## فمل ششهم

جامعه شُناسى رمان فارسىى

رنان نارستى ذز نضا و محيط اجتماعي يكسره متفاوت با نضا و مـجيط



 روزكار باستان و ترون وسطا، يسنى دوران شُكوفاييى روايتهاي داستانـي













 خود بيافزينذ.
















## riy










 شهروتدان دـنالثت كند.


































و آنبجا نيروهأ و نهادها هتثروقيت به حلـ معينى از اقتدار و أعتبار نيز دسـت يافته بودند. الما آنها،








































 يكسره مجرد و مصنوعى و بیىربط به تمام وضميت جههان بيرامون و انقت

















غاففاگير شدن در مقابل سير حوادث راستى. استـ.





























واقعيت زندگى بيگانه بود.































 مسياسنى، دركير بودند. نويسنده خود نيز با باين مسانئل بيعانه نبود، و نقش ناظظرى بيطرف را نداشتـ. او خود، درگيزيهاييى مشابه داشت. از اينرور،

مُشكلات أشاره نكنل,.

در همين ارتباط نيز هى توان اهميـت فوقالمالماده بازى ز زبانى و سبكـ را











 جذابـ نيستت و آكنده از گّسـت و نكات نامفهوم أمـت.














 الين نوع زنلدگى، در هيج زمان و موتُيتى فرضىى، امور مهمى روى ندا نداده

























































به خحفل اندازد.



i. stable

نيز، بهطور كلى، جايگاهى برأى طنز در برخيرد با با امور قانلل نـبود. قـرار




































 بود كه لازم باشد كسى به آن تو جه نششان دهـا




## rei





 خشناب نمى آمدند.












 قابّل نهم و جالبـ و زيباست
 فارسى جديدهاى ساده و تكابُعدى اسـت و نه جهان كاليتى همگن و معين






















 جيرهشدن بر هحدوديتهاى جسمهانى سخود از درد و بيمارى







 ,
 سرنوشت انسالنه جززيات، و سير دردناكي آن را بازگو مىكند. جوانتب كلى سرنوشت أنسان امورى قابل درك براىى همهُ جـهـاتيان




 جزئنات دأستان رمان فارسي انست. در اين داستان جزئياتى وجود ندارد
 **ىتوان انديشيد كه در غياب اين جزنيات و بهطور كـلى غـياب شـور و























ارمعان میى آررند، هردو، جاذذبه يا بُعدى جهاتشمول دارند. هر خـوأنـندهُ





















## 1. distortion












 انسكاسى از مشكلات، گُرفتاربها، و بد بياريهانى خود


همدردى همنه را برمى انگيزيزد.







## جامعهشُنأسى, رمان فارسمـ,

 وضعيت ديگرگُونه مى بود.

 خوإنتله هـاصر داشته باشـلـ در جهان معاصر، در دوران سرمايهدارى يا

 تصميمها، انتتخابها، و چحـارهجو شذْهاند. براى خفظ هوقعيت خحود در درون نظم مو جود و تضـمين ميزان


 را نمى آفرينـ اططلاعات تبليغاتي ذهتيت او را نشـانه هى هروند و ديل مصينى
 كاركرد خود به هصرفـ و كار هرجهه بيتتر أفراد نياز دارد. الما فالب اقات

 هيَجْ

 وجدان آزاد به برآورده شدن آنها همتت گمارند. در اين راستأ، مصرف و كار به صورت جوهر وبجودى انـبان و شـكـل اصلى إعمالل هويت فردى
 شـود. حتى هدايت كه تسلطط زيادى هم بر الدبيات ستتى ائيان و هـم بر ادبيات







 مهـتترين مسئلهأى است كه مى توان در ازتباط با وـجود أنسان به آن اشـاره































 مورد رمان معاضصر غربى كه هبوز به آرمان كـوشندكّى، دخـالتگرى، و و























قدرت تخيل و تفكر نخود را حفظ مىكند. نظم او را هججور ميسازد كه در
 را نشانه نهىرود. ماشين نظم ثويتر از آن است كـه تـخيلات و تـفكرات |نسانى ججدا افتاده از ديگُان در كاركرد آن خحللى وارد آورد. از اينرو، فرد


 اين آرمـان و تحنيالات را در رمان فار بمى بيابل.











 مسحوديدت تجربيات و كارهاييى كه در زمينه نگارش رهـان نارسى انتجام


مأجرأجويى وفادار هـنده و آنـها وا بـه شكـلى در زنـدگى, شـخـهـيتهايش





 با واقميت

را با جـديت بورد هطالْعه قرار دهنـد

 نيسـت، أشاره به مسرنوشت كلى انسـان نيز دارد. مسرنوشت يا سير زندگى هيَّ اننسان معينحى و به طريق اولمى، سرنوشت انسانـ ملـورن در آن انمكاس

 هـجموع، گره و طرح رمان فارسمى بدون ارتباط بـا مســا

 جسستوجوگر، و درگير خواننده مدرنا جهانن مجرد و ازلى - ابدى رهأن




