



ديوان هباى دورازیى

 . شثناذ

 ajs jujus (1) .... ... 9

## 11

سال چاردم- شمارهُ چارم ميزان - عقرب سףM

معاون سرمحقق دكتور يولاد
مايل هروى حسين نايل عبدالرحمن بلوتج

$$
\begin{aligned}
& \text { سليمان لايق } \\
& \text { سليمان لايق } \\
& \text { سرمحقق دكتور جاويد } \\
& \text { محقق حسين فرمند } \\
& \text { محقق پيوين سينا }
\end{aligned}
$$

## نهر ست سطالب




NYMY عيزان ع عقوب


رازق رويين
نسـخئ خطى ديوان هباى دروازى

تاكنون كار مايههايى در بارؤ ادبياتمعاصر كشور از سوى تذكرهنكارانو پزهشكر'انمعاصر فواهم آهلداست• كه براى كارهاىامروزوآيندهٔادبياتمان سخت موردنياز وضرورت پینداشته
 عبدالكويم حسينى، شاه عـــبدالله يــمكى ،افغاننويس، محمد حيدرزوبل؛ خالمحمدخسته، فكرىسلجوقى، ماگَهر•مما نى، ميرغلاممحملغبار، كريمنز يهى، حسينبهرووز، محمدعثمان مدلى، غلام حبيب نوابي، على رضوى، دكتوراسدالله حبيب، حسيننايل، لطيفناظمى، ناصردهياب، (1) پويافاريابیوديگران، باپذيرش زحماتزيادوبا كيفيتهاى همسان وناهمسان قلم زدهاند ولكى بآنهم انبوههيـى از اسناد، مدارك و نسغخهها وكتابها وجود دارد كه تا اكــــــــون نه معرفى شدهاندونهبردسى • ناتَتهه د و شناست تاهنگامى كه همه مواد و مصالخلازم تكرد
















آنعا بسيار بر خاسته اند• (T) (T)


وده ها تن ديكر • (אه،

هبا اين شاعر درويش كه دركمناتى زيستوتايايان عمر لب از سرودن غهما وشاديهايش **: از نويسندهكان اتعاد شوروئ ، دو تـنْ،دكتورصابر ميرزايف ودكتورخداينظرنيزددزمينه - كارهاي عزرضه كردماند

نيست بى شك يكىا ز سيماهاى برجستهقلمروشعر درسدة نوزدهم هي־זن ماست• از اوتاكنون جز ديوان شعر، اثر -ديكر در دست نيست • مرحوم شاه عبدالله يمكى، غبار وحسين بهروز نيز او را تنها صاحب ديوانشعر دانسته اند•(£)
شاععبدالله يمكى كه دربارة هبا بيشترينآكاهى را دارد ، ديوان هبارا كه نسخة منحصر بهفردى دانستهاست، ديدهبوده ولىازشناخت كاملشاعراظهارعجز نمودهاست•چنانكهمينويسد: ((متأسفانه باوجود تعڤيق زيادى كه درشناختاين مرد جليل التدر بپ عمل آوردم، نتوانستم از نام ايشان وتفصيلاتى كه حاوى حالات ايامزندهتانى او باشد، اطلاع بههمرسانم•)) (0) خوشبختانه توشههاى مهمى از وضعزندهىىشاءر در ديوان كاملهبا كه اكنون در دست است، بهخامه يك تن از فضلاى اشكمش بـسـهتخلص ترنك (شايد عبدالجليل ترنك) د د حاشيءٔ پايان كتاب بدينگونه آمده است : (( حضرت او ليا كه بهنام پرشان ابوقاسمموسوم است، از قرية صغير درواز بدخشان است، يكى از نجات (؟) مبارك كه از طــــرفـوالد مولود سيد خاندان نجيب است، چـونـبـهـ جناب شان ذوق بهسرودن اشعار داشتتخلصشان هبا است • حضرت موصوف يك شخض متقى ، پر هيز چارخدادوست ، سخاوت پيشهُ جوادبود كهبهلباس
 ازمردم كنارهجويى اختيار بلكه مثلآهوازخلقرميده دركوهسار زندهَانى مينمود• جنــــــاب حضرتموصوفناخوانامىبيسوادبود• اشعارىكهميسرود شخص خواننده نويسنده اشعار شانرا ياد داشت نوشته ورد زبان عام و خاص لــرارميكرفت• يك روز ميرزانبى نام دا تَفنهكهشما به همراه من چֶند وقت باشيد كهدرين ولت هارزجنون به هوشيارى نزديك شدمینـلو نصيحتى
 دانا پند بعيرند• مرزاى هزكور چند ولت بـهخخدمتبود• بعداً بهيكزن كه ... بود نكاحواز خدمت جنات حغرتاولياصاحب مقصر مـــاندهبع ازسهروز كه رفته براى مرزاى مو صوف كمته كه سخنهاى خوب بهدلم طارى شده بودشما نيامديد كه نوشته ميكرديد•یكورجهعتاب بامرزاى موصوف نموده سر در مرالجه رفـتــهخودرا بالاكرده بهقيمت سهتنكه ديوات وقلمدانى را از مرزاى عذكود خريـهـ كلم در دستكرفته نوشتن ترفته كن اين طود كرامات در زماذعصر جناب كم ديــدششده كـــه شخصنا شاخوان بهيك ساعت خوانندهو نويسندهشود... اينكتاب كه در اخير آن تاريخ معلوم اســتبه كتابت كلم جناب حضرت اولياصاحب يعنى





 براى حاكم صاحب بغثش و عطا نمودموحاميصاحد دا به خداوندسوكند باشد هـ شختصى
 ثֶومندهكان ديكر پوشيده ماند بود• مـواردیچون، نام ولقب شاعر، زادگاه، ووضعاجنماعى

موضوعى كه در يـاد داشت كرنگكقابلتوجهاست آن است كهنويسندة ياد داشت هبا را ازشاعرانى دانسته كه باسواد شدنشراباطرحى'السانه آميز در آميختهاست • بهاستناد ديوان شعر او همانسان كه شاه عبدالله يمكى نـيزاشاره ميكند، هبا شاعريست واراى آثاهيهاى متطارف زمان خودازشريعت وطريقت وعلــــمالاساطير ، نجوم و تاريخ و دانشهاى لازمادبى برخوردار الست و زباز بيانش از استحكــــامويزهيى بهره مند• ولىاتَرهمانسانكهنويسنده



 به اين غزل زيباى او توجه كنير :





> شهرت دستكزمآفاقرا تسغير كرد
> ای هبااز درد صافنشة حــاتم مـهـرس

* *نسخء حلمى ديوان هبا ، حاشيء صنفحاتيايان كتاب •
:
عنقا هم آشيان یـــر من نميشود
طوبا نهال سايه ور مــــن نميشود
كوثر حريف پششم تر هن نميشود
دوزخ غـبار ر هكَــذر مـن نميشود
طاووس خلد نامه بر من نميشود
نه آسمان كلاه سر مــــن نميشود

 تاريخ یايان كتاب چحنين نوشته شدهاست •(سذ؛ هزاد و دوصد هشتاد وهغت بود كــــهـ كتابت ككرده شد. تمت ) واين رباعى اعــلامپايانكتاب است •

ايزد نظرى برسوى آن بنده كنــد

از سوى ديعر شاعر به مناسبت و فــاتبرادرخويش حكمت الله مر ثيهيىدرشكلمخمس سرودهاست كه ميتواذ گفت آخرينشعرديواناوست• در اين مرثيه هبا مادن تاريخ و فات
برادرش وا چنين ميسرايد :

قلم از شاخ مز گان و دواتازحشمتركردم


عبيدالله ، رنگين نظم از خونجكر كردم



 پوشيده مانده بود، يعنى نام شاعر نيز دانستهميشود كهبهحمان غالب عبيدالله است • زيرا تشاءر دربيت نخست نام خود را و در بيتدومنام برادر خود (حكمتالله) را آوردهاست خود
 كردم• در چنين موردى شاعر جز خويشتـــنزكسى رامخاطب نميتواند ساخت • سيماى شاعر دو آيينه شعر شــــ
هبابهتواهى ديوانش، شاعريستپير وشيؤُبيدل• شيوهيى كه دزسده سيزدهرهم هجرى در تار وپود پرداختهاى شاعران ماتنيده بود• اوباآن كه ذر كليت روندهُ راه شيوء هنديست، در برخى از شعرهايش ازان واه جداتشته و بهشيوء عراقى ميييونـد گَمان ميرود هبا دراواخر
 غزل ميتوان تأثير حافظ را بهخوبى بازيافت•حتى دريكى از غزلهايش حافظ را به عــــنوان

رديف غزل خويش بر تزيدهاست• حو هــــمكستن شيوء مرسوم ز مانه باآن كه براى


 زالطاف تويارب كشت حون ون غيب اللسان حانظ
به مفتاحكرم بكشاى لفل د ل د ایــنان حــانغ
به معراج تقاضا نظم ما هم هايه يـــى دار د
زمين شعر رفعت بخش تاهفت آسهان حــافظ
زكصر بحر دل موهر برون آوردن از بيـــــلـ
زافلاك طبيعت كرد خورشيدى عـــيان حا فظ
زمينگير است نظم ناظم وناصر على ، شوكت
ولى در شعر دارد هايهُ اوج كهكشان حــانظ
هبا درجستجوى نكته سنجى یر (§) تــرديدم
نكرديدم آخر يك كلمرو نـكته دان حــــنـغ
در غزل زيوين تأثير حالظظ و شيوء عرالقى آشكار است :


