



معاون سرمحقق دكتور پولاد مايل هروى حسين نايل عبدالرحمن بلوج

سليهان لايت سرمحقق دكتور جاويد محقق حسين فر'مند

محقق هروين سينا

## فهر ست مطالب





ت


هجلة دوهاهن

قوس - جد ى - זדףזו
ششماره ینْبم سال یار م
vويا فاريابى
و يزْ گیى ثرو هشهاى فو لكلور ي
در افغا نسـتانان

كار هاويرداختهاى فولكلورىدر افغانستان را ميتوان عهد تــاً در دو بخش هورد بروسـسىوازيابــى قرانزداداد: ا-يرداختههاى فولكلورى كلاسيـيك r- r-
يرداختهاى فولكلورى كلا سيك، كه من آن وا در شـماره دوم وســوم



 ها ،سرود ها، امثالل وحكم وازه هاواصططلاحات عإميانه ،سنن وعنعنات

خرافات وخوالبها و انعـياد و كـار نامه هاى قهرمانى بها به صورت مستقيم

























 تاجيكستان واووز بيكستان اتحــــاد شوروى هيز ى بيشتر با كهتر ازنينم

 هشسها در تا جـيكستــان از سوىدوستان تاجيكمادرنخستين سيهيناز فولكلور شناسـدر افغانـوتان ارائهكرديده :است كه در اينجا ضرووزتى















 صادق هدايت در پانزده سال اخير چندلدين بار به صورتـهاى مسـختـلف

















 والز منشا اثر كرديدن آن دزتشبكل تحقيقات بعلى فووالكلوزى در ايران

 آغاز مييابد




 نشر رسيده كه دوبيتهاى يادشلدهاينها سر و مسلمانان بيـينيل شب كه بلبــــلـمست و شـيلأى درخت اسـت

جدايى مادزو فرزنلد حیه سخخت است
يا: عسلمانان دنين شـهــــرشـايم غر'يب وبيكسوبـي آشنا يم
 كه امشباينجاو فردا = كجانم

افزون براين ،در شماره هـــاىينجم و هشتم سالهاى ششم وهفتّم














 ( Folklor )









 1- برخورد اكیامانه نسبت بـهنولكلور

ז- تثبيت وضتمعادل درى براىوازء עفولكلوره
 إنه محمدقدير ترهكى درنيم ســــدهُيسين به كو نه هاىمتختلف ومتفاوت
 نستان ،تأثير افكنده است ولىمــاكه درقدرشناسى علمى دحازضعغت هوديم،'نتوإنستيم رياننخوالمتيمارامجكاراين محقت معاصر خودرا دراينزمينئ - مشخص آشكار كردانيم
 مساله آغاز تحقيقات آكاهانه ،فو لكلور در افغانستّان ـدر دوزؤمعا-
 ينجاه سال بيش از امروز به طرحو آغاز نمودن مطالعات فولكلــــــورى چكونه بر خورد نهوده الاند.





 هوضوع را ياد كردند ويس ازيــكسلسله تبصره ها ييكه داانشمندان معزى اليهمادز اطرافنفوايد واهميت آن اظههار وضمنا عقايد بنده راهـم اصغا فرمودند قرار كرفت كه اولامقاله مبنى برتاريحّهموضوع ،اهمهيت
 كويا در تكميلنو تهاى خود هاكهدر إينبالارهردكرده 'لايمیر.داختتهدرصو-





معنى از آن صعوبتى به مطالعيـــنـدست ندهل همين بود كه مردم شنناسیى رالمرجح تر حنداشتيم ه، (گ)


 است ومكمـل آن به شمار هيرود،ميردازد:

اول ،قسمت معنوى
ادبيات :
1- نظم
r-ri_ث
دوم ،علوم
اسطب
r-r امراض
r-rerner
ع_نجوم
0_فلاحت
7- تربيه ميوانات

^^- علوم غربيه
9-_روانشناسي عاميبيانه
اسوم عرف و مراسم
اـاعياد وروز هاى متبر كه
r-اقسام بازيها
r_ranاب تقويم
؟ـبقاياى اصول حجّوقى سلـف
-
7-ضروب امثال و حكم
V- V- لطايف

تحهارم ،اقتستم ماذى ا احمنازل
r-rـآيات وادعيه r-r نقوش منحصوص ؟ـ-اساس البِيت
0_اسلحهُ جِنكك وشكار آ- پيشه و صنعت مردم
 1- انوااع غذا هاى محلى




 به قوال استاد كرامى و دانشمنلدسر محقق داكتر جاويد شاد زوان سرور كويا رسالنٔمتذكره را، كه بدونذكرمشنخصات بهنامسرور كويا درشسمارة
 شده از زبان فرانسوى ترجمه كردد وبوده است و
 ا-بنابر نوشتهٔ محمدقدير ترهكى،كه در باره́ واذه́ עافولكلور هميكويد: "هاهم براى اين لغتيكه اولين مرتبهاست در در مطبوعات مالز آن نام ميشود ه..... رساله اهرهنماى فــو لكلوزه سرور كويا بايد مؤخر.برنوـ





 افغانستان به شمار ميروند. r-

كويا و نوشتأ صادق هدايت به نامپطرح كلى براى كاوش هلكوريـــك منطقه هوجود دارد r_ـ



 يرداخت به فوا:لكلورو شناخت زمينهوماى آن توسط صادق هدايت تحقيق
 انغانستان وايران دو احتمال وجودددارد: الف )نوشته هايى قدير ترهكوسورور كويا از رهكنذر تاريخ نشر


 مجله كابل وديكى نشرات انجمـنـادبى كابل ابل به ايران فرستاده ميشا




 دسترس قديرترهكىوصادق هدايت نيز







 لب زير در آن مجله بهنشر رسيــدهاست: سال
1- إشافسانه كمبيركه، ،(هغـــتت تهار بيتى ، (دوبيتى)قدير ترهى، I ش
 r- صافسانئ زيارت حكيم سيـدناصر خسرو علوى در يمكــان بدـ خشان هش 1.1 .1




r-
 از آغاز سال • تا اواخر سال





 راجع به سياه موى وجلالى هتوسطمحمدصصادق برنا آنا آصفى ميباثشد. هون بعداز ســالهاى .


 מادبه مى آورد.
از سال

لكلور ى به صورت یراكنده ونامنظم بهزبانهاىددرى ، انكليسيوفرانسوى در مجله ادب زمينهٔ نشر مييابد كهعمله ترين مباحث نظرى آن درزبان

درى اينها ست :
الـاز فولكلور تاعلــــــ اجتماع ،على محمدزهما ، ،ادب ،ش7، دلـوو


- 「 r-



- نججم (IrrV)



 وبا ميان (هزارهكان ) بسيار جالبو شايسته ستايش است

 لمر وروز نامه هاى اصلاح و انيسو

 مربوط به ادبيات فوالكلور ى آنها،بهنشر رسيده است كه مستلزم پثوا هش جلاهانه است . همحتنان از ســال . .
 اـ لغات عاميانٔ فارسى افغـا نستان ،عبداللــه الفغان نويســــ ، . Irع. r- الفسانه هاى قديم شهر كابل،داكتر عبدالاحمد جاويد ، r\&
. ६- ادبيات مردم ،شفيق وجداندان.....



 iror




- Ir7r
 Y!
توفيق ، . چזا.

 مقيم كابل ....
ونيز در درازاى نيم سده پسيــــنـن تا آنجا كه من آكاهى دارم كو شهـ
 ايران در خارج بهنشو رسيده است استه قسمتى از آن به استثناى كارها
 كو نه است:
ا-قصه هاى فارسى ‘بريكتـو ،لييز: . 191 .

. 1919 ،

0_كلتور هزاره ،كلسوس فر ديناند ، ،دنمارك : 1909.

. lavr ، بيحک

ثزو هشهاى فو لكلورى

V- ضربالمثلهاى فارسىدرافغا نستان ،محمدتقى مقتدرى ،ايران •
.




 فــــــولكلــــور افغانستان يــــارىنراو اوان رساند. نشرات اين مجله از آغاز تامروزطور كلى در دو بخش به كونه زير مشخص است :
1- بخش نظرى و تيوريك: r- بـ بخصموادوما تريالفورلكلورى












 با اينهه نميتوان از برخنى نوشته هاى تحقيقى يا ترجمه هاى خوب و

كزيده در بارة فولكلور كـه در دهسال ااخيي در همين مجله به نشــر رسيده الند ،انكار ورزيد. واما نشر ات اين مهجله در بخش مواد ومانتريال فوالكلورىتا حدزيادى نابسامان واسفنالك وبوداست .موأندى كه در جرايان ده سال توسط كروه
 الفرهنكك مردمهكنونى ابه نشرسیردهشده بيشتر در اين زمينه هابــوده است :

 ها ، طبابت ودر مانكرى عاميازه ،باز يها، خرافات ،و شكومها ومانند
 1- ا- محل،منطقه، تاريتخ ،مشخخاترواوى و نحوء كرد آورى مواد تطعـا معين ،مشتص و روشن نيست. r_ تكرار،خلطموضوعات وتصرفدر متن مواد نشر شده آشكاراديده

ميشود.
rـ تفكيك موضوعات وجلا كردنمواد فولكلورى از غير فولكلـورى صراحت ندارد.
عـ مــواد فولكلورى ويزء افغا نستان از فولكلور ساير كشور ها بهدرستى تشخخيص نشدهدر مواردى مشلا قصه يى، افسانانه يى، و ضربـ المثلى كهبهكشورديكرى تعلتدداشتهواز طريق ترجمه وارد زبـــان درى كردزيده الست ‘جززو مواد فولكلورى كشور ،شناخته شده بهنشر رسيده است بارى اين نادرستى دربخشى قصه ها وضرب المثلمها بيشتر بـسـه نظر ميرسد.
0- فو لكلور ويزءء يك محل يايكقوم به محل وقوم ديكر نسبت داده شده در نتيجه كو زه ايى از خلـــــطاجحاف در ساحه فولكلوز مليتهــــــا یديد آملهه است. بارى بإين همه نارساييها ونو اتص كه در كار كردآورى ونشرهواد

وما تريال فولكلورى در مجلئ فو لكلور يامجللئ فرهنك مردم وجود دازد ،خوشنود بايد بود كه انبوههيى از مواد بير بيش از آن آن كه تباه شود

 *****

ياد داشتها :
1- ديده شود:مجلئ كابل ،مقدمه محمدقدير ترهكى (مردم شناسى،"

- Mrjo،
r
- r-rorn
- ع- همانجا




 محمدقدير ترهكى در زبان درى بــهنشر رسيده است .




