**Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana**

**Žanri: Zgodovinski roman**

**Dnevnik domačega branja**

**-** Razložite, kdaj govorimo o zgodovinskem romanu kot žanru.

Zgodovinski roman ima za postavitev zgodovinsko obdobje ter skuša dogodke in družabne razmere pretekle dobe z realističnimi podrobnostmi prenesti v sedanjo bralno izkušnjo. Delo se lahko ukvarja z dejanskimi zgodovinskimi osebami ali pa vsebuje mešanico izmišljenih in zgodovinskih likov, kar je tudi največja dilema zgodovinskega romana – meja med resničnostjo in fikcijo.

- S pomočjo virov navedite, nekaj podatkov o nastanku zgodovinskega romana:

kdaj je nastal, kdo je njegov utemeljitelj; kako se je zgodovinski roman razvijal

slovenski književnosti.

Začetke zgodovinskega romana beležimo v Nemčiji v začetku 19. stoletja. Sam žanr je postal popularen po zaslugi škotskega pisatelja Walterja Scotta, ki je pisal o škotski zgodovini. Bil je v skupini romanopiscev, ki so začeli raziskovati zgodovinsko podlago kot koncept za knjige. Do začetka 20. stoletja je žanr uspeval v več držav s poudarkom na vojnih zgodbah.

V Sloveniji, zgodovinski roman je utemeljil Josip Jurčič z delom Ivan Erazem Tattenbach. Na splošno, najbolj priljubljen žanrski tip zgodovinskega romana v Sloveniji je biografski roman.

Preberite en zgodovinski roman slovenskega avtorja. Izbirate lahko med naslednjimi romani:

- Vladimir Bartol: Alamut

- Dušan Šarotar: Biljard v Dobrayu

- Marjan Tomšič: Grenko morje

- Bogdan Novak: Pasja grofica: Napoleonova resnična ljubezen

- Ivan Pregelj: Bogovec Jernej

- V izbranem romanu predstavite: čas (obdobje) dogajanja, kraj dogajanja;

označite glavne literarne osebe.

Roman Alamut, avtorja Vladimira Bartola se začne med letoma 1092 in 1093. Dogodek je umeščen na območju Irana oziroma Alamuta, v trdnjavi severozahodno od Teherana.

**Hasan Ibn Saba/Seduina**

Rodil se je v Iranu, ki je bil pod oblastjo Turkov, v družino alijevcev, ki predstavlja ločino izmailcev. Spoznamo ga tudi pod imenom starec z gore, Seiduna, Al Mahdi. Je glavna oseba v romanu, vrhovni poglavar izmailcev, ki veliki ideji izmailstva (Nič ni resnično, vse je dovoljeno) posveti svoje življenje. Ni pohlepen niti ni zloben, a nikoli ne odstopa od svojih načel in ne pozna izjem, saj je za svoj cilj privaljen storiti karkoli, celo ubiti svojega lastnega sina. V mladosti je Hasan potoval po vsem svetu, zato je zelo izobražen in filozofski. Po zunanjosti je srednje rasti in tako ne daje vtisa moči, a zaradi svojega predirljivega pogleda se ga vsi bojijo.

**Avani Ibn Tahir**

Avani Ibn Tahir je postaven, vzdržljiv in pameten fant, ki je prišel na trdnjavo alamut po naročilu svojega očeta, da

bi maščeval svojega deda, ki je bil ubit v boju za izmailsko stvar. Ko pride na grad Alamut se

začne učiti za fedaia. Kmalu se pokaže za najbolj sposobnega in zagnanega, poleg vsega pa je

tudi pesnik, ki je pisal najprej verske, pozneje pa tudi ljubezenske pesmi. Zaljubi se v Mirjam, ljubico vrhovnega poglavarja. Čeprav verjame v moči svojega poglavarja, je sprva skeptičen do nekaterih njegovih sposobnosti. Njegova vera se utrdi, ko mu Hasan odpre vrata v raj. Sprva je bil skeptičen do poglavarjevih sposobnosti, a po uspešni bitki, mu Hasan odpre vrata v raj s tem, da ga je poslal v rajski vrt, kjer je bilo veliko žensk. S tem vsi njegovi dvomi izginejo in ko ima možnost zaživeti novo življenje ima pred seboj samo en cilj: spoznavati svet in vse njegove skrivnosti.