 ازشاعران معاصر خويش ازدوتن نام ميبرد : حاذق وغياثى• واز امراى عهل ونـ خوي


 موجود نيز در غزلى كطيف ميسرايد :

به هر جا هانهـم نسبـت كنــد دم
زلوحم ميكند نقش طـرب ر م م
منشينم با كسى صحبت كنـــد ر م
به فر غم تاج د و لت ميكنــد د م م چرا از كلفتم عشوت كــــنـ د م

زتن عـــريــنــيم كسوت كند دم
زبس مفهوم ايجــادم سر شتـنـد كنون طغــراى هجرانــم نــو شتند زكردون سايئ بــال زغن ر در يخت

** شاعر ظاهرا متوجه اشتباء قافيه نشــدهاست •


```
هبا درعرصهٔموهـوم ســو دا
جنو نىدارم ازفــرصت كنــد رم
```

از اشعار هبا پيلداست كـــه اوحرعسرت و تنگدستى وفقر بسر.بردهاست، واينمسأله در



 نوعيت زندهكى شان ، واهى ديكربالىىنميماند
هبا از تروه نخستين است، شعر اوميتواندآيينه يىباشد براىبازتاب دادن حوادث، غمها وشاديهاى راستين زندهيش • او پیيوطريقت نقشبنديه است• طريقتى كه ازآن، فخرالدين على صفى پسر مولانا حسين واعظ كا شفــىهوى در كتاب ((رشحات)) به تفصيل سخن - حفته است • (7)

بهنواهاى غريبانة هباكوش دهيم :

سيه دوزم ندانم شام غم القتادم از مادر يقين از هاجراى ها خبر دادىبعو دارم ويا :
در آششم همچون سیندآيينه داد سوختن


 نكشيدن از انبار دونان و خسان و بريدن ازطمع، مردم دا درس استغنا وقناعت ميد هد و شعرش را در خدمت آنانورارميدهد و

چون گذارى كوهردل را به سندان طلب
سغت دشواد است اكنون رلقمة نان طلبـ
دوش خم دارد هلال از بار تابان طلب
سنعك منت ميرسد دايم به دندان طلب

خون زمثركان ريختن بهباشد از از خوانطلب آب خجلت آسياى رنكرا كردان كــــند لاف آزادى مزن كر خيمه بر كــردونذنى امتحان كردم هبادرششجهتهر روزوشب ويا :
از خوان ناكسان زطمع ساز لنك پـ اكثر كثيده محنت بيحد ز سنك بـــ

وبرعيب دووغ و دروغزنى ميتازد حه ميذاندكه:
كه شمُع مصود نــــدارد فـــر و غ غ ندارد نمك نـــان خــوان د د د وغ
ظاهر بينان وقشريون هذهبى را كه ره بـهحقيقت نبردماند، باوسعت نظر، بدينكو نـــهـ -نكوهش ميكند
فضولى مشربانزامس طاعتكىتوانشدزد م مخوان واعظ بهمردمقصهوافسانه در منبر : 9
مشوريش بز اخفش فريب مردم الىزاهد كـهـد ازشام ترد كيسهوهميان زرتردى : و
 : 9

نيم باخود فروشى غرههمجونزاهدخودبين مر مرفتارم به دلدارى كه ميداند ترفتارم انسان ازديدگاه شاعر دارندء صفات بريناست، درخكاب به انسان در مخمسىميسرايد:

بهكنوز منظردلنعرزفسون سودوضردبرا بشكن كلاهشكستهتى بهسريرفضلوهنربرا بكشاى ديدهٔ امتحانكه غريب ملك خداتويى

هر سر كه نيست ناحيه سابر در ادب آيــنهدار كـــى شــود از افسر 1 د ب یر ريخت مرغ خامه بهزاد كـــز حسد
 هبا در چند غزلزيبايش بر زمينه هــــاىفولكلودى واڭهکان شعرى توجه كرده است ، كه ميتوان كفت مههترين جلوء شعر او راهنينكرايش به زبان مردم وكاربرد فرهنك آ نـانـ ساخته است • به اين چندنمونه ازكاربرد واثههاى عاميانهاش بنگريم : هوش در گوش دلم داد نــدانـــيم شبــك يك جهان منت زحمت مكش اذبيشوكمك پاى آسودهىى در دامن امكان عد مست

 خلق را عار ز ميراثيــــلو نيست هــــبا
سعك زدنبال كند حفحف وخر پس لغــدك
واذٔ ((كلاويدن)) كه در زبانمردمبدخشانودرواز شايد به معناى غم خوردن وپي ذاخت به اهرى باشد، در اين غزل هافيه خو شايندىوا ايجاد كرده است :






 رفتى و هبا هيـجنـنعفتى غـم فــــر دا 1
ایكاشكهاز كردهیپيمـان نسكــلا وى
يااين غزل :
 جانفزا يك. دلربا يك، شو غي رغنا كاركى ماه رو ییك جعد مو يك، چابك عياركى



 دلخراشكعشوهناكك تندخويكخشم تيز خوشخرامك، نيكنامك ، سروقامت ستيرا لب عقيقك ، خوش رفيقلندرطر يقتيارغار خوش زبانك ، در وشناناندورنهانكقدردان باده نوشك، پپخروشك، دربِّوشكمستناز

همینیان :
ديررز رفتم در لالــــه زارك
جادو نگاهى نر كَس خمكارك
دادم سـلا مشكفتـم مبـارك ...
 در بيشئ عشق گثشتم شكـــارش هبا ظاهراً عمر درازى دا كَذرانده است •درغزلى از شستسالهُتىخويشيادميكند: ازشصت رفت عمر نداهت چرا كشيم ای این قرص تـوشه سفر هز نميشود واز موى سفيد خويش ميڭويد :

تحفه جز دوى سياهم نيست باموىسفيد درشاءرى هبا در دديف ديگر همعصران باهمه بلندى وپستى شعر هايش شاعريستآثاه وشايسته توجه

# نگرشى بر نستخه كنو نــــــــى 

ديوان هبا بيش وكم داراى سه هزاد بيتاست و دراشكال غزل ، مخمس، مستزاد ،
 نقشبنديهرا آوردهاست• همچچنان درمخمسى ، غزل زيبايى از صايب را تضمينكردهاست :
كلاندامى كه ميدادم بهخون ديده آبش را

چسان بينــم كه تيردديعرى آخرتكابش را وا
هرجند كوشيده شده تاديوان صورت مردفداشته باشد، ولى جاجايى در هم برهمهايى به



 كه شاعر بهجاى واذهيى كه نخست آنرانوشتهبوده بعداً آنزا خط زده وواثه مـناسبتـــرى را

 - صلاحيت و آزادى دارد

ديوان ڤطع متوسط دارد چون خوشبختـانه ازيشتى چرمى واستوادى بر خوردار بوده آغاز وانجام آن صدمهيى نديده است• خط نسخه،،نستعليق شكسته است و خوانيند


نكته ديكر آنست كه اين نسـخه مسلمــــنسـغهيى نيست كه شاععبداللهيمكى آنرا ديده بودهاست • زيرا شاهعبدالله در شناختنامــهُهبا هينويسن: ((از ترتيب بى انتظام صفحات






 كه اعلام پايان زندهكى شرنتكُ آلوده و لــيهاندكار و سازاي او را در خو, دارد• سخنّرا



- هيــداريم

ميروى بـــارى بهار عــانــم دلديـــــده رو
نيك و بسـد را در مسذاق امتحـــانسنجيــده رو هضسمحل آيينــهُ ادراك آتاهى مكن

زين دعماى شبستتــانزكته يیىهـميدهرو

آ ستين افشثان كزن ريــــا دا منى جـر چيده د و از تقاضشاى حسل چون بيــدهجنون خم مشو

همحـــو سر و بـى بوى زينَّلمستان !ـــــا ليده رو مســردء گـــــا و ز ميــن را كرگسـى نفس خلق پر كشُاكش ثيكنا. ، .بويى ا زان نشمهيـده زو

زعروج فطرت $ا$ ان رسا نتوان :ـسـهكوى و فارسى

به ضياى عارذن صبـحدم نظزى بدديــده تر كشُا
سر خو يش صمرفه جيب كن . بســسهحرمكَ رضا رسى نه سـجودوجودسماجتت، نهبه خلق لطففلاحتت زفغان ز شت فــبا حتتزكجاروى بـهكجارسى همه جا نغـان خروثٌ تو ، نر سميدبر در تــوش تو

مكر اين كه رفته ذ هوش تو،نتوانبه معنى ما رسى به مهيزان كسهتش از ازل ، تو:هجان نگر نى بدل ز اساس و حشهمت اين غزلبهسیاهفهی هبا رسىى