 است واز نخستين انعكاس ادبيانتفولكلور یدرى افغانستان در خارين به شهار ميرود.

 داشتهاى خصوصى نكار ندةاين سطوراستفاده شده است.


پ!رصور ونگار
(ظهـيرى سدمر تشندى)
مايل هووى

هوّو هشثّى


 بينشـهندانه سازمان مى بخشـد.






 نبا شلد.


است مفاهيم =ورا دورى از ججءاهرالاسمار نيز دارد كه مكرزنان نيز دزان


 .





 بختياز نامه دز غالب اشعاز عر





 موزد امثال عربى توازد ويانـي

 جاى ديكر (r)


 جاره نيست ه(گ)



نبلاب دحيهى

## شيوه هأى عما رى د رشا هنا هس

فرِ دوسى

يكى ازبخش هاى بسيار ارجناك وخيلىيليمتدار تاريخ غنامند كشورما ، جنبشهووجهثاى اجتماعى فرقة جوانهردان وعياران و مبارزاتراسمتين آن دهووان باورمند وبا ارادئ مكتب عيارى هيباشُد• بو نامه اين مكتب تا آنجا كهدرنحوء كار كرد پيروان آن تعلى كردهاست، بمثابة تكيه عاه مطمئ اخلاقاجتماعىدساحاتعختلف حياتى جلوهترشده وبيشتر اعتماد و باور ظبقات والِشار , جامعه وا باخود داشتــــهاست

نهفت عيارى به شهادت تاريخ از داشته هاى پرارج فرهنك خراسان است• خواسانيان
 ابوهسلم خراسانى و يعقوب ليثصفاروديكرانحقيقت اين شعار را كه ((حون به ديكرانگيكى كنى خود را ازيادبرC از ل夫وه بهفعل آوردندوارزش آنرا در آزهونگاه محمل بواى كسانى كه حفظ مقام انسانى دا بو فراورده هایديكراجتماعى دجحان ميلهند ، ووشن كردند درباره́ اين آيين ونقش آن در تقويســــتجنبشسلى ضد استبدادى وويام هاى ملى سـنن
 مورد ارزيابى وتحقيق گرفنكرانه قرار دادهسيرحركت آنزا در مسير تاريخ دوشن كردهاند
 حماسـى خراسان يعنى شاهناهه فردوسى






 يى دارند. راه صبر و حـو صـهورأنشان ميدهند در مجموع ع ميآهوزند.


 كرد.












 داستان نها كشا نده مى شود انات كه درواقع ناقل كفتار و!

 ماست كه لبريز است وجوبثــان وخروشان از شعرو شععور كها خيـ-ز-

انات زا باانسانها همزبان و همتوانميسازد وحيوانات نيز شريــــــن

 اصف نابكاران و دشمنان ايستادهاست .


 .

 تهمت زدوآنقدرلابه وزالرى واصراز زند كوزدلّ هيَّر



؛~ـتازى جنبيدن كرفتند
 تصوير كنند ، صرف كذشننه خخزد دزاخاطره وازد

 است

 زام ميبرد:

 بفتع اول نام پسر گشتاسب بودهونى طالب حكهت ودا!






 آن گر نج

وندران وستار آن زن بستحألد
آن زن ازددكان فرود آمل جو. بــاد

هرد بكشاد آن فلرز ش ــالك =يد
كردزن را بانگَكو كفتش اییليد (ir)


㐁



 نج راگُ فت بخانه رفت و




 د.



















 او فرزندشزمامامورورابه


 و شعور و كرامت



 خواهد شد. طفل دوازده سالـــــــهـيكردي

 وفيلسوفان زا بهمی ميآورد پروزش فرز
 شدند كه در یيراامون آموزثــــــــــنرزنـند كورديستدبيرى بينشمهندانه



















 صححبت كند، كنيزك زيبا زويى كهدر آنا








 هكر زنان گفتند باز فردا زنذهه دزباز آهد با جز
 وهمين كنيزلك ناكام عشت نيز قصه عاى بههمآوردتاسشخنخو د رابكر شیى



 بامنطت ویرْهفلكورى وداستانــــى وپراز خرد مایه وبيانى از آزمو نگاه




 سندباد نيز درطى هفت روز ییيدامى شمود وازسكوتربرون ميكردد، فرز ند
 فرزند ش خالى كرده بودنل یسرش در محضر شاه تجلى ميكند، مو جب خموشی خو د وتهمثت كنيزلs رابــر بنيان ر'استى بمـيان ميآورد .و بــــــا





 رامى شكناند. در تتيحهكنيزلد ملزمميشود وبزه كارودرباره اشيداورى عادلانهميكنـد ازين داستانها برد داشتههاى حياتىوتحربیى بفروانى دز ذهن مى نشينـ واين داستسهانها محصول هفـــت زوز كفتار هايىاست كه در محموع هفت

وزير وسندباد پسر شاه وكنيـزكُبيان نمودند ودد كتاب سندباد زامه كرد آمده است وايسين كفتار ما اينست كهي

 شاهان كوشانيست ودر كابل نيـز شعاع حكمرانيش رسيده انـوت「-
 آن نشرد راواخر قرن ششم هـجرى بلست ظهيرى سمرق قندى رسيدآنرا





 ا واز تجر بت ديكران و پپ


 نوشتار آمله وامثال اين ڤصه هـایرووايتى در فرهنك
 زنده اند وخرد ساز




 اين شعر هم مقولة عربى دارد:
مهادر رعيت شهیى كــ مايه ربود بن ديوار كنــد وبام انـــــوود

ا- عوفق ظهير الدين سمرقندى را صدر اجل وحسان دقانت ميكويد

 راست كرد و اعراض الر ياسه فىاغراض السياسه از نشآت اوسـت



ملك بر ها دشاه قرار كر فت روز
 مد تى ملك در تز لز ل بــــود

 صبح تيغش هوازنيام بتافت
 باى ملك استوار كششت اكنون
-••
الى يمين تومشـــــرب آداب وى يسار تو مكسب آما ل
 (رك:لبابالالبابعوفى.به تصحيحسعيدنفيسى ص (^)
「- یز و مشى داكتر مفـا د ر مقدمه بختيار نامه دقايقـــى مروزى هاب دانشكاه تهران .
 اهتمام داكتر صفادر موضــــــــعمقدمـــــــه ، هاب تهران .

یز هو هشى برسنل باد زامه

ع- سندباد بكوشش احمدآتشـس ص و ه هاب استامبول .

7- رك : هميين كتاب ص 1 .
 جلال الدين قلع طمغاج خان ابراه:مَ آل افجراسياب متوفى . .7 هصدز كرده


9- رك : مقدمة سندباد نامـــهـبـكوش شن على قوام -1. كه احمد آتش ذيل كتاب درى دانب كرده است بدين عنوان ياد شـوه

است : حكايته الملك المتوج امـرهوهالملك الحكيم • الا
IT r|r دوشنبه مركز تا جيكستان شوروى.



- IV9 ا ا 17 - همان كتاب ص ع \&

شيوه هالى عيا رى درشاهن:ا
فر دو سیى

يكى ازبخشَ هاى بسيار ارجناك وخيلى لِيمتدار تاريخ غنامند كشورما ، جنبشُهاوجهشاى اجتماعى فرقه جوانهردان وعياران و مبارزاتراسمتين آن دهروان باورمند وبا ارادئ مكتب عيارى ميباشمد• بر ناهه اين مكتب تا آنجا كهدرنحوه كار كرد پیيروان آن تجلى كردهاست، بمثابة تكيه صاه مطمئن اخلاقاجتماعىدرساحانعختلف حياتى جلوهترشده وبيشتر اعتماد و باور طبقات والش̂ار ,جامعه را باخود داشتــــهاست نهفت عيارى به شهادت تاريخ از داشته هاى پرارج فرهنك خراسان است• خراسانيان
 ابومسلم خراسانى و يعقوب ليثصفاروديكرانحقيقت اين شعار را كه ((حون به ديعران'نيكى كنى خود را ازيادبر از الوه بهفعل آوردندوارزش آنرا در آزمونكاه محمل براى كسانى كه حغظ مقام انسانى را بر فراورده هاىديعراجتماعى دجحان ميلهند ، ووشن كردند دربارء اين آيين ونقش آن در تقويــــــتـنبشمواي ضلد استبدادى وقيام هاى ملى ستخن
 مورد ارزيابى وتحقيق زرفنكرانه قرار دادهسيرحركت آنزا در مسير تاريخ دوشن كردهاند اها اينمقاله دربردارندهُ آن عده ازشيوه هاىعيارى وجوانمرديست كه دربزرتُوين اثــــر حماسى خراسان يعنى شاهناهه فردوسى •وسىیکار ترفته شله اند


 مىيابد وعيارى كه يكى از آيينهاى يسنديدهوفرقهمبازز بود نيز در شاهنامه نظر بهاهميت
 ديكر آثار تاريخى و داستانهاى ملى ناشى ازت اتيريست كهاين فرقه درنحوء كار كردتووهـ
 زندهى متمولان نقش قابل ذكرىدا دارابودهاند • ماجانبازى و از خود كذرى كروه عياران


 دركذشته عياران را نظر بهروحيه تسليم نارذيرى و مسلح بودن، شب روى ودستبردـ
 سياسى ونظامى ، بهنام دزد و غارتكر معـرفىكردهاند، اين نام تآنبا كه نثارنده در يانت
 رزمندهکان سر زمينهاى خلافت شر فیى بود •خون عيادان نظر بهآيين خود بيشتر به طبقات

 ومنسوبين طبقات محروم نيز از آنان حمايتو يشتيبانى ميكردند • لذا قدرت ور دار داران تسليم









 حد وانمود شدهاست بدانسان كهكفته انـد:((بعدازان شسزاده سرخوش شده رودرشغال

كردوعفت يايهلوان جوانمردى خند. حد داردشغالهغت حد جوانمردى از حد فزون است •
 جوانمردان بر مبناى همين هنتاد و دو املـيريريزى شدهبود • كه هر اصل در جر جاى خود






 راه انسان برجييه ميشود• و حالا بايد ديدكهكدام يك از اصل هاى جوانمرددى از شاهنامه
ا- راز دارى و ييمان بستن به سوگند :

