه راست مىيگويند؟ با آن كه








 قابل زيست باشند. نه جهنمى سخت و سوزان و يا سرابى بكى انتها.

## 『 البطهى داستاننويس و منتقد




 شما عادت داريد نوشته تان را به چهه كسى بدهيل تا نقد و بر رسى كند؟ و چرسش هاثي فراوان ديگر. بعض


 نمى كنند، دوستان و آشنايان ممكن است اطلاعلات اسات كمى در مورد داستان و







 را نوض



## الفى) رفتار هاى پيش از نوشتن











داستاننويس نوشته و اجرا مى شوند.

„پپشامتنيت)، ناميل.

 طراحي ساختار داستان در ذهن، باور دارند.

ب) رفتارهاى حينِ نوشتن
هرحلهى نوشتن، هرحلهاى است كه داستاننويس ثلم در دسـت ميگيرد و



 كتابخخوانى زا دز ميان جامعهى كتاب


> به يكك اندازه ضربه مى زنند.






 جايگاهى قابل قبرل خود به منتقدانى منصف و بیى غرض و قابيل، الطمينان تبديل مى شوند.
 كارىمان را افزايش دهيم و خود در جايگاه متتقد دانا و بـى غرض و مرض بنشينيه. كسب دانش نويسندگى شايل طول بِكشد، اما دست يافتنى است. مىگوييد

نه، امتحانش كنيد!

## ه افتار داستاننويس با اثر خود



 كه اثر خود رامى مخوانند. براى آسان شلن و روشن شدن موضو

حفز





## 

آرزو
 نويسنلهو روشن و آگاه از




وسعت ديل و عملش بيش تر مى شود.




 هدفهاىشان يارى نمايد.

ا. داستان، يكى از قالبههای نگارشى است كه از ديوباز در ادبیات و

 گزارْأى را تغيير بدهد.

 در اين مر حله نيز داستاننويس با با داستانش زين زندگى مى كند.




 می آبد.

> شايد بتوان اين مر حله را مر حلهى "حيناهتنيت"، ناميد.

## - ج) رفتارهاى پس از نوشتن








(انشانش) با متن خواهد بود.





- Y

尾 .

Y



$$
\begin{aligned}
& \text {.YA } \\
& \text { بگفت احو ال مـا برف جهـان است }
\end{aligned}
$$



سوزه يابى هستند.




شب، عبور از يكتورستان در شبى تاريكت و توفانى.




r.

 آدم هال، عينى رُ واقع نما هستند.


\. نزشتن داستانز، فنى است كهَ نياز به آموزش و تمرين دأرد.

V
 9. داستاننويسِ بايل "حچشم بينا و گو ثي شنو ا" داشته باشلـ. ه ا ـ داستاننو سسى، استعدادي فطرى ىا مى طلمد.

 جامعهشناسى، داشتن نثرى خونب از شر ايطاكار نو يسندكي است.

 ندارد، بلكه بايد شناختى متعار فـن از همهى دانش ها داشته باشل. (10 برایى نوشتن داستان با درونمايهى علمى و يا فلسفى، داسـتاننويس
 7 ال ذوف، يادگرفتنى نِسست.

 روايت، شُخصيت يردازى و... ياد گر فتنى انل.




همه در و جود داستاننويس، خالصه مىثـثـد.
مى شود كه كامل نيســت.
(طر) . DV
روى بوم انتجام مى دهند.


عنوان جزيى از يكs كل مورد استفاده قرار گيرند.

م. طرح (نقشهى داستان)، خططوط برجسته و شبكهى استدلالى حوادت
داستان است.

ا 7.



و ج و... مىـرسل.
«ا.
 ديگرى ايجاد شود.
 VV

برأى هيِ كس تعريفن كرد.


.F.


> همكارى و....

بץ. هيح سوزمإى كهنهن نمى شود.
.FF. از سوزهمهاى تكرانى هم مىتوان داستانهاى نو نوشت.

 .FV FA
 سيب از شاخه است. اگر سبز چیلده شونلـ، گس هستنل. اگگر ز ياد رسيلده باشنل، كرم خورده مى شوند و از درختت مى افتنل و زخمى مى شونل.
 داستاننويس را آزار بلهند. به قولل معرو ون او را غلغلكك بلهنـلـ








 داسنان، طرح هم میّكو گوند.


 . A


 (NV






 خواهل بود.
 Y Y Y



ه7. رُريدادهايى كه موضوعى در خور طـح ندارد، نمى توانسند داسستان شوند.






.V.
 بايد آن را ِاديداشت كنیم.


كr
 . VF
 VY .VV

VA داستانهاى قديمى باشد.
 باشد. -^. طرح در داستان، عاملى است مـصنوعى. در زنــدگى واقـىى، طـرح



$$
\text { Y | ا } 1 \text { Y }
$$

|

$$
\text { | | | | | } 1 \text { | }
$$

جهت و نتيجه گيرى و جود ندارد.

پرداخخت است.
فضاسازی، شخصيتت پردازی، گففتوگو، روايت.



> خو اننله، ادامه پیلاكنلد.

اY Yo
شدن متن گمان كنل كه با او بازى





 مى شوند.



。 ه ا. داستان




 بر نيرو و اندازه بايد به هم نز نزديك باشي باشند.


 با lov
 درونى به شمبار مىزورندي



$$
\begin{aligned}
& \text { به نوع ديخِ } \\
& \text { —— }
\end{aligned}
$$

-     - 









واقع نمايىى و باورپن يرىیاش را از دست مىدهد. رM عيب و هنرش نهیته باشد.



را سر ميرندل.




هبث به حساب مى آ يد.

 ساختمان داستانش آماده كند و به كار گيرد.



I I FF بتو اند از پس آنهها بر آيم. مانند پلر و مادر در خانو ادهمهاى أمروزى كه بايلد بكو شنل به فرزندان كم تر بسنده كننل. زيـراكـنترل و تـربيت و اداره كـردن




. I PV
ماجرا بِيش نِست.
| Y ا شـخصيت در داستان بايل با يكك رويلاد ثوى تركيب شود. در غير
اين صورت متن به يكك كاريكاتور تبلديل مىشود.
ا 9 . شغل آدم داستان، تأثِر بسيار زيادى بر رغتارش مى گڭارد. نويسنده


آدمرهاى واقعى پيرامون نويسنده است.


 يعنى نه سياهسياهانل و نه سفيلِ سفيل. آدمها، چه در جهان داستان و پچه در جهان واقعى، خاكسترى انل. خوبى و بلىى، نسبىانل. مطلت نِستنل. تـنها در
 متو سط و هيانهاي وجود نلارد. ولى در داستان امـروزیى، نـويسنلده بـايل از


1 PVa .


$$
1 r v_{0}
$$




ترجمه و نشر كتابِ، چاپپ ایل.،


 .1 MVV





 . $\mid r v i$
شץ $.1 H \Delta \Delta$ ور FP س F



كتابسنما







 رينجم، IFVY
 .1ral



.lrva


 |


