$$
\begin{aligned}
& \text { داستان } \\
& \text { يكي بود يكي نبود } \\
& \text { محمد علي جمالز اده } \\
& \text { مهـي اروند }
\end{aligned}
$$

مانده است و در نوشته هايم آنها را مدام نشخوار مي كنم و روي هم رفته زنده ايام صدها يادكار برايم باقي> ".طفوليت خود هسنت
 ادبيات به شمار مي آيد و بي آن كه آثارش مزيت هنري ويزه ها اي را دارا طا طلايه دار يك دوران شكوفابي در
 نشانه هاپيان دور اني است كه با نام ادبيات مشروطه و اين كاملا درست است نخستين داستانهاي جمالز اده بيشتر . داستان جديد از آن ياد مي كنيم و نه شالوده
 روزنامه هاي حبل التين، سآدات، نداي وطن و خطيبان آز ادي خواهي بود كه مقالات فراو اون او در .صور اسر افيّل چاپٍ مي شد

 . ديزّون فارغ التحصيل شد اونل به بغاداد آمد و از آنجا وارد كرمانثناه شد. اما جندان در ايران يك سان بال بعد در سالهاي آغازين جنگى جهاني



 او در همين سال مهوترين اثر خود را كا كه نشانگر شيوه اي بي نو در فارسي بود انتتشار داد. »

 . آ آغاز قرن جهاردهم هجري نوشته شده بود اين مجمو عه به عقبرد بسياري را راهگثثاي داستان نويسي معاصر بود بوده است هر
 روزگار باب نبود. حتي روشنفكران آن روز نيز جمالز اده داستان كوتانـاه در آن نيز ظاهر أ از نوشتن داستانـ كوتاه شرمكين است كه جايي مي نويسد: پاين را جدي نیر فتنتد. جمالز اده خود مخض تفريح خاطر ازمشاغل و تتبعات جدي تر و به دست دادن نمونه اي از فارسي معمولي و داستانها را



 تاريخي اما در حساس ترين شر ايط در توجه به شر ايط اجتماعي منققم بر هدايت است، حداقل از لحاظ



 كه از و اقعه نويسي يكي بود يكي نبود فاصله بكيرد و همجنان تهر ان سالهاني مشان
 آل آحمد نيز برمي آيد. زبان جمالز اده رفته رفته پِيوندهاي خود را با باير آن از دست داده است. اين اين از نامه او به
.قـرِت خود را از دست مي دهد.
 محشر - ك را كنار كذاشته و آثار او طنزهايي در اين كتابها از واقع نويسي فاصله كرفته است. مبارزه با فقر و جهل . معمولي بيش نبيتنتد اثر چشمُگيري نمي آفريند. در اين بين ترجمه هايي نظير 》دون كارلوس)؛ و در دوره هاي بعدي نيز او

شيللر، 》خسيس《 از مولير و داستانهايي برگزيده را منتشر مي كند و مجمو عه داستانهاي 》＞ويلهلم تله از از و．．．






 سبب نوشتن يك كتاب و تنها＞（پكي بود، يكي كرد اگگر امروز جمالز اده فضاي ذهني ما را اشغال مي كند به نبوده، است