راز دارى و ييمان بستن به سوكند ازاصولعمده عيارى و جوانمرديست • زمانى كــــــهـ جوانمردان راز خود را نزدكسى الشاميكردند،او را درنكهدادى آن راز وادار به سوكـــــنـ خوردن مينمودند • سمك عبارآنكاه كه خورشيدشاه را نزد روح الزا مطرب مه يرى مىبرد ، رار از روح الفزا حد جوانمرديش را جويا ميشود•او ميكويد : ((امانت دارى بكـسمال دارم ... ومركز داز كسى باكسى نكويم و سر او دآشكارا نكنم ، مردى و جوانمردى ايندادانم) ()

 آمرزكار وبه جان یاكان و راستان كهدل بـــاشما يكى دارم وبا دوستان شما دوستباشم
 خواهد رسيد بهر توانم كرد• نيكى بكنم ودر نيكىكردن تقصير نكنم و دويقهاى حيل نسازم وانديشة بدنكنم واكر از دوستى شها كارىباشد كهمن بر باد شوم، دوا دارم و انـديشه
 شيوء عيارى در شاهنامه از داستان مرداسيدرضتحاك نمودار است• زمانى كه ابليس به عقل وانديشه ضعالك رخنه كرد ه او دابهكشتنیدرش وا ميدارد از وى در نكهدارى رازى كه بااو در ميان كداشته است طالبسوكندميشو:، خنانكه فردوسى ميعويد :

كـــه آنرا نــداند جز از من كسى بيا موز مـــا را تو ای نيك ر ا ى پیس آنغه سخن بر كشايــمدرست

چنان خون بغر مود سو مند خورد
زتو بشنوم هر خه كـــويى سغن
(شاهنامه، حای مسكو، ج1 .صبپ )

هـــمى كـــفت دارم سخنـها بسى وآن كغت بركوى و چحندين ميـای بدو تفت ييمانت خواهـم نغست جوان نيك دل مشت ولو مانشكرد كهراز تو باكس نـــُويم ز .سـن

اين آيين يكبار ديكر در داستان زال وروخابه بين ساموسيندخت تكراد ميشود• سيندخت


ورانيكبنواخــــت وييمان به بست
همان راست كفتار و پيونــد او بكفت آنحه اندر هيان بود راست

كرفتآن زمان سام دستش بدست
خو بشنيد سيند خت سو مند او
زمين دا بيو سيد و بريایخواست (r゙ • ص ハ®)

كداكارى وايثار براى رلع نيازمندىديكرانازشيوههاى درخور سايش آيينعيارانوجوان-
 - وتشتاسب نمودار ميشود

اغريرث اسيران آريايى وا از زندان حتىازخطر مركى نجات ميدهد و درين واه جانبازى ميكند• وافراسياب ازين كار كرد برادربخشممىآيد واورا باشمشير به دو نيم ميكند :
 ميان برادر بـــدو نـيــم كـــرد رستم ابر مرد ديكريست كه جوانمردانـــهبراینجات در ماندهکان دست انمر كار رهايـ
 -داستان رستم وكاووس وكنداوران آرياناراكهدرچنعال ديو سغيد درمير اند نجات مىدهد جكركاه ديو سغيد دا ميدرد و از خونجكر آنشیم اسيران دا روشن ميسازد :


 روى بعغى ملحوظات فراد كرده بهروم ميرود•آنجا دريرتو نبوغ و استعــــداد ابر مردى و

كنداورى كارهاى بزدكى ازدستش بو ميآيـد．تشتـاسپ براى برآورده شدن آدزوى ميريـن
 خودرا اشكار نميسازد • دكيقى ميكويد ：



 تشتاسي براى بر آورده شلن آرماناهرنخواستار دختر ديكر كيصر كداكاكارانه بهكشتن ازدهاى كوه سقيلا مبادرت ميورزد خنانكهدكيقىميكويد ：

بزد بــر سر اڭ د هــاى د يـــــر زاسِب اندر آمد كـــو نيك بخت ازانجا بيامل سر وتـــن بشست

به شهشير برد آززمان دستشير همىديختدغزشبران منتث سغت بكند اڭدهـا را دو دندان نخست

r

وقا بععهد از شيوه هاى حميدة عيــارى وجوانمردى است در شامنامه اين شيوه دركار


 ونكرد و حكومت مازندران را بوى داد ：

كه هر كوته مـودم ا 1 يـــ بكــا ，
كه بر هر سوى راه بنمود راست
حنين دادش را ستى را نـــويد
يكى عهد و مهرى برد بر د رست
يرستش كنندش هـــه مه مـهتران （げリ ص－「（c）

مرا اين هنر ها ز اولاد خــــاست به ما زْْلدان دارد الكنون اميــــلـ كنون خلعت شاه بـا يد نخست كه تازنــده با شد به مازنــــــدران
£－كت روى براى نيل به هدى
تك روى به خاطر دست يابى به مقصود ازآيين ويثز：عياران وجوانمردان است• متابله بارويداد ها ، ينجه نرم كردن باحوادثو ييشآمدهاى طاكت فرسا ، توسل به هنر وحيلهاى عيارانه اذويزهكىهاى اين حالت است• رستمدرهعت خوان يك عيار تكدرو است و يمداڤ



> تودان ميرود :

جو خورشيد رخشنده آ مد يديد
 بره اندرون با تو هــراه كيست دلير وسر الفراز رو شن د و و ا ن نشايد كثيـن بـــــان مرز كس
 بدو كفت كوددز كام تـو هيست
بعودرز مفت ای جهان يسهلون كمنـــد واسبى مرا يــــار بس (101 (0)

0- شب دوى



شباهنك بر خرخ تردان بكشت در خوابِـه نرم كــــــر دند بـــاز

چويك بيره ازتيره شب دركزشت
سغن كمتن آمد نهغته بـــر 1 ز

حه جويى شب تيره كام تو خيست توكويى كه از غــم بدو نيهمه ام

حنين داد باسخ كه تهـمينه 1 م
شب دوى ديكر دستم است كه براى ديدنسسراب دد عقب خيهه او ميرود. بيو شيده آمده د وان نا تا حصا در در خروشيدن نوش تر كان شنـــيـد نتنسته به يك دست اورْنده رزم

 چو سسراب را ديد بر تغت بـزم
7- باحيله وفريب خودرا از جنك دشم دشزرهانيد ن :



 كمند افكنو كرد و شمشير تــير
 بسرواب تفت ای يـــل شير كير
دكر ثونهتر بـــاشد آيـيـن مـا

سر مهترى زيو تــــرد آ و د نبرد سرش تر خه باشد بكيـن زافكنـــدنش نســام شير آ و ر

همى خوا ست كــايد ز كشتن رها بداد ووبود اين سخن د لــــيـذـير سوم از :جوا نهرد يش بـى كــــمان چو شیيرى كه بهِيشی آهو كذشت

كسى كو بكثتتى نبرد ا

كرش بار ديكر .بـــزيو آ و ر د
بدان چاره از حنگك آن از 2 هــا دلير جوان سر ز «مــتــار يهـــير

يكى از دلى وحوم از ز هــــــا ن رهاكرد زود دست و آمل بدثپت
 رستم را هنكام خواب كركتار وبر ففـا بـــلـندميكند• ولتى كهرستم بيدار ميشود وخخويشتز را اسير دست عغريت دزخيم منش مييابد،اينرويداد را فر دوسى چنين بيان ميكند :
 بدو تمغت اسوان كـه إى ییيلتـن كجات آ يد انكندن اكنون هـــوا ككبا خواهى النتـاد دور از تكـــروه هوا در كف ديو واثو نـــه د يـــد كه بو نـــامبر دار هـو انجمسن تن و استغخوانم نيــايــد بكـــــار :كوه الاكـند بد كـهر 1 هر مسن كو فو ياد دس باد كيههان خـــديو يكى داستانى ز دست انــل ديـسن به مينوروانش نـه بينــــ سو و ش كرامش نيا يــد بديكـر سرا ى به بينْند حــنتال مسـرد د لـــــير برآورد بر سوى در يــا غــر يــو كه اندر دو "يتى بـسـمــانى نهفت زكينه خور مــا هيـــان سا ختش (r•7-r•0 ص (ج)

حو رستم بینْبيل بسر خو يشتن
يكى آرزو كن كه تـا از هــوا
سوى آبت اندازم ار سوى كــوه
حو رستم به كــغتار او .ـــنـــكريد حنين چفت با خخو يشتن يــيلتــن كو انــدازدم كمت بر كــو هسار وكى كــــويم او را بلو يانكـن
ههه واڭه مكـونه بود كار د يــو
حنین داد ییاسنخ كه داناى چچيسن كه حرآب هر كو بو آيــلش هوش
 بكوهم بينــداز تــــا ببرو شيــر زرستم خو بشنيد اكــوان د .يســو
 بلد ياى زرف انــلدر انداختـــش
: V آموختز انواع ماز ها

عياران انواع سازها را بخاطر بر آوردهشطـدآرمانهاى خود مى آموزند • ذمرورتاينآمونش





$$
\begin{aligned}
& \text { كه آواره و بد نشان رستم است كـر الـو } \\
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

^ـ تغيير دادن لباس به خاطر نيلبههدف:
تغيير دادن لباس در آيين عياران ازطريغههاى سخت در خور اهميت است• عــــيا ران باستغاده ازين شيوه: كار بر بسا دشوارىیهانلبه كردهاند• در داستان سمك عيار ور وديكّم

 زمين ميشود لباس بازركانان دا دربر هيكند•ودر رأس كاروانى از اموال تجارتى جا
 نه هنعام ترز است و تيغ و سنان



كاربرد اين شيوه يكبار ديكر در عهـلكرياسفنديار رويين تن در داستان هغتخواننهودار ميشود• اوبراى نجات خوار اهرانش
 اسغنديار ويســارانش را در در حنين تبيينمينمايد :

كهى بر فــراز و كهى در د نشيب ند اند كس از دز كه من يهلو م

بجاى فر يب وبجا ينهيـب
حوبازار كانان درين درشوم


عياران به خاطر برقرار كردن رابطهينبانى، يافتن راهها ویديدار كردن رازها بهوسايل تتعدى متوسل هيشدند، يكى ازان و سايسناستفاده از زنان دربردن وآوردن اخبار رود