اشار ه ها :
 - اوفغنستان )، ، حسين نايل، خراسان، سالدوم ، ش
r- رياض السياحه ، حاجى زينالعابِيـــنشيروانى ، جلد اول ص0 •
r- نسخء خطى بهار بدخشان كه متعلق بهيوهاند جاويد است، اكثر شعراى بدخشان را
معرفى ميدارد ، ميتوان بدان نسخه مرا جعـــهكرد
 -


-

## dذكخة


هيج زنجيرى به از سيرى نباشد شيردا عقل كامل ميشود ازگگرم وسرد روز گار
آب وآتش ميكند صناحبرش شمشير را
ريشء، نخلكهنسال ازجوان افزونتراست
بيشتر دلبستهكى باشد به دنيا پير را
(صايب)

جلو o هأى فو لאلمو ر در اد بيات سشكيوب
(1)




 -ونا كرانمند ميباشد




كارزياد و دويق ميخواهد و زمانى كالفىولازم


 آميز ويندار آميز و باتأكيدها وغلوهاى خاص بازتابمىيابد وهنرمندان فو لكلوريك بيشتر

گمهنام ميباشند آثار ادبى اين هنرمندان غـالبآسينه بهسينه منتقلشده وتنها در يكى دو سلـؤ اخير به ثبت وضبط و جمع آورى آن دستيازيده شده است


ماندهحار و پایدار اسن كه از آزمون پزيرشذوق عامه ميكذرد• (1) درمأخذ مطمئن ديكرى ميخوانيم :
((توجه به فرهنگك مردمدرموازاتتوجهبهمردمقرار داد و اما بهتوأهى تاريخنخستين تلاشهاى

(T) داشتند صورت گرغته است•) (ץ)

باتأكيد بر كفتههاى پيشين كه ادبيات فـولكلودى تازمانه هاى نزديك به ما سينه بهسينه نقل ميشد وكمتر هيأت كتاب ورساله وابخودميگَرفت بايد افزود 'كه اين بخش ادبياتهيچچاها ازنظر وساحئ ديد حلقهها و شخخصيت هـاى برازندهٔ ادبى ما در گذشته، به دورنبودهاست هريك از مؤلفان ادبى وشاعران ماجسته ، جسته و بهگوزة پراگَنده اينجا و آنجا درخلال آثار واشعار شان برههها و نماد هايىازادبياتفولكلورى را بازتاب دادهاند وازين منبعسرشار بينش و دانش توده ها سودجستهانـدبدينمعنىكهجنبه هاى گوناگون هنر فولكلورى به ويزه بخشادبى آنرا كه شامل حكايت هاوافسانهها ، واذهها واصطلا حات ، ا مثال و حكم، ترانهها و سرود ها ميشود دو آ ثـــارجاداده و براى بيان مقاصد و مفا هيم از آنها مددكرفته اند و در عين زمان اين دردانه هاى اصيل فرهنگك مردم را از خطر نسيان و فــرا

موشى در امان قراد sاده اند
آياولتى نخستين سرودها و سرايشهـــاىدستياب شده زبان درى مانند : سرودآتشكده كركويه، هجويه كودكان بلخ و ياشعرمعروفحنظله بادغيسى را كه در آن آتش رخسار و سیند خال معشوق را پناه حسن اوازآسيبزخمچشم ميداند، به خوانش گیريّم بوى و رنگّ فولكلورى در آنها ملمـوس و محسوس نيست؟وياوقتى ندوشن (Y) فـهن شمارشويزهةیيهاى برجستة (( شاهنامه )) اين كتاب كرا نمايـهـراسند قوميت و نسبنامهُ باشندهگان آر يـاناى
 ملك را به روى افق پهناور ز مان ميكشايـســوونيز مى افزايد كه شاهنامه فشرده و چچكيده تهدن و فرهنكَ قوم آريايى است و هيجكتابديگرى بااین همه روشنى ودقتنتوانسته تیش هاى ڤلب آرياناى كبير را در خود ثبت كندومعتقد است كه شاهنامه هر چپند آ ميخته با افسانه باشد ارجناكى آن براى شناختآرياناىباستان بيشتر از تاريخ است واز خلالمطالعء

آن شيوءٔ زندهىى كردن وانديشيدنقوم آريايىاستنباط ميكردد وارزش آن به پيمايش مىآيد،
 وخاكسترها)) (£) باورمند شد؟ بهصورتقطع جواب مثبت خواهدبود
وقتى ميخوانيم كه((شاهنامهفردوسىانعكاسآرزوهاى طبقةُ درهم شكستهٔ زميندار (دهقان) است، امابراى سايو طبقاتنيز مايه هــــايىدارد•)) (0) و يا ((رستم اين قهرمانباشكوه را كه سراپايش از ارزشهاى درخشانمردمى براق است فردوسى از قصه هاى فو لكلودى سيستانيان بر گزيده وبرتاج شاهناهه جا دادهاست• )) (7) وياهنگاميكه چشمما بهحكايت هاى فولكلودى و جالبى آشنا ميشود كه سيدابوالقاسم انجوى شيرازى در بابرستم گــرد آوردهاست (V) اين باور سخت استوادتر وپايدار تر ميگردد • واين سخز: بازهم بهتأئيد ترفته ميشود كه :
(( هنر در فرد نهفنه است ، لكنتنها جمعاستعداد آفرينندهگى دارد • اين مردم بودند
 آيا چه كسى ميتواند ازوجود رگَهاوريشههاى عميق داستانها وحكايتهاى فولكلودى در بطن كتابهايى چون: سمك عيار، هزارويكشب،بختيارنامه ، سكندرناهه، چار درويش، سندباد

 متتبعان او وهشنويهاى عطار، مولاناجلال الديندومى وغيره را جز دزبوته فولكلور جستوجو - نما يد

راهيابى افسانه ها در متون ادبى را ميتوان ازلابلاى تذكره ها وتراجم احوال شاعرودانشى مردان نيز بهنگاه آورد، چه بدانگونه كه دستاندركاران دانش وفرهنگک را مكشوف است ،

 هثلا وارد شدن فر دوسى در غزنه و چحونگى برخورد او بافرخى، عنصرى و عسجدىشاعران
 شمستبريزى بامولاناى روم ونظاير اينهـــــ همه افسانه هايى اند مردمىكه آبورنگكبينش ودانش مردمان روزگار خودرا به رخسار دارندوگوياى درجه́ ارادت پردازندهگان آنها نسبت - بهچهرء مطلوب شان ميباشد

 طّهى تصوروپندارهايى خلق ميشود كه آيــافلان مواذه، حكايت، اصـطلاح يامثل اصدلاريشة
فولكلودى دارد ويا ادبى §

درين مورد به هصوص ، عدهيى را بــاوربرانست كه ادبيات برپايه هایفولكلوراستوار است وبيشترينه مايه وجو هركار خودرا ازفولكلود ميگيرد وگاهى هم مبالغه آميز ادعـا ميشود كه همه چیز فولكلور استولى گروهىديگر عقيده دارند كه بسا ، حكايتها، وازُها؛ اصططلاحات وامثال از ادبيات و متون ادبى در ميان تودههاراه تشوده وباتَذشتزمانوروزگار آب ورنگَ فولكلورى به چههرٌ زده مهر ادبىاز ناصيه شان زدوده شلدهاست سـخزگفتن در


- بالاتر مى نمايد

ولى آنچّه مسلم !ست وجود جلوهها و تابش هايى از فولكلور در متون ادبى درى مى باشد

 ((قطره قطره جمع گردد عاقبت درياشود )) (ناصر خسرو )، ((هر:يشه گَمان مبركه خـالى
 بازباباز)) (نظامى) ((كس انلد جهان دشمنخويش نيست )) (اسلى) وشاعران هم بيشتر مثلهاى مردم را با ههارت به شعرخــودآوردهاند(9) مشلا عطار از دوى مثل((كرم پيله خود كفن خودتند)) ، ((كغن.رتن تند هر كرمپيله)) را ساخته ، و نظامى !ذ روى مثل(( كارى !كن .بهر ثواب نه سيخ بسوزد نه كــــباب) شعر ((ميانجى چنانكن ز بهر ثوابـ كه همسيخ

برجا :ود هم كباب)) را سروده است
فردوسى از روى مثل معروف ((آب از سرحشمه گل آلود است)) اين بيت را سا خته
است :
سـخن هر چه تفتم هــمه خيــــره بــــود
 : زيبارا سروده اسبع

كه ازدلها به دلها راه باشد بلى داند دلى كا گاه باشد

وياسنايى باتوجه به مثل معروف ((بهخاطر يك كيك نبايد حليم رi سوخت)) چخنين زيبا سرودهاست :





 همـحֶنان وجود وازه ها واصصطلاحاتىازگوزه:




 دزي هی.