**Mirjam**

Je ena izmed deklet v vrtovih za gradom. Imela je zelo burno ljubezensko življenje. Začela je

kot kristjanka, starši so jo izročili v zakon z nekim zelo starim možem, ki jo je imel neskončno

rad, ona pa ga ni marala. Zaljubila pa se je v nekega Mohameda, s katerim je zbežala. Na poti

so jo ujeli, ubili Mohameda, njo pa pripeljali nazaj, pretepli in jo prodali za sužnjo. Tako je

pristala v vrtovih. Tam se je zbližala s Hasanom, saj sta imela ključen skupen element: nevero

v boga in simpatiziranje z nihilizmom (da je življenje brez objektivnega pomena, namena ali pomena).

Ko so prvi fedaiji prišli v vrtove, je imela dolžnost, da poskrbi za Ibn Tahirja,

s katerim sta se zaljubila. Pri koncu romana naredi samomor.

**Halima**

Kot sužnja je bila prodana v rajske vrtove, kjer je bilo že mnogo deklic. Vse so vzgajali za hurije (rajska devica v islamu). Halima je bila lepo sprejeta in vedno dobre volje in ker je vedno bila obkrožena z estetskimi lepotami e vanjo zaljubi Sara, a si Halima ne želi razmerja z žensko. Ko je v raj prišel Sulejman, se je zaljubila vanj in dejstvo, da ga ne bo nikoli več videla, pa jo je pognalo v smrt.

- Povzetek dogajanja naj ne presega 150 besed.

Pomladi leta 1092 na grad Alamut prispe prodano dekle Halima. Postala bo dela harema, rajskih vrtov poglavarja Seidune (Hasan Ibn Saba, voditelj sekte izmailcev). Pri navajanju na novo okolje ji pomagata mlada Mirjam in stara Apama, nekdanja ljubljenka poglavarja. Vrtove vzdržujejo črni skopljenci, z vodjo Adijem na čelu. Halima med ostalim dekletom spozna nekaj prijateljic s katerimi se pogovarja o ljubezni in moških ter jih Adi in Asad poučujeta Koranske povedi, ples in pesnjenje.

Istočasno v Alamut prihaja Avani Ibn Tahir (pomeni Avani, Tahirov vnuk), ki želi postati fedai in maščevati smrt svojega deda. Ko se bo z ostalimi učenci izšolal in opravil nalogo fedaije, lahko napreduje v daiju.

Roman prikazuje življenje na dveh straneh grada Alamuta, ženske v rajskih vrtovih in po drugi strani vojake.

Med Turškim napadom na Alamut, Tahir s tovariši nekaj časa opazuje bitko, dokler ne dobijo dovoljenje, da se še sami podajo v boj. Več kot sto Turkov ni preživelo, ostali pa so zbežali ter je več vernikov prišlo na grad. Ko Nizam ibn Mulk pride na oblast, Tahir dobi nalogo, naj ubije Hasanovega sovražnika. Tahir se napoti v Bagdad in z zastrupljenim pisalom zabode vezirja Nizama v vrat. Ta ne umre ampak naroči Tahirju, da se maščuje Hasanu. Tudi tega mu ne uspe storiti, saj posluša Hasanovo zgodbo. Hasan/Seiduna mu dovoli, da živ zapusti Alamut. Halima se vrže v prepad, ko Hasan naroči Sulejmanu in Jusefu, da se ubijeta. Mirjam pa si prereže žile in tudi umre, saj misli, da je tudi Tahir mrtev. Hasan še naroči Ibn Džafarju, naj zastrupi sultana. Uspe izvršiti misijo, sicer pri tem še sam umre. Tako je Iran izgubil sultana/vladarja in se konča tragedija Hasana Ibn Tahirja.

<https://dijaski.net/gradivo/slo_dob_bartol_vladimir_alamut_17__seminarska_naloga>

<https://www.domacebranje.com/alamut/>

<https://dijaski.net/gradivo/slo_dob_bartol_vladimir_alamut_04__obnova>

**Opomba:** Izražajte se s svojimi besedami. Za zapis uporabljajte cele povedi in pazite na jezikovno pravilnost.

Veliko užitkov pri branju!