 زنى در داستان عشقى زال ورودابه نـــهودارميشود • فر دوسى چنين ميكويد : زنى بود كو يـــنده شيرين سخن هم از پهلوان سوى سـر و د 1 ن (19£ص)

مـيـان سيـبدار بـــا سرو بـــن
یيام آوريدى سوى يـــهلــــو 1 ن
-1- داخل شدن بوسيلة كمند در كاخها :
 عياران است• باين كار عيارانهزال برایملاخات بارودابه دست مىيازد• نحوء كــــاربرد را در شاهنامه خنين ميخوانيه :

دو حجره بستند وكم شد كليـــد
كه ساخته كار و بكــدار كــا م چنان چون بود مردم جفـت جــوى
 بر آمد ز بسن تا به سر يسكسره برآمد ير يـروى بـردش نــــماز


خوخورشيد تابنده شد نا يــديسـد یرستنده شد سوى دستان سام سيهبد سوى كاخ بـنـهاد د و ى كمند از د هى بستد و داد خــــم به حلقه در آمــد سر كـنـنـر حو بر بام آن بارة شست بــــاز






$$
\begin{aligned}
& \text { كه ازبهر دل سر د هــم هن بسـباد } \\
& \text { زهردى و دا نش } \\
& \text { (YO © • (T) }
\end{aligned}
$$

اعتناى اورا چنیین یاسیِ میدهد :

سياوش بِو كفت هر كز مــــــاد





 به بند كمر بر بز بز تير چنـد همآوردت آمل مشو باز جاى بكشتن دهى سر زبيكارهكى كه اى بيهده مرد یرخاشـجوى سرسر كشان زيرسنتكآورد هياده بيا موز مت كار زار كهتا اسب بستانمازاشمكبوس (190. © ( كمان !-ـزه را ببازو فكــند خروشيدكاىهرد دزم آز هاى
 تومتن چنين داد پیاستخ بدوى پياده نديدى كه جنگَ آورد هم اكنون تزا اییبرده سوار پیباده هرا زان فرستادهلوس
r|-ـ استفاده از داروى بيهوشى :

از لوازم فهرودى عيارى داشتن د ا ر وى ويهوشى است كه عيار بايد هميشمهآنرا باخرد



(rr ص - © ©
£ ا- داشتز كارد واستناده از آن :
كارد از سلاحهاى هميشكى عياران است •عياران از كارد دربسا ز مينه هاى عيادى كار ميكيرند• زيرا سلاح بران و تابل حمل استوددر مواقع ضرودى از آن استفادذفقوىميشود مثل اين جريان : (ااين بكغت و كاردبر كشيدوبرسينه دايه زد تا سر كارد از يهلوى دايه بيرون رفت• دايه ازياى در افتاد، بى مـرادخود جان بــداد • )) (داستان سمك عـيار، ج 1 ، ص 70 ) عـــل大وه بــــران عــــيا ران كــار د را در نتم بريدن وسوران كـــردن



در شاهنامه كار برد كارد در كشتن بهرامچو بينه عملى شده است• بهرام خوبينه از حهره هاى مولق و مبارزان پيروز مند شاهنامهدر دوره ساسانى است • او عيارانه باكــــارد كشته ميشود وكولون كه كارد را برسمعيازاندرآستين خود ينهان كردهاست، اورا بتتـل ميرساند، او با كاردى كه در آستين دارد نزدبهرام ميرود او را چنين ميكويد :

اين بود فشردئ از آيين عيارى كه نمونههاى آن در داستان هاى شاهنامه نفوذ كـرده است• اكر هفتاد و دوامل عيارىدا مطمع نظرلرارداده، زمينه هاى تطبيق آنهارا درشاهنامه اين بزدكترين اثر حماسى خراسان بيابيـــم،|ايجابنبشتن كتابلِّورىرا در مورد مينمايد• از عمين مختصر بخوبى روشن ميشودكهآييندر خور ستايش عياران وجوانمردان به رون داستان هاى ملى و تارينى خراسانيان مـىالزايد واهميت اين سنت جليلرا بيشتـــر - از یيشتر نهايان ميسازد

$$
\begin{aligned}
& \text { خو هنعام د نتن فراز آمدش } \\
& \text { بغر مود تا داروى هو ش بر } \\
& \text { بدادنـد هر بيزن كــيو وا مر آن نيك دل نا مور نيــورا } \\
& \text { منيرْه خو بيزن ثزم روىماند }
\end{aligned}
$$

عارف يزمان

د

در كذشته به ياد داريم كـه دز شـعر مكتب مند ى بادقت كمنظي








فرهنك عامه رادر شعر بيد لجنين مى نكريم : شـنيك (شلنكغزدن) : س سِند وار فتا دست عمر نعل دز آتش بهوش باش مبا ما زند شلنكك و كر يزد


 زانس طر ف نبستم به قيد عالمصهوز ت קهومؤمنى كه خلش كيـرد از فر نكـو كريزد

ز خود بياد نكاه كه ميرو ىبيدل
كه از غباز توبوى فرنك مى آيد

تر نكى : آواز بهم خورد ناشيا، صدا عى شكستن شيشه
 كه شيشه كر شكنى بشنودتر نك و كـريز

خهوش باش كه تاد م زنى درين كهسار هزار شيشه بیا

كوجه كرد : ويلان وسر:كر دان
 مشت خاكى داشتم برسمر نميل|نمخهشد

بس آملـن : هقابله و همسر ى سليمانى رها كن ،مور هم كر و و فرى دارد

 به داد رسيد ن (به داد كسيىسيدن) بهيار ى شـي شتا فتن حسنت به داد حير ت آيينه مى رســــيد آخر لب خمو شــى ما هم سوا ل داشت

یشیت ورو ى ور ق راخخواند ن : كنايه از همه هيز فههى ، آكهى

تعبيرات عامه درشعر بيدل


 الفت دل عمر ها شـد دستو ها هايّم بسته است

ركث كکین : كنايه از غرورو خود خواهنى

ركك بردن ندارد نســــبتى با كردن ميــنا
خانه برآب : نايايدار و لغزان



خا نه خرا ب : نكو ن بنت
بيد ل آن فتنه كه تو فا ن قيا مت دارد
غير د لنيست هم نـــــين خارد نه خرا باست اينجا
آب زير كاه : مو ذی وزير ك

شكسـت رنكغ كس آبى ندارد زير كاه اينجا
 در یرده یختتيم سو داى خا فى
خندانكه خنديد آيـــينه برما
بازار كر مى (كر مى بازار) : رونـــق واقـت بازار ظلم كرم است ازی ازیهلــو ى ضـعيفان
آتش بـعهعم اقبا ل دارد شكو ن زخسها

هر كجا رنتيم داغى بر د ل ماتازهشــــــد
سـوخت آخــر جنس ما از كر مى بازازهها
كلاه شكستن : نازش و وافتخار
به او ج كبريا كز پهلو ى عجــز إست زاه آنجا
سر مو يى كر اينـجاخــمشو كیبشكن كلاهآنجا

شهو قت مر!ا زهر دو جمها نبى نياز كر'د


به كرد نرسـيل ن : هــــهـسرى نتوازنستن دوزاست تلا شت زرد كعبهتحقيت
توسم كهبفرد قدمسنكك نكردى

فن (فند) : فريب ونير نكك






به روز سيـاه نشستن : زبونشـلن بدبخت شـلـ ن ن الى سايه داغ مهور یر ستا ننمى زود


نا مر'د : فرو ما يه و دنى : دو به خا كم فرو بر دامداد كردون
كم از یا ست دستتى كفناهردكيرد

$$
\sin
$$

هر خازاندن : كنايه از دو د لي،دزنكـ و تأمل غار خار ت كشـت و یيشى حر ص بيKاز ى هنوز در تــــردد ناخنت افسرد وسـر خاز ى هنوز

در كمينـگاه حسد هر چنـد ســر خازند كسى طعنمجحهو لان حــــو خار ش بر سر كل زيختتهاست



جن خر ى كز صصحبت اهلدو ل نازد به خويش
 لك وپك هر دو به فتــحاول) : كنايه از اشخا ص مسخره واششياى بيهوده . اين و آن
الفشاند نى است كرد تجر د هم از خـيـا لـ ل


 نا ديــد •اكــــر سيتم و زربینداشتهبانشـ

جنا ت (حانه) مر غ آغاز مىشود : اكر به لهو و لعب بر ددنى است


تير به تاريكى افكند ن : تجا هل كرن ، دانسته راندا نسته كفتن • جها ن كورانه טارد سعى نخخجير ى به تار يكى بهر كس وارسیى هى افكند تير ىبهتاريكى

هنيه : وصله ویيو ند بيد ل حنر از آفت پيو ندعلايت اميد كه دز دلق تواين پنيهزنبا شـــد

كو ك : زو نــق و نفا ذ ،موا فقت و همطبعى
 هر كــجاديديم بحــــث تر كـ كـ با تا جيك بــــو

كو لك اسنت به افسرده كىاتبا ل خسيســـــا ن در آتش يــا قــو ت فتا دست خسى خنـ

رازق رويين

## حها سهd آفر ين خر ا سان








 كاه كاو و سشاه وفر ياد انسا نى وتا هميشه نجيب سيا ووش را را از






 عصر ى كه فر دوســـى در آن پْرورش يافــت، يكـى از متحرلــ






 شـاختن فرهنكت تا جيكا ن و زبا ن دزى و شعا ير آزيا نا ى پيشى از اسشلام داشتند فر دوستى دز دورا ن زما مدازى سا مانيا ن در يك خان خانوالده دهكا ن،

 اسلام بودند ، از طبقه ها ىبالنسبه مر فه آن زما ن ان به شمهار مير فتنند . در نخستين سالها ى برو مندى، فردوسى در در داما ن خانوالده بالارزشها ع فر هنكى وتا ريخى كن شته آشنا ميكردد ودر با غســتا ن


 كم كم به سرايش شعر زوىميآورد. (1)
(( كارهاى بزركك إز سخنــان كوحك آر آغا ز ميابد )، آزى فردوسى






 ييش از آغا ز (رشاهنا مه اســـــت كويى اين داستا ن ها موزد پِذيرش
 هون استعداد شكر ف اورامىبينند، تشوريقش ميكننـد :

 مراكفت: خوب آيداين راى تو
 بدين جو ى نزد مهنا ن آبرو


 زردشتتى قرار داشته است . درسال 7 ( حكمرا ن خراسا ن نـ به إبو منصوز المعمر ى دستور تدو ين شار شاهنا



 فردوسى بر رو ى آنها بنيا نكا خغ عظيم وشسكار جهانى خويش را افكند





 دز اين مد ت به جستجو مييردازد. مآخذ را كرد مر مى رو آورد. وبه دنبال

 كه مبا 12 مانــع بر آورد ن آن هد ف عالى كردد ، یديدار است :

حماسه آفرين خراسان

بترمييل م از كريدش رو ز كــــــار



 2و دیی





 دزنزدش باقى نـيـماند.