 "趸



 - غوة آثشنايى دقيقتر و همه جانبه تر حـــانمل نماييم

## : otion

ا- مسائلمى از فرهنگَ وهنر وزبان، احساننطبرى • تهران : انتشارات مرواريد


## خراسان

 - ₹

7- ديدار باسبيده ، ص
V- ادبيات از نظر تودكى، ماكسيم توركى، ترجه ابوتراب باقرزاده ، ج r ، تهران :


Q- براى آحاهى بيشتر دجوع شود بهكتاب ترجهه ابوتراب باكرزاده ، ع -ا- ديدار باسييله ، ص r Iا- هارهيى از اصططلاحات غكلمات عاميانهاشعار سنايى، حسين غرمند ، مجلة فرهنكـ



عيبى است عظيم ، بر كثيدن خـود را
وز جملة خلـق بـر كزيدن خـــود را را
از مردمـــك ديــــه بيـايد آموخـــت
ديدن همــه كس را و نديدن خـود را
(خيام)

حسين نايل

## ريششَام باز گشتاد بیى

در

## افـغـا نسهتـان






 ازمرز هاى آن ديار درّثذشت y

افغانستان و آسياى مياند وايران در آميختوبهآنها شعفتگى و تازهتى بيشتز رخشيد درسلدؤ سيزده، التفات بد سشن بيـــدل .درافغانستان وآسياى ميانهبدان پايه ازاءنـان
 ازشرايط ضرورى ولوأزمادبىدانشوبينش زمانخود درعرصة سخن يُسترى مى دانستندوبـين

زيت تلاش هيورزيدند تاكفته هاى او را بـخخوا نند وبدانند ودر خود جذبكنند و درفرجام،آن

 - به حساب آورد



 از ادب شناسان كثمور بدينگونه اظههار كــتينتـيمينهأيل :

 حتى بيسوادان در طول حيات خويش لا ایفل جند غزل او را شنيلده و ياحچند بيتىازو بيـأد - دارند

چون نظم ونثر بِيلـ معيار شعر شناسى وستخ سنجى گشته ، شاعران واهل حالکلـات وى را به حيث منبع ومنثشاء انلهام دانستهبران مشغغــول شـــــه انــــــد ، از وى پــــــيروى. واقتفا كردهاند، غزلهاى ويرامخمسكردهاند،شدرونشر وحتى عرفان وىزا سر مشق ونهونه
 وآتشين، روحرادمردى، راستى ويك دندهبودن،هه عالى وطبع بلند او كه باروحيגٔسلحشورانه ويك دنده بودن مردم كهسار افغانستانسازگار است وبدان علاقه هندند ، استعهـال لغات وكلمات درى مروج دزافغانستان استكه آنلار خودرا بهزبان افغانستان نگـــــ شته•

(1) • وى را پيرووى كردهاند وتاهنوز شاءران بزرگى آنرا پیروى واقتفا ميكنند) در ميان كروه سرايشگران سدء سبيزدهمكهمتمايل به سبك هندى وتبعيت اذبيدلونشسته درجبهه او بودند، شمارى معدود ازسخنسرايان وجود داشتند كهخلاف نظر آن شاعران، التفات
 مايل بودند وآثار خودرابهروش آنان درمعرض بيان مىآوردند و بهتعبير ديگر درجبهههوا وريا خواهان((بازگشت ادبى)) گام برميداشتند(ケ)• در ميان اين سخن پروران كه سبك عرا فـى
 يانسسر و كردن بلمندتر و زالمش آشثناتراست •


 از ازن

 آنان را بهاستخبال نشسته اسـت . بالينوصـف،سروده هاى جاودانى هافظ محور ارادتواعتقاد - او بشدمار ميرود
 تهامت ادب چڭزوهان وروشـنغكران وباسموادانو حتى ’یسواندانوطنماباناموشعر اوآشنايىدارند



 كسى ,بسراغ نمى آيئـ كهبها زدازه او در حانذغ استغزاق يافته باشد• او تلاش ميورزيدتاحافظ
 جويد وفى الواقع هوفقيت او درين روند يعنىنزديك شدن به حافظ ونظيره آودى بهسخنان -حافظ اعجاب انگَيز إست

ديوان حافظ باغغزلى بهآغاز هىآيدكههمهشعر دوستان وسـخنسازان آنراخواندهاندوبهياد دارند وابيات زيرين ازان غزل است :
كه عشق آسان نمود اول ونىافتادمشكلها
الايايهاالساقى ادر كأسأ و نـ و لـها




 غم عشقت كه ميكغتم نهان اذ مردمان ماند هوسناكان وبىباكان كجا وشيوءٌ پاكان هفهوم بيت دوم حافظدربيتسوم واصل واثر بيتسوم حافظ در بيت دوم واصل بـــهنيكى مشاهلده شده ميتواند

درينجا ابياتى از بعضى از غزلهاى حــافظووواحسل وا در بوابر ثم ميگَذاريم تا تأثــير--یذيرى واصل را از حافظ ونفوذ كلام حافظ رابر او بيشتر و بهتر دريابيم

واصل
حافظ
درديرمغان آمل يارم قــدحى در د ســت ازميكده دربستان، آمد سـرى سرمست


 ازخخجلت اوخورشيدبنشست اوپواوبرخاست درخدمت او شمشادبرخاستخواوبنشست كرجام جهانبين شد برطلعت او خنديد ورباده مصفاتشت اندر لب او پيو ست شهع دل دمسازم، بنشستحواوبرخاست وافغان زنظربازان برخاست ترغاليه خوشبو شد در تيسوى او ييحيد وروسمهكمانكش تششتدرابروىاو پیيوست



حتى در پارهيى از هوارد رخشاتر وتَرم تر ازغزل او است •
واصل
حافظ
شراب و عيش نهان چحيست كار بیبنياد ز زجام عشق كشيــديم باده بـــادل شاد زديم بر صف رندان هر آنحـهـ با 1 ان باد
 كه جام ديده جم، ساغراست حشّم قباد چچرا شكوفه سر از شاخ، بى ڤدح نكشيد كه تابزاد وبشد، جاممى زكف ننهـــاد شرابخواره كر اين طفل شير خوار نزاد
 آن به مقايسه ترفته شد • غزل دوم واصلكهآنهم زيباست به اين مطلع آغاز ميشود

شبى كهمزدة و صل تو بشنوم از بـاد فرشته آ يــدم از عرش بر مبـا ر كبــاد هقايسه و دربرابرهم تذارى غزلهاىدوشاعررا بازهم به ادامه ميگيريم تابا نزديكىانديشه


كعبه́ عشق بستان طرفه صفايى د ا د د
كوى اين طايفه پاكيزه هوايـى د ا ر د جزبه سوداى سر ز لف تو پيمـانه نداد پير ميخانه عجب فكر وسايـــى د زاهـد و صو هعه ، ما وحرم عشق بــتان هركسى بر حسب مرتبه جايسى د 1 ر د ايكـه در كـارشكست دل ما ميكـو شى :اخبر.اش كه اين شيشه صسايى دارد

مطرب عشق عجب ساز و نوايى د ا د د نقش هرنغهه كه زد راه بســهجايى دارد عالم از ناله عشاق مبـا دا خـــــ لــــــى كه خوش آهنكَ وفرح بخشى هوايى دارد اشكاخو نين بنمودم به طبيبان تمفـتنـــ درد عشق است و جكُر سوز دوايى دارد ستم از غمزه ميا موز كـه در هذهب عشق هرعمل اجـــرىوهركرده جزايى د ا رد بدين قالب و دديف واصل سه غزلداردكهبراى آشنايى بآنها ميتوان به مجموعة چچـاپ شده اشعار او مراجعه نمود•

## واصل

## حانظ

ای كه در دور لبت خو نابه آشامم هنوز هيكند حشپهت شراب ڤتنه در جامم هنوز كزد اول دور مردون ساغرم كبريـز خـز خون تاجֶه ونگيتّتر كند زان باده در جاممهنوز Nايه مهتاب عشقم آتش اندر خانه زد تاحهآيد زافقابش بــرلب بــامــم هنــوز نامم از لعل لبش سرزد شبى در مجلسى ;تل مجلس هاى ميخواران بود ناميهنوز گرحه از خوبان مكرر بيوفايى ديســـدهام ’ع دلارا مى نميگيرد دل آ را مم هنـوز

واصل
برنيامد از تمناى لبـــتـكامـسم هــــنوز براميد جام لعلت دردى آشامم هـــــوز روز اول رفت دينم در سر زكين تــو تا چه خواهد شددرين سوداسرانجامهنوز پرتو دوى تو تا در خلوتم ديســـد آفتاب ميرود چون سايه هردم بر درو باميهنوز زاممنرفتهاست روزى برلبجانان بهسهو اهل دل را بوى جان مىآيد از ناميهنوز درازل دادهاست ما را ساویى لعل كـبت جرعءّ جامىكهمن هدهوش آن جامم هنوز

## حافظ

ای وثت چون خــلد و لعــلت سلسبيل
سلسبيلت كرده جــــان و دل سبيـــل ناوك چشّم تو ذر هـــــر مـــــوشهيى هم چو من افـــتاده دا رد صد هــــتيل

اين غزل از غزلهاى دلپّير و پرشورواصلامت كه حتى بر غزل حافظ پپشى ميگییرد • بقيه غزل را بخوانيم :

د رد مـــا را چشم بیيـمـا ر ت گــواه عشق ما را حسن پـر شورت د لـــيل بر سركوى تــو خـــــون عـــا شقــان هـم چــــون آب از مشك سقا يانسبيل
 يارب آن د و ى است يـا باغ بسهشت كوثر است آن لعل كـب يــــا سلسبيل
 نيل اين سودا كـه در جــان من است شـوستهاى يا ران نخواهد شد به نـــيل واصل اين نظم است يا در خو شا ب آب حــيوان يـــا شــــراب سلسبــيل غـيـر حـــافظ شاه اقـلـــيم سخخـــن كس نتيـرد ملك معنـــى ز ين قـبيــ