 (






 ز درد شی منــــ



 نه بر آرزذو يانفت كيتىى، به .بر فت

 دل وديلده من به خرن دنرنشاند برافت و غم ورْنحش ايلدر بـما ند





 تصسيم ميكيرد ، شاهنا مه اين سند ماند كار ى مرد مش رابه سلطا ن محمود تقديم بدارد
او از اين كار بيشك هد فـواك نـالاتر از دريافت صله وياداش دارد . هر



 ترانفر سانيده كشتهd
بكهر حانلى هد ف او قسما اكر خششمداشت مادى هم مار باشد ، اصصولا


 مههى بايستى به امير ى ويادشاهى اهـا ميكشت تا از از رو ى آن قاعدتا
 آندر كتابخانه مر كزى دو لتنكهه دارى ميشد . فردوسىى نيز ميخواـ


 رانزد خوند نكه ميداشتت . بسيا ر ممكن نبود كه از ميا ن برود وا وامروز مانند هزارا ن كتا ب مهه ديكر كها از آنها تنها نا مى با قيما نده ، تنها ونها
 تالاز كزند روز كار وحواد ث غــــير قابل پيشبينى در امان بماند .
 بزبركك وبي همتا به خوار ما يه كى زو به رو ميشود .




 نظرا ت كو نه كو نى ارا ثُه كردهاندا
 زا (

 كرده بود ، جستجو كردماند •





 خسرو شير ين بد ين مو ضـو عحنين اشاره ميكند :

به كيتى زشاها ن در خشنـده يـ آي
زبد كو ى وبخت من آمه
تبه شد برشاه با زا زار من (ع)









باره مينويسل :
(ربه عقيده من علت اصلى ناكامى فردوسسى ، قيد و تبا هى و هلا كت

 آسيا يی مربو ط به سبا رش ويابى مرد ى اشخا ص متنیفذ و مقتد ربود

 دسايس وساز شها و ر قا بت هاىدربارى گرديد ... فضل در ز زبـر ان
 دانيد . جو ن فرني


 كجا فرش را مسند ومرقداست نشستنیه فضل بن احمد اســت و باز ...
زدستور فرزانه داد كــــــر مراكندهرنـــج من آمل بر سر
 وزيز مـذكور هم:اصلا نكذا شـــــتى كه فردووسىى كامر وابوده وبهنوازش در خوز استحقا ق بر سلد •)،

 شاعر ، مخفى ميما ند وسر انجا ماز آن جابه زاد . باز ميكردد


 اوست ، جنين به ياد مى آرد :
 آيا إى بر آوزده پحر خ بلـــند

حهـا سه آفرين خر| سان

بهيرى كنون خو الر بكنا ثـتى هو

حو بو.دثم جوان بوترث داشتـى


(引)







 فردوسى .







 زوت بٌ
 هنين است


 زا بر سر راه مرو ونشا پوز بنا كرد.



ازجهان بست














 1



 بمانم به كيتحى يكــــى دا سمتا ن بهمانم بيا بـم مگَـــر كا م خويش

همى خوا هم از داور كرد كـار
 ويا: نجستم بـدين هن مكو نام خويشى



ميشانـ




 استفاده ميبر ند
(



i


 شـله وندز هعو يه آورده شـلـاست.


 را دور پايا ن كتا بشى جاميداد . در حالبى كه در آخرين بيتها ى كتا ب


 زنله كر'د ن تاريخو فر هنگك ايرا نز مين است بـرا نسان كه خودش

بار ها برا ن اشاره كردده است،بنا بران هجو يه به كفته یرو فيسور



 - دوسى دستى نداشته بانشد



 (v). تواند از كلها براى باز يا فت دلايل وبرا هينديك.
 يو هاند حبيبى هرا

 آنها رفت








 از همين روست كه شعر شنو وازه هاى نا ب و ريشه دار ش انتقا ل دهنده جا معيت فر هنگى است كه برابی بشر يت ار زنده است و نــهـ
 مانلد كاز ز.




- تيمور

 زیاكا ن ماز




- ;








 آنا ن


 نبض زما نه اش را احسا سو كردو








 روا ن آدميسنت در همه جا ى ايــــن كتا بَ ، چههره ميكشايد :

زبا دورباش و بتر س ازگز ند
مياغٍد دلش مدو ى دردو كز ون ند
بله داد مظلو م ودر و يش ور دا
كه نُسِند ت ازتو جشهان آفر ين

ببخششا ى یبر مرد م مستمند بيخشا ى از درد بر مستمند متو از جهان بهره خويشورا سر بيگناه ها ن خهبرىبهكين

همى كفت هر كو توانتر بود




 همسكو نه گى ندارد














 -



 انسا ن سروده بود :
辑


$$
\begin{aligned}
& \text { ور نكين ترين كل كلخانه آفرينش. )( (^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يانو شتها }
\end{aligned}
$$


 - با

 r ـ زوندو ن ، سا ل او ل،

 7 - 7

- V


 حهيد ززين كوبنظر حاشته اسيت.


## زكيت

به موش باش دلى دا ز كـر نغــراشى
به ناخنى كه توانى كره مشايى كـر


خوشم ز سنك حوادث كه استخــوان مرا

(ز)

## سيد خوا جه على يف

## ار زش ادبى لطا يفس ناسهـ

## فيخرى هرو





 الا شعار و يك اثر در علم بد يـــع به عنوا ن مسنايـع الحسن ايجـــــا




 تذكره اش شر ح احوا ل و آثـا ;غزلسرا يا ن ، مثنو بى كر يا ن .
 جسته هعما را به بـبا ن آور







 از آنما استفاده به عهل آوزدهازند






 ا:




 زو يسد :








.




尾
 است








 هوْلازا عا





استعداد بلند شـا عر ى هــلا لى در ؛جاالس النفا يس چنیين تــن كر هـى

مو لا نا هلالى تر كك است وحافظهاش خو ب است و طبعش نيز برابر حافظه اوست خيا ل سبــق دارد ، اميد است كه تو فيـق يابـد

هطلــع از اوست :
حنان از لا فگَند أمروزم آن رفتا روقا هت ههم
كه فر دابر نخيزم بلكه فر دا ى قيامتهم(ع)

را دن باره هــلا لى بدينكو نهآوردهاست .

رسيده در شعر بهر اسلو بمهارت تها م پییدا كرد و نادز زما
 و ديكر .ى شاه و در و يش وديكرى صصفا ت العا شققين . از ليلى ومجنون اين دو بيت در تعريف ليلىاسنت. شع


در كتا ب شاه ودرو يش ايــــنـبيت در صفت تير اندا ختن شا هـا كفته :

 فزا ق يوسف كويد :




 تذكر احوا ل شاعرا


هرو است و چو ن نقير است ايـنمهطلـع از اوست : آنرا كه در د عشقتوديوانهساخته
هجنون مفت بگوشهويرانهساخته (7)

 زوشته كه از مرو است . اينمطلع از اوست :




 است
هير عليشير دز مجالس النفا يس يك غز ل مشهور مهر ى هرو یرا
 ;ــذكر ميد هد :(ر ... حضر تمير چنين نوشته اند اما با بنده تحقيــــت


دوش تا صبحد م از كر يه و ازناله مــــنـ
لالـهـ سوخته خو ن در د ل ویادركل بود
خواستم سوز iد 1 خويش بغَويمّ باشمــــع
بود او را به زبا ن آنچه مرادر دل بود
آنچهَ از بابل و ها رو ت روايت كردند
سـحرحشم تو بـــد يد م همه رالشامل بــود
دو תتتى يود تماشا ى وخت ههرى را

نخر ى به متن 'نذكره مير على شیير غير از علاوه نهودن معلو مات

|فزوده است .



 اندرچمن صبح بيوى تو كذذأرى كرد م
رو ى كل ديدم و فرياد هزاد ى كرد م

آتش زده مى عار ض آن ســــرو دوان را
تا آب دهـلد ديمء صا نحب نظلسرا ن را

- • •

شب فرا ق 'تو روز مرا سيه دارد



 شب عد م به قد ح كرد اششارتمهنو

در قسمت ديكر علاوه بر شر حدزويش صو فی فی فخر ى كويد :
 كر بد ين نو ع بود محنت خو نخْورد ن ن من


 زيز حكم نمود ن جايز است .
دز اين قسمت فخر ى پيراهو ن شسر ع الحوا ل وآثار




 النف| يس تذكر نـاده .



 قرن از اهميت زياد بر خــــور خار است .
نشـا نيبها :

1 سا ل



 دوشتنبه ، 1979


 -


Y ـ مجالس النفا يس ، بلسعى واهتما م على اصغر حكمت ،تهران
-r


. 1 - 7 هما ن اث
. 11 -

- 1
.
. VE ال




 اشك بايد كاشتن چحندانكه توفان بشكغد


( ${ }^{\prime} \dot{\text { la }}$
.
د:


دز نكار شها ى معا صـر دز د دبسان جمله هايى كه در زير مىآور يم ، بسيا ر ديده ميشود :



 كـم د
 - مشُتختص



زيرانا آنها دز همين حا ل مشخطاتاسمم را كر نته نميتوا نند از جمله بسشو ند جمـع نميكير ند ،نشا نه نكره (ى) وا قبو ل نميكنند ،عضو

 بـو ن ارتبا ط با كلما ت بعد ى نمى تو! ن تو ضي زا تنها به دسته كنمه هاى ناهـا










 \&:
 ز وڭاً حو ن تاكنه ن هور د






هيشينه هـاى زامى زبان ددى
 مسا عد رالافرا|هم مياورد در د








 حالت ها از بين رفته معنا ى آنهـا توسط وسايل ديكو دستور كمنجمله





 كروه عملده تقسيم كر.ده ميتعانيم. كروه - 1 باشد مانند : از ، در ،به ،با، بی، تا، برایى
 استفاده ميشو زلد :


 اتكر هر يكى از آنها زا


از ين هيشينه ها ى اصلى ازكلمهمستقل سر زده است . مـشثلاريشينه


 معا صر در ى و ظيغه ها و تابشهاى مختلف معنا يـى دارند آنها در يكى از مقا له ها ى عليحد ه بيا ن خـوا
 آنها در زبا ن معا صر در ى بيشاز هاى كنو نى زبا ن در ى از ويـز هـ كيهـا ى اين وا حـ هـ ها
 آنها سخن ميز نيم وتا آنجا كه ممكن است مشخر ماد


 كلمات ديكر افاده ميكردد وقــانـوو نمندى د ستورى موازد كاربردآنها
 هاى مستقل در جمله به و ظيفـــهِيشينه استفاده شده ميتوانند.بئكه




 سازما ن بد هد . مسثلا و قتى كفتهميشود كه (رحين بازديد فيصلـــــــهـه
 ازتبا ط با كلمه باز ديد حا لـ زا زمانزا صور
 وظا يف یستور ى خيلى كوناكونندآنها در يك و قت دارا ى دوخصصوـ
 علاقه كلمه را سازمان ميد هنـ_م. مسثلا هما ن كلمه ((حين)) را در نظر


 حين ذفتن ، حين مسا فر ت ، حين مجلسى و غيره در همه موا رد فقره




تر 2: .