واصل
حافظ
 غم هجـران تــرا چــــاره ز جايى بكنيم
 تا طبيبش به سر آريسم و د و ا يیی بكنيه آنكه بى جرم برنجيد و بهتيغم زدبرفت هزده ايسدل كه بهrـار خط بانانكل كرد
 خشك شد بيخ طرب راه خرابات كجاست تنـك شد حوصله ازصسحبتاين زاغوزغن


> واصل

حافظ
حلـقةء دامد و كت است زلفترهكشاىتو سبزء باغ جنت است خط بنفشه سايتو
واصل

## حافظ

آمل ?بهار و لالـه در خشبيد و رفت دى ساگى جهان پــير جوان شد بـهيار مى در ده قدح كه سلطنت جام :بــباد ر فت دى شد بهار بههز و طى شد بساط كى

تاب بنفشه ميدهد طـــرئ مشكساى تو چردءٔ غنحه ميلدرد خندء د لكشاى تــــو

ساقى بيا كه شد قــدح لا له پـر ز مى طامات تا بیخنــد و خخرافـات تـا بكـى بكذر ز كبر و ناز كه ديده است روزگَار چحين قباى قيصر و طرف كــــلاه كـــى

جام شراب كهنه كرم.كن كه در جهان
 خواهى چو سر و منصب آ زا زا ديت د هند در بنده تى خواجه خواهد ترفت نظم تو واصل عراقو يارس كر يكدو كام بگذرد از كـــابل و هرى

## واصل


 ز كاسئ سر كيغخسرو اين نــــا برخاست كه هر كه طالب د نياست خاك .!رسروى ? نوشته اند به لوح مـــزار حــــاتم طى

## واصل

شنيدهام سمر سو داى زلــف او د ا د ى د لا بكــوش كــه سوداى ششكبــو دارى صبا حــكا يت آن ز رف و ظره باز بِكوى كه قصة خوش وافسانــــه ; زكـــو دارى بههار حسن تــرا آفت خزان مـر ساد كه بهتر ازگَل و نسر.ينتسور نگگوبودارى چو خواهش خدل يار است خون دلخوردن به غير خون شدن ايدل چحـــه آرزو دارى

## واصل

ابر است و باد وظاله و با ران بــهـمنى ساقى به قول خواجه بِه جام يك منى ما و من آتشمر ز ده ، بر آتشم ز مـهـى آبى .زن كه سوختم از هـايى ومنـــــى صـحبت ميان ما و تــو آيد چچكونهراست تو شاخ نو بو آمده ، مسن نخل هنخنى
 تا ناهـة هـسند بـباغ ب.

 زا

## حافظ



 كه هر كه عشوء دنيــــا خريد واى بهوى



## حفظا

صمبأتونאهت بياء
 تو
 كه گَوش و هوش به مر غان هرزهگَودازى قباى حشـن فروشى تــــرا .ر ازدوبس


## حافظ




 خون پیيله خور كــسـه حلال است خون او در كار يار باش كه كاريسـت كـر د نى


آنچچه امروز از سروده هاى واصلدردسترسها قرار دارد شامل تمامت كفته هاى اونيست، زيرا ديوان او را كه به خط خودش يا به خطيكى از نزديكان ومعاصرانش باشدودربردارنده -همه اشـعار او يابخشش معظم آن شمرده شودتاكنون در دستنداريم آكاهان بر احوال واصل از مو جوديت اثرهاى بهنثر نيز ازو خبر ميدهند كه شايد در

- اختيار دوستداران سـخن اين شاءر بلمند پايهقرار دارند (0)

سروده هاى واصل حداكثر غزل است وگــويا اين نوع شعر از ديگر انــواع آن بيشتر مورد پپند او بودهاست و بدين اساس ميتوان اورايك شاءر غزلسرا به حساب آورد، غزلسرايیى

كه سمرآمد غزلسرايان عهه خود است و يــكسر وتردن از همه بالاتر • درحال حاضر سـرودههاى واصل را در سهمنبع يا سر چشمه ميتوان به ششاهده گرفتكه
بــينگونه اند :

- اشعار واصل ، مجموءه چֶاپشدهدركابِ
- تحفة شاهنشسهى ، نسخْ خطى محفـوظدرآرشيف ملى
- هجموعهيى از اشعار واصل و الفــت ، نسخذه خطى مربوط بِه آرشيف ملى :ִــه خط

مجْوعهيى از كَفته هـاى شاعـــر بـه نام ((اشعار واصل ))، حدودبيستسـال پيشازامروز
 - ميشود

غزل ويك تر جيع بند است كه عدد آن همه به(7) با بيت ميرسد •
تحفهُ شاهنشهي نسخهُ مخطو طيست كه به وسيله منشى محمدابراهيم حيرتبنميرزاعلــى عسكر منشى باشى از طايفءّ شاملوىترك تrيهو تنظيم شدلماست • اين نسخغه مجهوءهيى از سروده هاى شاعران سله هاى سيزده وحاردؤوطن هاست كهبه ذوق جأمع اثر، كَرد آ ورى كرديده و كفته هاى واحل را نيز درخود دارد•

محمدابراهيم حيرت خودنيز شاءربودوحدود(••؟) بيت از كغته هايش درين هجموعه آهاهه كهبرایشناخت او در خور اهميت فراواناست واز كَفته هاى واصل (ی؟) غزل ويكترجيعبند درين مجموعه نقل شده كه از صفحهُ (V^) تاصفغx؛ (199)، آنرا احتواميكند وعلاوه برآن پن؟
 ((رباعيات واصل)) ضبط كَردياه ك‘جهله ده بيت ميشود وهيج كدام وزن رباعى را ندارد• اين دهبيت به احتمال قوى تاكنون به نامواصل چاپ و شنا>تهن نشدهوازينجهت نقلآنهادرينجا - دور از صواب نمى نمايد

قيمت كوء كوء شكست ونرخشكررا
ياكه زبان بسته اندمرغ سـحر دا
 اين شبگيسو :-سريدهراسـجرىنيست

برهنه ديد سر لاله را و سوسن كغت ولاه سبز تو از باد صبح چون افتـــــاد جوابداد وبخند يد وكَــفت نشنيسـى زلان سرن سرسبـز ميسد هـد بـر باد
 يا چپو تو دلبرى نبود خود بروز گار

جز غبار سفر از خاك چــه حاصل كرديم سفر آن بود كه ما در قــــدم دل كرديم


 تحغة شاهنشهيى كه بهخط نستعليق متوسطكتابت شده و نام كاتب و سال كتابت ندارد، اخهافه بر غزلهالى واصلوابراهيم حيرت كـــه جامع آناست، دربردارنده گفـتــه هأى بيش
 رأم وآنار جيشتر آنان آشنا نيستم و شناخت
 (ITr) (IT)

 ازنگّاه شناخت اين دو سيماى تابناك ادب ؛ارائه مقدارى از تغته هاى آنان ارزشىنمايانى

تمامت غزلهاى واصل كه در دومجهوعه ياد شده آرشيف ملى وجود دارند در مجهــــوعــ؛

 - خواهند بود كه بريتيت آن بهدست مانيفـتادهاند

 "بس بودن آنها در خوز تأمل اند و در تطبيقوموثق تردانيدن غزلهاى واصل اهميت زيادى - را دار! هيباشند

كفته ميشود كه ميرمحمل علىآزاد شاعـــر معروف وطن ، ديوان واصل را تدوين كـريده
 (V) واصل به خط خودش نزديكى از هوا دارانادبدرقندهار وجود دارد

بارى شخصى بهنام عبدالرزاق قند هـارى نيز נجمع آورى اثشعار واصل ههت به كــــار - بسته ولى به انجام اين مقصد توفيق بهدست نياوردهاست (^) در ديوانهاى يادشده ونسخه هاى ديعر كهعهجالتًا سمراغى ازآ نها در دست ما




باشند كه تاكنونازآنها آكاهى هيسرنشدهباشد•كسى كه در داشتن آثار و معلومات بيششمتر در بارء واصل از همه معروف تر استاستادصالح پرونتاست كـه گويا استفاده از داشته هاى شان بهسادهگى ميسر نتواندبود•
 از هركدام در دست است (9) امابعد از ثزلبخش اعتنامند اشعار او را سروهه هــــــــــياي تهز يتى يا مراثى تشكيل ميدهنا كهدورمحابنب بانبازان راه حريت در ((نينوا)) كَمْته شدهوبه -وسيلة روضه خوانان در محافلخاصآنخواندميشوند

اينبخش اشعارواصل نيز درنوع خود ازاهميت زياد برخوردار است و درآننها هغأهيم
 -بيان آورده هيشوند كه هر كدام به جاى خوددرسى است براى زندهیى اشعار هر ثيتى واحل را نيز كسكردنياوددهوعدد آن به درستى معلوم نيست اما تاآنجا كه از زبان روضه خوانانشنيدهميشود به(•؟-•ه)،قطعه خواهد رسيد