ثيشيـينه ها ى نا مى از نكا هساخت .ذو نوع ميباشـند :






 ازنظر ، از رهكذر ،از طر ف ، در موزد ، در طو ل ، دزحين ، در وقت ، در پهلوى، هز قسهمت ، دزوسط، درخلال ، درطهى، در ظر ف ،در بد ل • در د
 متر قی اند ودز زبا ن معا صـــــر دز ى امكا نيت ها ع فرا وا ن دارند اها از نكا هكميت تعداد پيشيـنه ماى تر كيبى نسبت به نو ع ساده






 نامى واصصلم در يك تر كيب نحو ى باهم ارتبا ط ميگيو ند ، معنى هيـــــــ الختت لغنو ى ودستور ى را ا فا دهمى نماينـ م ?
 اجزا





 د ديكو ى كه معاد ل ساده ندارند كمان غالب


 است






پيشينه های زامى زذان دزی






 هاى امروزه دز ی صر فـ د












 اهما لى با مواد خونا

 شها ل كشوز زفته بو



مدافعين انقلاب قر يه تور با ختو ى شهور ميمنه اخيرا تحايف نقدى
ايشان توزيح كرديد. (حقيقتانقالنب ثور) و غير غ غ


 به علت نداشتن زبا ن ان و غيره

 مجرد ومانند اين ها.
 اشرار باز كر نموده كفت (دهقا ن ).

 كازوان سییيده).

كو ن نشا ن ميد هند :

. غيره




 ميتوا ن در واشنعتن ، پيكنــــــ واسلام آباد يافت كه توسط سازما ن

هاى جاسرسى .... يا فتهثدهاست(ح.|.ث)
 بحــث رانشا ن ميد هند :



 ومعين از نظر زوش استعمال ل فر قدارد . وه ا V


از دو چشمش مـشل ناوه آب سرازير ميشم (عر فان) • 1 1


مااخيرا يك :دسته ضد انقلاب سر كو بر بر كرديد (انيس) 9 - 9





 مى آيد (دهقان)

 گردند : طبــت (V) ، قرار ، موا فق بهاساس ، بها به رويت و غيره ،نمونه
 انقلابى .... به نشر رسيده اســـت(ح.ا.ث) ا 11 استتفاده قرار گگ فتهه سو ق داد هشد ن عمل فا عل را به نقطه مور د
 آيند . خنانكه : بر ضد בشهنـــــنانداخلى و خار جى مبارزه شديد وا

توسعه ميبخشـند . مري م زحمتاكش افغانستا ن عليه دشمنا ن انقـــلاب شكو همند ثوز مبارزه ميبر ند وغيره.




 امروز ى عنصر ها بى زياد ى هممورداستعما ل ميباشـند كه تاريخ آنــهـا



 بصار ى دز تا ليف خويش ((دستورزبان فارسسى )، در فصل (حر ف ) بس از تفصيل وتو ضيــع پيشينههابى ساده اضلى كلها ت نزد ، بیى ،


 رابا آورد ن مسثالها ى زياد ازآثار فردوسى ، سعدى حا فـا فـ ، فاريأبي وديكرا ن تــذكر دادهاست (^)
اين كلما ت در زبا ن معا صرادرى نيز تقريبا در عين هما نو ظا يــف
 كه از ثرو ت ها ى مر حله هــــا ىیعدل ى انكشا ف ز زبا ن به قنم داده ميشوند . از اين لحا ظ تر كيـــبـبلغوى (اليكسيك) پيشينه ها ى نامى بسيار جالــب ميباشد. پنــا نكـهـ =يله ميشود به حيـث پيشينه هاى

هِيشينه هـا


 تحليل و تحقيق اين بخش مسأله، وظيفه يیى است كه بايد به فر جا م آيد
ياد ذاشت ها وتوضيـيات :
1 - تو جه شود : سعيد ى ، ،دستور زبا









 زبان معا صر: دز ى ميباشد
「 r






 داشتنه شود كه (از خا طر آوزد ن نآب نزديك یاه رافتم) ((هقصل))مدنظر

رانشا ن ميدهد ．حوا لى بلخ ،حوالى كابل ولى وغيره
 روزى از روز ها ز ن الين مرد كهمى خواست یشت كار و غريبى بسرود
（فرهنك خلق）．
V－تيشينه غير اضا فى（（مطابقبه））نيز معاد ل اين كلمه است اسكدر



كرديدند . (ح.1.ث) •
＾－دستور زبا ن فا رســـى ،طلعت بصاز ى ، تمها ن ： ．rar＿rıo
jï

ازصحبت دوستتى برنجم
كاخلاق بدم حسن زمايد عيبم هنر و كمال بيند خارم كل وياسمن نهايد
 تاعيب مرابه من نمايد
（سع⿰亻⿱丶⿻工二）

دو غزل تازهاز و اصل











 بلبلى بر بك مكلى خوشر نكت در منقا ر داشت




انديشيده است ، بـ ين باوزنزنديك ميشو يـــــ كه از سرودههابىواهـل . اشـد







آ

هركز نرفته از نظر م نقشدوى دو ســــت فار غغ نبودهام د مـــى از آرزو ى دو ســــت

ما ماندهايم و بــــند د ل
رشموا شد ن نبه هـــلدهب ها عين آبروست
تر سمز آب ديد ه رود آبـسـرو ى دوست
دست قدر به طالـع من سننـــك ميزند
ور نه به پیا ی چشیم رو م سوى كوىدوست
دل را چֶه ار ج چر نكشد رنــــــج دوســــتى

غو غا ایعشق هيكشمد م خو شبه كو ق يار
سو دا یو صل هيبرد م خوش :بلسوىدوست

اى جا ن هن فدا ى توو خخلقوخوى دوست

زالa Tan

حس بيوسف بسكه ربا عشق زليخاكار داشت خويش رابى يرنه آخر بر سر بازار داش
بيد كى را زرد ديد م حهرهکفتماز چه رو

كفتزانروكا ن پر ى رخسا ر رخّكلنارداشت يارب از سرو سمهى قمرى خوش الحا ن خه ديد
كانهمهفرياد شور انگَيزد د هنقار داشت
وزرئ كّل باز بلبل را حه ييشآمد كه دوش ناله ها یآتثمين اهمـر نكك هوسيقار داشت
 دى بـهكوى ميفرو شان ديدش زنارد

كو س بدنا مى هز ن يا فتنه برخو با ن مشو


قصة دارا و بههن بيش ما كمتربخــــوان


عذر نيكو داشت وامق رو ىمردمكر نــديد



"مدير مسؤول"

## زاصر رهيا ب

## * شin خت شـر

## ییديد كاه شعر








* شعر در لغت به معنا كدريافتنو دانستن است كه بـ بد ين معنى آنرا هشتــق از شعور ميدانند . برخیآننرا به معنا ى آشنـا شـد ن با با هيز هاى

 معر ب واثه شعر عبرا نى كههصدر آن شور است وسرود معنى هيد هـ كفته اند .

نخست هنر مند بوود و شا عر ، و نخستين آدما ن ،،ممه كا ن شا شاعران

 سيدند ونسبت بهه آنذدرخو.داحتراهى و تحسينى احساس ميكردند وند ودرپیى











 آمهه باشد
شملى شاعر انكليسى هينويسد :(راز آنجا كه شعر كلام مخيل است



 آفريده هنر ى آن جاهعه عر ضو

 ديك, ادبى ،يعنى نوعىازانواعآثارادبى در آن جامعه يانته ميشود )، (\$) پیس



















 مو ن ، شعر زنكك ديكر كر فت وانسا ن جها ن عاطفى اش زابه كو زه







 وهما وايى ) تجلى ميكرده است (V) ويا نامكذار يها ى نخستين مهلواز

احساس وعا طفه ها بى انسا نى ،شعر = ل انگيز جامعه ابتدا يى را





 است ،دز آغا ز آميخته كى شعر ومومیيقى چنا ن بود كه يونا نيها ى


 به جا ى اينكه كب بزند ، ميرقصيدكه از همه اين ابرا ز نظر ها بدين

شعر • موسيقى وزقص - زاهمزمان به كار مى بسته اند (9)




 رقص وموسيقى ، يكانه گى دارد ، زاه خودرا به بيش ميكيرد ، يعـنـى



 بإِيكير ى اينكه دز هنر هـا ىمصو



كاى موسيقىىدان كه ميگويديك هنز بيشى نيستاآ نهمشعر كه وازههاور نكها
 شعر رابرتر ميدانند ، مكر شبو نیهاوز-كهموسيقى را در زما ن ميدا ند نه
 الطبيعه نه ، بل رو ازديد كاهاخـلاقى موسيقى را ارزنده .تر هيدانند و آن








 كو يد

بدانسـا ن كه شعر و مو سيقــى نا از نگاه آوا .يى بود ن هر دو -به مقايسه نشسته اند ، هيشودشعرزا با همه گو زن هاى هنر به سنـجثــــ
 نيست . زيرا از باستا ن زما نتا كنو ن برسر پیو ند هنر ها بسيا ز
 خوانيم كه موز ها ى نه گانه دخترانزوْيیتر وآموزز گارا ن گو نه ها بىهنر به ويزه هنر شا عر ى - بوده انــل ,