 -برابر اشعار چاپ شدء او خنواهد بود








كرازيعتوب تنهبا يــوسفى اندر جهــانگم شد

به دشت كوفه از ختم رسل يك دودمان گّم شـــ
حرا بر هم نشد شيرازء اوراقـــت اىگردون

چو دردشت بلا قر آن ناطق از ميان گم شد
تن پاك حسين از نعـل سم مر كـــبدشمن

چـــنان پامال شد كزوى نشان استخوان گّم شد
فغان زاندم كه كيلا تير باران ديد اكبررا

ندانستم كجـا افـتــاد د ستش لــــيكدانستم
كه بيرقاز كف سامــى عــــباس جــوان تـمـ شد

$$
\text { چنان زد قحط آب اندر نهـاد } 1 \text { هل بيتآتش }
$$

كهازحچشم يتيمان تــــو هر آب د وان تــم شـــــد
به دشت كوفه هر خارى كـه سر بيرونكشيد از كَل
به پایزخمدار عابدين نـا تــــوان تــــــم شد
سروده هاى واصل ازنعاهاحساس، شادابى، بلاغت وادراكات نفسانى و مفاهيم مربوط به
 در هيان گونه هاى متفاوت شعر، غزل، مسـارسغن سنجى و سرايشگَىى اوست واو دوست

 - ديعران برساند

دربرشعاه روز Fارانى كه غزل باكرهخوردگى وابهام آميزههايى فراوانى يافته بود و درراهى
 حشم انداز هاى بازترىدربرابر شعر اين سر زمين پديد آورد اين گويندمرا بهحق ميتوان از پـــاسداران ميراث ادبى و مبشر بالندكيهاى بيشترشعردرى

وافقهاى روشنتر آن و به ياد دهندء پـــيام صمیميت وصما در ميان مردم ما دانست در غزلهاى واصل هظاهر گَونهگون هستىدررابطهَ باحيات وطبيعت آدميان بازتابدارد مانند

زيبايى، عشق، بى وفايى، غفلت، بلندهمتى، ستمبارگّ، استكبار ، پايمردى و چــيّز هاى فراوان ديعر كه به بردسى ویپوهش دقيقتر نياز دارد ودرين جا به نهونه هايى كوتاهازآن

بسنده ميكنيم
حشم زيبا :
 نشست خورشيد :
تا مراديا بشد در پس ديسـوار نهـــان همحو خوششيد به هنگــام نشستن ديدم

قضـاوت :
صـحبت ميان ما و تو آيد چگونه راست
صداى دل :

تغيير :

ثبات جهان :

نداى خاهوش :
جرس اهشب نمى نالد، نميدانمكزينوادى كـماليلى وشانرفتند وبكشادند محملمهـا
: پاییردى
هود آن بود كه روى نكردانــد از بل $\quad$ وز تر كتاز غم نشود تنتك حـــو صلــه
طاقت در سخن :

همتبلمند :

: عدف هدفى?
سر اگر در پای منظورى نــــر فـــــت حشی ازو !. كن كــه سا مـانيش نيست
بيدار باش :
خدارا آنقدر ای ناخدا ايمز مباش ازخود
مرد راه :

باهركه بود يك دو سهروزى فـــــدمزديم
زهد خشك :

:
زين مردم بی معرفت ، پاداشممهوعاطفت دارم دلى مريمصصفت، پر داغ!بهتاندر!غل

-     - مـحمدحيدر زوبل. تاريخ ادبيات افغـانستان ، كابل، r- در ارتباط به اين مسأله نيز هراجعهشودبه:
(( دبيركامل و شاعر فاضل مير زا محمدنبىخانواصل)) نوشته محمد حسين بهروز، نشر


r- أشعار حافظ درين ياد داشت هســمهاز((ديوان حافظ)) كه به اهتمام محمد قزوينى و

₹- در نقل سروده هاى واصلدرين بخش،اضافه بر ((اشععارواصل)) چچاب كابل ، نسـخة
خطى تحفة شاهنشهى وياد داشت هاى ديعرهورد توجه قرار داشته اند •
 - TVr_rVr: تحفهٔ شاهنشهی ، نسخغه آرشيف ملى، ص - مجله ادب، شماره يادشده، مقالهبهروز -V ^- مقدمه اشعار واصل ، صغفحه (ح)•
 ((اسناد وياد داشت هاى تاريخی)) نـــوشته حافظ نور محمد در مجلة آريانا شזس؟ سال



 شده ميتوان از كتاب امانالتواريخ،جV بهخط فيض محمدكاتب، نسخخه عكسى اكادمى علوم • سراج التواريخ جّ، يادى از رفتعان تـاليفخسته، واصل حمزايثبكر جاودان تـرانه هـا نوشته سروریاكفر درشمارة دهم سال سوم خراسان ، آريانا دايرة!'لمهارف بخش ادبيـات افغانستان وجز اينها استغاده نمود •



## يو يششى بو شعو بو خو و دار

هرچند پهنة فروغناك شعر درى در مسترءّاريخ فرازهايى داشته وباز بغرودهايى رفـته
 جــدا نبوده وهمين آهنك، موسيقى، وزن ، تناسبها و هجاهاى زنكدار در زبان يار بوده - است ومددحّار

ازآنست كه در هروقت وهركجا، شاعرىلدبرافراشته وآن شاعر گاه در آبكير ثر فـــــى انديشه هاى عرفانى غرق بودهاست و با عمق نظر عرفانى رهنهود زندوهكى كشتنه است وكار شاعر دد آتش آرزوهاى دل جوشيده است ،اين سرودهها يادروصف تبلور كرده و يادر والقات پيحییه و يا باتصويرى زيباو يرتحركت تجلى نمودهاست

درفرجام در ههه حال شعر درى از سحـــرانكيزى دورى نجسته است وبيانش از وايسين روزكادان تالمروز كيرا ودلنشين بوده ورنينوآهنكين مينهايد •

ميراث ادبى وفرهنگى ما فراوانست ، بخشن عالى ادب وشعر ما عظيم توانمند است• مادر مورد ميراث اهاى فرهنگى !ويزه ادبى خــود بايد آنقدر سختگير نباشيم كه سيماىپرتوان حكيم خراسانى آن فرهيخته مرد ناصر خسرورا تنها تقديس كنيم ولاغير و يا درحديقه حكيم سنايى داخل شويم واز Fَلها وثمرهاى حكهت آديز او مشام جان تازه كنم و ياتنها ولوكهبما




بودندوهستند سرايشعرانى ديكر بكونتونسخن هاى ديعر كه در عرصه روزتار اينجـا وآنجا سرودهايى آفريدهاند هر چند دسـتْزوزگَار آثار فراوانى را بغارت برده استبازهم


اند كه كزيدء اشعارشانتاريخ شكو همند ادبرا در عرخن تار.يخ بوجود ميآورد
 نيستند ، آنها بزدگَند، پیشوا اند و آفتـابىاند و وا در"آسمان فرهنكك ساير ستاركَـــان زيادى هنوز داريم كه احياناً نورانى هستندويانورشان بما نرسيده است وآنها را نبايد در
 هرچند اشعار شان فرودهايى دارد اها بلبـل بهنوايیى و قمرى به صدايی آرمان و حر مـان خودرا ادا ميكند آن !زدرَان شعر وادب، فلسفهوءرفان !ززگند. وبزركترند • ولى سرودكران اندك مايه رانيز نبايد ازقلم انداخت ، چچتوصيفى وغنايی باشد وحه وقوعى و يابعَونهاى ديعروبويزه در هرعصروزمان شاعرانى نيز بوجود آمده اند كهبرعليه ناهمواريها سرود هاى دارند و شاعرانى باديذ نؤرسالث خود را وطنخوا هانه در انزقلاب هـ ادا وبحاكرده كه : هريك شان ولو كهسروده غاى 'كمى دارند سزاوار آنند تا در تاريخ شعر يادى از 'آنها كردهشود • بيينيد انبوهتذكرهنكاران از همه شاعران يادكردة اند، حتى از دوبيت گرفته تاقصيدهيى را ازتكُبيت گويانْ تارباعى وقطعه سرايان واز غـــزل پر دازان
 داشته ونهتصويرى• در جنكها وتَلحِيننامههاوكهنه كتابِان ونيز از خانهها و منابع نسـخه


 -وتركيبات عاطفى وصور خيال



 -شود كاريست خيلى ارجناك وير ثمر فـر

در ينجا ميرسيم به شاعريكه كلمكلاشعارشهمراه باسرايشطايى از ديعران با قصه هـانـاي اخلاقيش در كتاب محبوب القلوب اثر ارزندةأو پيج خورده ورخ نمودهوداستانهاراجاجانوروان

 اشعار وصفى، شكايت آميز و كاه مخلـــوطباهجو ونغرت و مطالب اخلاريلى استى است كهعنیر

شعرى او ازجهتى درصف مكتب وقوع قـرار ميكيرد واشعار تمنايى وآدمانى نيز دارد وري
 ودر تشويقنمودن ز مامداران. به دادكرىسروده هاى دارد •

برخوردار پيرو اشعارياستكهيشيشكسوتاناو ستايشوار ساخته وير داخته اند وبكتونهيى كه مبالغت ها در اوج خود فزار ميگيردو به كفتارنظامى كنجوى ازاكذب اواحسن او تعلى - ميكند

برخوردار تركمان در مخيوب القلوب خـوددر موارد خاص ولازم اشعارى را ازخودودييعران
 بدان اشعار استنادكردهاست• ازيناست كـهـويايمفهومونعمالبدلنثردا در نظم در معرفـــى - يزوهش ونهايش كراد ميدهد

در تشايشناهئ كتاب اين قطعه خـود را درمورد توحيد بارى انشاد كزده است و قأفيت خاصى دا برحيده است :

كى نطق مرد معركه وصاف قدر او ست بت بيوون بوه صنغت و'ى از مـر كــز قياس





ادبيات او بكونة مثنوى بدينسان
در جاييكه ملك سر خراز خواب مىبينلواووا نازنينى بسوى خود هى كثـاند در ستايشاو وين چچندبيت مشنوى رt النشاد هيكند :
 بازهم در بارئ حسن وزيبايى نكته هـــاىدلاويزى از او :

كه ازوىآمدى جلندوتن حسن
سيهر دليرى از وىفــروزان
ولى در زير ابر شوم مستور
اكر مى بود مجنون درزمانش
در تعريف باغى كه آغ دنّتر فرود آمــــهـبود پֶه زيباسروده اسـت:
بـه لزت د لكششا چــون باغ جنت ارم را مششت سر مشق لطا فـــت
معطر مـغــز روح از نـعلهـت او كـريبان چاك مهر از طلعـــت او

زهثّم نيم مست نـــركسش د ل نهوده آ د ز و ى خويش حـاصل
نـــوالى بلبلا نش ر و ح چيكديكر چو حسن و عثـق د مساز
فغايش مشرق صبــع سعـــادت فــوا شيرازءٔ او را ق نـز هـــت
 درستايش كان آنباغ او را سرودهيىاستسغت دل انكيز وبه شيوء سرايشكرانعهدش:

$$
\begin{aligned}
& \text { نشستة سوودى در صلـو اعــــزاز } \\
& \text { ى } \downarrow \text {. }
\end{aligned}
$$

 - را نيز



 .
 - اهـ| اهيكند

كه كرده تو بيتش باغنان لشن بهاو
گَ فته تاج شميهم تَلش ز مشككت تار
كه هست :قيب نظو را ازتمامعلا
زذست تانج




نموده كسـدمعيسى ازهوايشُفيف
زرتبه تّل عباسيش چه شه
زجعد زلف عروسان د
ستاده درپ̋ ناز شاهم سووش

نموده. عرصئ آنرا زسبزهميناكار(£)
عجبخجستتهرياضى كهدستقدرتصبح بكفتة خودش در هحبوب ألقلوب ((كلامشازنبات هصرى باج خواستى))

بعاشقبرسرنازى ، بــلاى ديـــن و ايمانـــى
'فرنگى نسبتـى هـــندو نـزادى شوخسرمستى

قيامتقامتى غـارتكرى صبـر و دلجــــانى(0)



 روايتى، كتابى ادبى درنثر پديد آيد كهقسماًدرجاهاى مناسب باس بابيات شيرين آراستهباشد

 بوڭانـ

به ملك سرودى مالك ر قابى
نكنجيدى به صحن ملك امكان
شدى دردست او ياقوتسيال
سعادت روزو شب درخدمتاو
بناى احتياج از پـ فــتادى
به مودىخرمنى احساننمودى(7)،

بهبرج تـــ جدارى آ فتا بـن
سیاه او زبس بودى فراوان
بكف كر خاك بكرفتى زالجبال
ظفــر آيـــينه دار نـيت او ذومنج عنايت چــون كشادى
 رغنا و زيبا داستانى است جالب عشقىواجتماعى كه در انجام كتاب محبوب الفلـــوب برخوردار تر كمن جاى ترفته است و ايـــنداستانكويا باداشتن وجود خاصى بر سايــر
 هفاهيم جداگانهيى را در خود مييروراند•

- درتعزيف زيبا اشعار شوخى بكار بردهشدهاست كهيكى از آن مثنوى واره ها را برهى كزينم. :

جلا را ميكه مه و قت كما لش
سبرير حسن وا ز ییبا نكار ى

$$
\begin{aligned}
& \text { دو حپشمش فتنْ دولهاى مردم }
\end{aligned}
$$

 افسونها دارند وحيلت ها بكار ميبرند مطالب گونگو نى آمله وبر خوردار" نيز از كمپيرى كه انبازء نير نگك است هجو مبالغهناكى كـــــرده است• جادوگرىها بر.نيان ايدولوزيهــــاى نلطُ ازنخستين دوره هاى زيست تا واپسينروزگاران در پهنه جهان رواج وبازار داشتـه ود: ! .


$$
\begin{aligned}
& \text { چو عاجز شود مرد چــــاره سیًال زبيحّـارهگـــى در تريزد بفــــال } \\
& \text { اينك شعر جادو كرازسرودههاى برخور دارتركمن : } \\
& \text { بتيّي خراج از مـــه و مشتر ى } \\
& \text { سراز د د و تردن نــــره شیيـر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شود خشبك در وىنــــماند نــــمى }
\end{aligned}
$$

> بتبليس ونيرنگَك و جا دو گـرى
> ببندد بفــتـــراك 1 فيـــون د لــئ
> د مش گَـــر بگردون نمايد گَذ ر
> چو در بیحر قلزم د فا نـــــــ د مى
> :سـود تيــن تــــدبــير در چنتّك او

درسطور پيش اشارتى كرديم كهمحبـو بالقلوب تركمن فــــراهى، از حــكدت عملى و ارزشمهاى اخخلاقى وسلولك اسنانى لبريز است• يعنى درين اتر داستانهايى به ديذه مى آيندكه درآنها به رنگى مسايل اخلاق تلبور مى كنــدوبازتابى مىيابد از شناخت وپپ والا وانسانيكه همه خو.يبها در اوجمع گرديدهاست ستخنانى دارند
دران روزگَاران كه شدف وناموسومتحتوياتمغزى انسان در معرض كاستى و نإودىميرفت
 وقْلمرو خود روا ميداشتند و ازطرفى كسىى نميتوانست كه به مركز قدرت با اين هه؟ !عـ
 !ودن: زه پیوسته، از آنزو نويسندهتــــان وشاعران ما اين اميران خود كامهرا بعدالــــت

تجريص ميكردند وارزشهاى اخلاقى دا با آبوتابى به موج واوج شعرى مىسیردند وهمواره
 برسد و كار سحر حلالكند وآن مردمخودخواموظالم پيشهرا براه درست و راست انسانى

درمجموع اخلاق بدو بعد سير وسلــوككشانده شدهاست كهيكى اخلاق حكمتى است كهبنيان تزاد آن ظاهراً ارستو است وديكراخلاقلاق تشريعى كه ارباب الديان بدانگكرويده اند كهبرخى از اصلهاىیآن بهم پيوند دارد• دراخلاق ارستويح گويا حــد وسط فضيلتاست وافراط وتفريط در مرحلة رذيلت فرار ميكيرد • مثلااعتدالو ميانتينحياستكهفضيلت است و دوسر آن پر رويىوكمرويى مستحسن نيست چندانكه بشر اخلاق ناتراش و ناخراشىدارد، چون بقدرت برسد طغيان ميكند، تآثير اجتماع ووراثت در ساختار ذهن و سلويك اوامرحتمى است و واما ميشود بربنيان نيــــروى دانش و فوانين و ساز مانهاى اجتماعى درستومترلى ، غرايز طرّ طغيانتر بشررا مهارزد، از از آنست كه شعراى درىزبان حوزء وسيعقلمروزباندرى ، در دست وسيعى در اخلا ذيـات
 به منش نيكو رهنمود وارشادكرده اندبرخوردارتركمن فراهى نيز در عصريكه زندهتىميكرده ایست به حسب ضرورت اجتماع، به اصلهایاخلافیى سروده هاى خود را استوار وپر بار ساخته است• در مورد بدزبنانى و 「ينكهسرسبزفداى تغتار زبان سرخ ميكردد، ميگويد : نباشد چون ذبلن، سر را علويى ده بر باد غم سر دا به مـــويى بسى سر را به حرفـى داده برباد بهـــر محفل زبان سست بنــياد زخند يدن دهد سر غنچهبرباد(Q)

بود تابسته لب جان با شد آزاد درگطعه ديكرى شهريار را كسيكه تواندبهشهر، يارى رساند بهيارى ترغيب ميكندكهنغل فسادرا بايد باغبان از باغ دور كند تا ادارؤلوى بهوجود آيد• تادرامر كشور دارى واري واهور اجتماعى زورمندى بر ناتوانى چیيه تگردد وحقوعدالت در اجتماع جارى و سارى گردد•

ميشود هر پشه شيرى در زيانمملكت ظلم گردد سرنتون، برپایگردد عافيت تيغ rانصافش بود چون اره بهر تربيت قطع سازد بى تأمل از براى هصلحــــت خاص وعام از ميوه اش يابندفيضموهبت تافروزد شمعالجبالش بيزم سلطنت (•)

كرنباشد بيم شمشير سياست درنــظـر شهر ياران را چوكرددتيز تيغبازخواست ملك باشد باغ و همچچو باغبانششهريار هر كبا نغل فسلدى بيند اندر باغ ملك تابكام دل. شود نخل سياست سر بلند شه چنين بايد كه پيهايد طريقذيسترا