 شعر وايستايى نقا شـى را نا ديده ميكيرد و نهيگو يد كه نقانشىتوصيف





 باور بى كر'فت \&

شعر در پيو نذ باجها ن بيرونى
 پذ يو... ازآن فلسفى تر است






 ساخته اند

افلاطون دز بازه́ هُنر ، به ويزهه شعر ، ميگفت كه (رتعبير مادر ست
 جا!!
 و نصير طو سـى آنجا كه ازتشبيهواستعاره به حيـــث مـحا كا تا لفظى

ياد ميكند . ميگّو يل : (رعلدو ل ازممكنا ت در شـعر رتخ هى دهل و از







(
 واز با; تا ب نم



 به ثبو ت مير سـل ( نه زتقليد مصغ و وجو د دارد و نهتخیل






 وزو شن هياتيره و نا روشنميكنل(Tا




كر زنده كى اجتهما عى •


























 مى ناميم كه دز ززفا ى اجتما ع ازر راه تصو ير وزيتم وت وتحرك


 سر رمز ها وتصوير ها، شخصصيت هاو عنا صر سا زنده يانا

 حقيقت برتر از خود شعر دستيابد(7)

اينكه پیيو ند شاعر با اجتما عشى پيو ند راستين باشد يا وا نا را ستين
 الغزش شده باشد يانشده باشــد ، كــب ديكر ى است كه رسا ننـده جدايی شاعر از جامعه به هيعرويى نيست ، زيرا در شعر شا را عر ى ركه
 كرده است ودز شعر ششاعر ى كـهزمانش رابر كيسو یدلدا رى بيحيده




 شهر نيكى هد فى نداشته باشد مالر ب وپل والر ى دوشا عـــر بزركّ فـر فرانسه در مقايسه شـعر و
 ميرقصد )) يعنى در نثر هد فى نهفتهاست وشععر رابيهد فى همر اه است






 اين نغمه زاساز ميكند و كما لمططلوبا آناست
















 - باز مى نمايانـ





دز كفتن شعر كونه حا لت عازفانهويانو عى ازخود بيخود شهد ندريپهنه

 زمانهاى كونه كر ن ونر ورد آور ىآنها دز يك درنك

 ادزاك آد مى را، و دز واقــع همـيـن خود بود ن وديكر بور بود ن ، ،عينى بودن
 هستند وشعر ويزهكيها؟ خودرا كهداشتنن جهانى از تصاوير،تشبيهگاتو _ سمبولها ، كنايا ت و اسا طير است ازازممين بنياد
 و!
سمبو ل وبعد دزا سطوزههستندر•r,

يعنى كه ويره كى شعررا جها نتصوير ها ميسا زند ، تصو ير ها ها









 زو مى آورد كه أنسا نى بو الوده شعاز كو نه نيسيت .

 خو بى ميدانيم كه دمها زنده بادكوىومرده بادكو ى ،يس ازداد ن شعار، ،

















 ميان نخواهد بود تعريف شعر














 زيتم ملفو ظ ، ريتتم مكالم و متكلسـم اسشت ، از معانى رقصمها





 باختر يان - وامروز يا ن نکا شته|نل به تعريفى از شـعر دست يا فت
 -تعريف راميسازنل قد|مه .ن جعفر مينو يسد :ثـعر (رسخخن موزو ن ومقفى است

 تعو يف شعر انلا|خته وكفته اند . . قافيه ورنعايت آن ...... اعتبار آنكه شعر است لازم نيسنت ،بلكه از جـهت امر عارضمى است مثل
 قافيه خا.ص اقتوال ح كنل ، رعا يت قافيه درشـعر لازم است •)
 (رشعع سشخنى اسشت خيا ل انگيز کهاز اقوا ل موزو ن و. متساو ى لساخته شـهه باشنـد ونز


شهس قيس رازى در المعجمشیعز زا (رسخن اند يشيدهُ مر تب معنو ى
 اساس الاقتبا س مى آورد كــــه : (رشعر كلا مى آست مخيل از از اقوا ل
 دانسته ميكويد : (..... و نظرمنطقى خاص است است به تخيل ووز ن رو را ازا ن
 عر ف منطقى كلام مخيل است و در عر ف متاخرا ن كلام موزو ن ومقفى
 مادءٔ شعر سخن است و صور تشعر به نز نزديك متاخرا ن وز ن وقا فيهوبه نزیيك منطيقيا ن تخيل)) (rV)

 منطقيا ن در ميان باشد . واما با الـا ختريا ن هم از شـعر تعريفهايى نموده
 ولى بيشتر ينه ستا يشكو نهاند ولتر شعرزا ((موسيقى زوحها ى بزركّ) ميخواند ، مارمو نتلميكو يد:


 در دزو ن خود دارد.)) ورسكين مى آورد كه شبعر (اقترا ع خيا ل است


 به كفته ماياكو فسكى (رشعر -يعنى سفر به كشور ناشنا س)(rq)
وجور ج جسهن در تعريف شعر مى آورد كه :
(رشعر كل خورشيد است و درخور نميداندحشمشريمعى رابكشايد)) شــهو ئل جانسّو ن شعر را در هنر تر كيب لــنـت ميداند با حقيقت كه

تخيل به يار ى خرد و استـــــل لالانجا م ميدهده) والبندز فار جــو ن

 استآسسهان نسيت، روشسنايىآمسمان است . دريا نيست ، آوا ى درياسـت



 به عا م وخا ص بحشى نهودهآوردهاندك : شعر به معنا بى عام ، كلا م مخيل ياشور انكيز دارا ىهماهنكى ياسخنى كه دارا ى زيبا يـى باشدو

 هاى تولستو ى آورده اند كه :رشعر اظههار عواطف ، احساسا تو جذبات
 چنان بشوراند كه از خود شا عرراشبرزاندهاست .... وشعر كاهل آن شععرى است كه تخيل پره را برسـاندو تر جما ن فطر ت شـاعر با اظها ر ادبى باشد
 اين خحرا هدبود كه نخست تقسيـــم شعر رابه عا م وخا ص هذير فتنى



چوبه هنر زبانى

 نباشد ، ديكر شعرى هم نــيست، پراز باور ى ویپذيرفتنى است ،زيرا

 . كه آيا بايد در تعريف شعر كنـجاندهشود يانشود.
|فلاطون ميكو يد : (رشا عرا نوقتى اشبعار زيبا ى ششان زا هيسرايند


























 ميشود (7)


 هيشورد پ
 كفتن وباز نشاند ن احسماسوانتقال كرد ن تجر به به فراتر وفرو تر از دز لك منطقى و تاريخی الست ونسـرو كازش با حقيقتها ى ويزه ، از سوى ز.



-بيا ن عاطفه كرو هى باشثـ (9 ؟)
 دز نو شته يـى زير عنوا ن (رسـرود نثبعر .بى وز ن نو عى از انار شـيز م هنرى اسشتٌ)
 وخو اند ن باشش وبا يله وز ن ازار كان بنيادى شـعر وباز تا ب







 از وزن ، تصشا وير بحز .



لامو ت فرانسو ى قا فيه راكارى هيدانست ميكانيك ومضحك بهعلاوه شیغفت داشت از مسشخر• كى كار كسانى كه فنى یليد آوزده اند تـا

-بـا ن نما يند
ولتر باآن آزاد انديشى حير تانكيزش كه هر بند ى را ميكسلــد نسبت به قافيه و قيد آن حالتتىدارد آميخته باتسليم و پِذيرش و در زیلا مو ت ميكويد : (.تها م اقوا م جهها ن جز يو نانيها ورو ميها ىكهن
 غبطه ميخوزد بر انكنيسهها - كه هم شـعر بی قافيه دارند و هم باقا فيه به باور ميكيرد كه اين يوغزانمى تو! ن از كرد ن شعر فرانسو ى مـ داشـت ميكويد ايتا ليا ييهها وانگليس ها هيتوانند از قإفيه حشم ثـند، زيرا در شععر شا ن هـــزا ; كو نه آزادى هست كه درشعرفرا-
 شعر به اندازه .يى برا ى انسانطبيعى است كه نزديك اقوا م بدوى
 شـايـع •بااينههه ولتر نيز ما نسند بو الو, اسـت وميكو يد قا فيه بنده يـى بيشى نيست وكاز ى ندازد جز فر هانبر دار ى يعنیى كه نبايد معـــنـى فدا ى قافيه شود (01)
قافيه هر چند از ْنخستين ويزه كيها بى زما ن رويش شـعر نيستو
 2ين شعر شیمرده نهيشود ، ســبب خو بيها .يى دزسروده ها ميكردد ،

پيداست نسيكر ت ، وزبا نها بى اوستا يیى پار تى ويهلو ى ڤم و جو د 12 شته . است

 زاكه از آوزدن قافيه دزشعر به خود هستى هيكيرد ، كرد ن ننههادهر كز هر گز ، آيا ميشود اين جنبه فز يكى الفا ظ زاكه به كفته هكــــل از زا هـ
 !
 گرفت ، هر گز ،هر گز زییرا قافيه پپ.يد آور تساو ى وتناسب است واز
 ها خراننلده وشینو زلده را از لــن ت آكنده هيسازد ،همين احسا ســــــ




توا ن شمهرد :
1 سنخن هى بخشدك در حقيقت هو سيـى وزنش راتكميل هيكند وبدين Fر نه به زور مند ى وتاثير آفر يده شـففتى زا ى شاعر مى افزا يد . r - قافيه به شعر نظم وتر تيبى دایه ،!اجزا ى آن را متناسب ميكند




 گى شیعر
r شعر هما ن جايّ را دازد كه كليلددر نغمه موسيقى • (OF)

(رقافيه انديشم ودلدار من كويد م منديش :جز ديدار من )،


 !

- باشيه
!! !








 نشينـل وسرود خويش زا غر ضـــو فر حت شنو نده كا ن خودباآهنكـ

هست اما درباره شععر انديشه هاى كو نا كو نتر وفرا و نتر بى به ميا ن . آمدهاست

هاى دلنشين سر ميد هد－مو جود بيههد ف دانسته به پيا م تخيلى او كه از زنده كىاجتها عى سر حشـــهـهيكيرد وبا هوده است ،باز كونهـ
－واز مينكرد
 به باوز كر فته آمد ويا یايه هــــا ى بــسـنيا د ـين شـعر قلمــداد شـــــد،
 تو كيبى شـعر（انديشه ، أحسا س ، تخیل و آهنكت）（07）ويا به زنكك خاصتر سه عنصر آفرِيـ كار شعر روز ن ، تصاوير جز يیى حســـى و عواطن نيرو مند（ادر خود داشتهآن را از كو نه هابى ديكر هنر زانیى جدا ساخته بتواند ، كه تعر يـــــنـزيرين ، باز تابكر مـين كفتهماست： شبعر باز نها ى سيما يىوآهنكينغ عينى، حسـى و بز ．يى واقعيتاست به یاز ى وازه

تكيه بر تصو ير كرد ن شـعـــرواقعيت جزيعرا ، بدين معنى نيست كهبإيد شعر در باز تا ب دهى كلياتدنست كرفته بماند ويا چـنا نتواـ نايق دزو سرو غ كر فتنى نبا شل ، زيرا شعر در موازد ى كرد شـىاست از فر دديت به سبو ى كنيت و يا از كليت به سـو ى فرديت ودر هرحالتتى پ夫丷天وا ككر يك سقيقت بززكك وجهانى شـعر همانسا ن كه ميا ن ذهنيـــــت وعينيت دزنوسا ن است واز هر دو بهره ميگيرد ، ميا ن جز ء و كل دز نوسـا ن بوده از هر دو سود ميبردنه جون قصه سراسر با بز تُيا ت سرو كاز داردونه مانندفلسفهتنها باكنيا ت ،بل طر ع تازه ينى ابست از جزيِا ت و كليا ت جزء تصو يســر است وكل هما ن انديشه يـى كه دز آغوش تصوير افتاده است هV هو جند تصورير شاى جزيى سر شـاراز عاطفه ،دزساختما ن داد ن شعـســر ار زنده كى بيشتر ى دارد، همحنان كه عنعر ذهنيت نسبت به عينيت يابه هما ن وازه مايى كه آمد،ركيتيت

نسبت به كميت ،در شیعر بو لانكاهكسترده ترى پيداميكند وكار هنر مند ز'و شاعر را تابه مرزآفرينشكرىمى رساند .

## شعر دراو ج آفر ينشكر ىوالهامیذيرى.






 ترين كيفيتها ،تصو ير ماوتنصيل ها را از كنجينه آكا هيها واحسا س



 همراه باشو ق آفريد كارشعرميداندوبه كفته لويى پاستور تنها سراغ


 كازابزاز هاى شعر ، تصوير ها ،وزيلنها وانديشه هاى ويزه ،ككولـه

*     * جــذبه آن است كه زير تاثــيروغلبه محر كها ى نيرو مند وعا لــى





 آنيكى به كفتهيى محر لـ خير وكمالودر آن ديكر ى حسن وجها لاست .

ميتوانست حلقه بنزين وابه خوابِ بيند ، زيرا سالها ى زنده كى وخو

-
هيرا مو ن الها م از ين دســـتستخنها ى بسيار ى رفته اســــت ، افلاطون آن راكو نه جنو ن الهىمى



 الهام حالتى است كه در اثنا ى آن(رثـعور آفريننده )) در بُبرا بر(رمغز






 وسايل رابا هم دريك نظر كـــو تاهادراك ميكند وكل را بيش ازدا

 الهام اكر چه آغاز كر آفر ينششا






$d$ $\qquad$ از معبر هاى احسشاس واند يشه، نكذشته است








 وشسهد سبب ميشود

## ارج درو ن ساخت و بـــــرو نساخت درشعر

 الهام ای بسا كه آغا ز












 زادز بر داشته ، بيانكر مهار تها ىشاءر در كار پر وراند ن تصو ير
 كى ميا ن اين دوسا ختما ن ، شعرى ورا ميسازد .


















 , و شكل ساختما ن. نسبتا لا يدا رپا
 آزادى نسبى اسبت يعنیى در كند ىو تيز




 صص الف - د، مقدمه )
 به ارزنده كى ويزهشمكل در كارهنرى نيست ، بل مير سنا ند كه محتوايى
 محتوا يى كه تا حشم نكشا يــــد ،شكل ويـزه آن هم ،رنخ نخوا هــد . نمود

## شعر ييو ند كاه و يسزه لفــظ ومعنى

آنאاه كه سخن به سر شكـل و و محتو ى وارزنندهكى آنها ست بی درنك به ياد لفظ و معنى مىافتيمو اينكه كدا م يك رادر ور شعر ار ار زش
 كرذ كه از (ردو طر ف قيحى كـداميك بران تراست•))


 وميتواند بز ييد ودراز زمانىزنده بوده است هم از نكاه رساند نمعنى و هم از نكاه زيبا يـى و آهنكين بودن

 دست ميد هند وتر كيبى ميشو نداز احساس وتصو ر ر واند يشه با

 اما شعر كه اين كسو ت به اندا ماوست ، مو جودیاست كه ازتما م

 شعر بايد پياده شود ، سخن رفتهاست و بسيار سخن رفته استر.

 به آورد ن معا نى خو ب در الفا ظيست راضى شود نه به آورد نمعانى

مبتذل دز الفا ظ خو ب صا حـــــب لمــثل السا ير باو جود
 از ديد كاه او خاد م معنى اســـــت عبدا القاهرجرج جانى همباو




 هزيت كلام است لفظ است كهزيبايى وطراو ت آن سبب اعن اعبا
















 هاى اوزا و جها ن زاز ها ه نها نهتهدز كاز اورا در يِ بد .

شـاعر كه پيا م آوز و پیا مدهندهاست خود بيشى ازديگران وبيشاز


 هنر بی - كه هر يك بر بنياد ها ىمنطـق خود
 كانه يكسا ن جامعيت دارد ، و لى بنياد حقيقت شعر ى بر آميزهيىاز احساس .انديشه معنو ى وتصبو ير استواز است ، ازينرو سيال است وحز هر در نكى بنابر ايجا بـــا تعواطف وانديشـه ها ، بِه كو نهويزه

 تفاو ت بدارد , (Vr) وا زين انست كه تا انسا ن است و ع عا طفه اســـــت ، شعر هم است و به كفته ما تيو آر نو لد :



 كه انسا ن به دانش نياز مند است به هنر و به شعر . هم نياز دارد .تتابا ابزا ر دانش جها ن كميت و جها ن بيرو نى رابه خیزوهش ابزار هنر به ويزڭهاحساسانگيز ترينواثر ناكترينحهوه آن

 به دست كيرد

نشا نيها :
1 - اد ادبيا ت از نظر كور كی ، ،ماكسيم كور كى ، تر جمه ابوتراب باقر زاده ، تههاان :انتشـــــا را ت شبكير ، چا
.VI ROM7


「

.ll صعV.
" - (احند سطر در بارة شعر وشاعر بى ) )، غفور پويا ، عر فا ن:
ش-\&،

- ( 7



- 1

.ITK - ITK
Marxism and poetry, George Thomson, International, - 1.
New York, 1946, p. 17.
به نقل از ((مقد مهٔ بر مطا لــــا تادادبى))، الها م ،ادب
N


ا
تهران : سازما ن چا پ ،



10 ا- شعر بی درو غ ، شعر بی نقا ب ، عبدالحسين زرين كو ب ،ص

$$
\cdot r \cdot \Lambda
$$


 .095

- دبير عجم ، على اصغــــــر روحى ، لاهور : مطبعه كيلانـــــى - IV
- YV7 صص 19r7

 2
19 - شعر بی دزو غ ، شعربى نقاب ، عبدا لدحسين زرين كـوب،
ص 109
- 07 . 07 .

. $1 T \leqslant 0$ ص
- () - Tr

و هحدوده ، ص ص 90 و 90 (ره


- TS

تهران : سازما ن انتشارا ت با مداد ،
ro - Y0

. IV ص. Irov

چا پخانه خوشه ،


^K - بر خورد انديشه ها ،جوادحديد عى ،تهران : انتشارا ت طوس


. 7 ـ ـ 7 ـ
-


كتابخانه طهور ی ،



مرواريد ، چیا بِ چنجم ، ،








آکاه ، \& \&

. ra ص. Irミr

K
بك ايجنسى ، بت، صص هـو






. 7-0.

47-I. A. Riohards: Principles of literary criticism, 1955, p. $14 \mathrm{~J}^{\circ}$ بهنقل ازجانیها شناسیى، هنر آرينیور
48-W. B. Yeats: Essay, 1924, 195-196.



.
( 01
صع
(0) (0) OT

$$
\because \because, Y, \ldots r, t
$$



- ع -
- 00





- 09
- 7. 



- 71 . 9E-9. 9 • IrrA.
. 7V_77 طلا .درمس، رضL براهنی، صص -7F
. 110 - هم


70 - ((نكّرشى بر سا خــتما نثـثعر)) رازت رويين ، ص 70 . 70
( 77 - )


اسسما عيل نور ی علاء ، صص

- IV



$$
\text { - } 7 \cdot 1 r \leq 1
$$

79

- V•

آريا ،

.0.
_ لفظ ومعنى درشعر حانظ ، محمل جعفر شـعار ، نشر شـــلـه دز مقا لات درباره زنله كى و شـعـــر حافظ ، به كوششى دكتور منصــور


$$
r \cdot q
$$

- Vr . سايه روشن شعر نو هارسی، عبدالعلى دست غيب ،ص 7 -VE.


## CONTENTS

## Poya Faryabi:

Characteristics of Folklore in Afghanistan.

## Mayal Herawi:

A Brief Research in Sindbad Nama.

## Nilab Rahimi:

Manners of Cunning in Shahnama of Firdawsi.

## Arif Pazhman:

Colloquial Words and Phrases in Bedil's Poetry.

## Raziq Royeen:

The Epic Creator of Khurasan.

## S. K. Alioff:

Literary Value of Fakhri Herawi's Latayfnama.
Dr. A. Ghaffar Joraoff:
A Few Wcrds about the Past Great $\mathrm{Men}_{n}$ of Diri Language.

## From the Editor:

Two New Songs by Wasil.

Nosir Rahyab:
Recognition of Poetry.

## D. $R$.

## Center:

## A. Academy of Sciences of Languages and Literature Dari Department

## Khorasan

## Bi- Monthly Magazine

 Language and Literature
## ditor: Nasir Rahyab o-editor: M. S. Pakfar

December-January-1984-1985

Government Printing Press