غمازى وسعايت بين دوستان كارى اســتخطا وهمين هيزم كشيها تويا بسا بيوستـه مردمان را כسسته ميساخته است•• در كشورهاى عقب زده كه اصلهای تحعيق كمتر درنظر كرفته ميشده است سـجيه و شـخصيت درسطععادى قراد داشته وكرامت انسانــــى ارزشى -نداشته ميدان تاخت و تـــــاز صاحب غرضانوغمازان !ودهاسهت و
 -

كه تاكاخوبنت نكَر دد خراب سروNمرور دشهنان خــداست تهى باششلدش دل ز مهر خدا جههنم :ود جاى جآن !واڭفضول كه رنجشى :ود طاعتكردتار) (II)

زغماز روى محبت بتـــــاب
كه غمازازر حمتحق جداست وجودش بود خانه زاد خطا

بود دشمن حق وخصم رسول به آزار غــهاز هــــهت گَمار

 !ر خوردار تركهن درينباره ياريها باوريهايىدارد وآرزو دارد بر.بنيان محبتزندهگى استوار

هركز زخود هر زنجان زينههارتاتوانى

(IT) ادوستان مخلصشرط استمهر.
 نظموارههايى مرصعوار، در سينه قصه هــــا،اثر زاك هى نشيند ، در جا ييكه سـخاوتميتابد• كويد:

زفيض كا مرانى سا خت خور سند
Fم همين طور درباره́ صبر وبردبارىسرودهاشتاششكرى دارد
كه رسد نود پرتوش هــــمه جــــا
روز تارش به چشـم چچاى دهـــــ
آن كند نغخل عمر وا خـــــرم(£)،

يارى كه بوى ثهرى آيد زطينت او باشد ممل دولت همصـحبت موافق از مهريار يكدلروى وفا معــردان

كليد كنج سعادت فتد بدست كسىى كه نخل هستى او را بود برهنرى

- يیوست بدين بيت مثنوى دارد در بـــارؤيرورش فرزند

وزان روشن شود بزم سعادت
كه افروزد چراغ نيـكنا مى
چو افتدناخلف، دوزانبكردان
نباشد قــابل مهر و محبت
خطا كردارى فر زند بر باد
كزان طبع پــدر گردد مكدر

> بود فرزند نغل باغ و دولت

وجودش آنز مان كردد كرانى
بود فرزند اگَرخور شبيدتابان

دهد بنياد نام وننگَك اجـد
بود بيكازه زان فرزند بـهتر
اين بيت :

ازرياض طالع بد خارجاى گل دمد
باورمندى او را بهتأثير بخت وطالعدرسر نوشت انسـان هيرساند اما در سمرودئ د يگـر



خود است وانتخاب انسان بدست خود اوست:

بـــقدر قـــــوت و بــازوى همت
يكى كردد چو مجنون از سفا هت
كندطرح ، آشيــــان از راه فطر ت زیستى هاى طــــبع بــى بصير ت بهر منزل كه خواهى كــن عز يمت

درى هزكس براى خود كثشايــــد
يكى رقهان شود از عقل و تد بير
بكلشن عندليب نغـمه پـــر ر داز
نــــايد بــــوم در ويرانه مــنز ل


درين صورت دكرالــبال و ادبـار
بود افسانــه خالىز صحـت (10)
 از هر توشه سر ميكشيدند و عرضمالمردمرابتاراج مىبردند وبى عدالتى ها ونابوديرايهـــا وحيف هاى برخلقهاى كثيرتحميل ميكردند ،ازانست كه شاعر ما سروده هايى درين مورد

وز نسيمشهمه آفاق معطر تــردد
تاترآآنچه مراد است ميسرگردد(7)،

عدلنوريست كزان ملك منورتردد
عدل پيش آر مراد دل درويشبروآر

آب ورنك تلشن عقل است عدل

همتچو شبهرى دان كه او آبادنيست

(IV) نخل بـى بر دا بـبرد باغبان

شمهريارى را كه عدل و داد نيست چون كثدكو تاه ، شه از عدلدست شه درخت است و عدالت بار آن

- سمرودتَان ما در مجموع حساسميت خــاصداشتند• حتى ازنىيم صبتحگاهى متأثرمى


 كردند، بخخصوص آثار اورا كه عمرىجوششهاى مغزى خودرا از سواد به بياضآوردهبود
 فرجام در مبحضر فرنامغرماى وقت تظلم .رد•
مگر فـــولاد غـــولــى تيــز چنتگى
زملك حق شناسى آ ;
به فن فتتنه و شر اوستــــــا دى
سمرو سـر كـــردئ اولاد ابــليس
و.بـا ازديدن رو يش به و حشت

پسنـد کــى خداى داد حَستــــر
كند ازخون هن او چهره گَلگّو ن
.
خــــلموع نيتم در انتظـــار است
دربارء́ اين گّروه او باش و مفتخخا را نسارق بر خوردار خشمعين شدهوپرخاشكرانه
 دزدان درخبوشان مانند ((قضاى مبـــرم)) درخانة او دست بود كردند در همين وقتاست كه منوحهر شخان بِحيث ادارهحى در شههرىكهشاءر موقناً زيست ميكرده است مقرد ميشود - وبرخوردار تر كمن صداى خودرا بغــوش اوميرساند

سيه دلتر از طينت بولهب
شكست صف شكو نيكنا م
به انسان ازان رهگزردشمنند

همه مبرم و خـــيره وبىادب
سهوم گَل را حت خاص وعام
زنسل شيا طين ا هريمنتد

چو جوروتعدى بهانسانرسيد
ز آميزش سفلـه قتال تر
ستم توشُٔ راه هر عزم شان
كهباشد زبيداد شان رستكار
بهر خانهيىشيونوماتمىاست

$$
\begin{aligned}
& \text { زياد جهان رفت جو د يز يد } \\
& \text { زكَركَ طمع تيز چپنگَال تــــر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كسىنيست درعرصهٔ روزگار } \\
& \text { از ايشانبهرسينهداغوغمىاست }
\end{aligned}
$$

ازلا:لاى اشعار زيادى كه جستهوگريختهدركتاب محبوب القلوب مرصع وار درجاهاى

 را آذين .سِته اند، چه اشعارى كهخود آفريدهاست وچه اشعارى كه از سرايشكرانـانبنامبزبان وادب درى بر گَزيده است همه و همهبيانگرذوق سرشار و توانايى او توانندبودودودرآفرينش -شعر و شناخت سرود هاىزيــــاد و احساسبرانگيز ونـيز

## هنابع :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- محبوب القلوب چاي نـول كشور صا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { V- محبول الـقلوب چــاپ نول كثور ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Q- محبوب القلوب چــاپ نول كشور ص ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { II- محبوب الغلوب چــاپ نول كشور صسYا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آ- محبوب القلوب چاپ } \\
& \text {-IV }
\end{aligned}
$$

ناصر رهياب

## شخناخت الد بهات

## نكر شی غيرامو نتعريفادبيات

زبان يكى از ابزارهايى است كـه آدمى - اينهستى سرشار از تخيل واينشناختـعر بىمانند - آنرا در تبيين بازتابهاىجهانبيرونىدوآكاهى خويش بهكار ميكيرد وشناختهاىخود را بهوسيله نشانههايى يابهرنك عاطفىتصوير ميكند و يابهكونه غير عاطفى تزارش ميدهد •
 آفرينى جهانى دا كه نميشود در پييرامونخوديافت به دوش ميكشد ادبياتكويند، ادبيات كه هنرى است زبانى وهنر تونهيى است ازشناخت كه بهرنكى يكى از انواع فـــــرهنكـرا
 ويزهیی، بهيكى از دو جهانبينى متضادپيوندمىيابند • فرهنعك اين ((حافظه تروهى كــه كذشتئ يك ملت را بههآيندهآن وابِتهساخته دو دو دوند تحولات اجتماعى، آن ملترا ازبريدهـ كيها وانقطاعهاى تاريخى پيشگيرى ميكند (1)(1)، چيزى است كه جامعه مىآفريند و بــــه انسانها وا ميگذارد (Y) يعنى مجموعهارزشهاىمادى و معنوى جامعة انسانى كه درشعرد هاى كنش تاريخى - اجتماعى آن، پيدا آمدموداراىدوگونه است : فرهنك مادى و فرهنكمعنوى• فرهنك مادىمجموعهيى است ازابـــز 1 دتوليد ، تكنيك، تتجربة توليد و ديعرادزشهاى

مادى كهيك جامعه در هر یلهيى از تحولبهدست دارد و فرهنعك هعنوى ههئ دستا و رد
هاى جامعه را در همهٔ ز مينههاى دانش، هنر، اخخلاق وفلسفه ساختمان ميدهـ • (
 هاىديگرهنر،بارورتر ميسازد، بايدبهجستتجوىانديشههاى كَونآَون روا وناروا پرداخت ودر سپيدهدم پيدايی اين واڭه در فرهنگك اسلامىوتوزة برداشت ازان نتريست تا نمـــــــو دار راستينى پيدا آيد ازين نمايشكرشيوء زيستوانديشء آدنى وازين اوششاكر خواستهاونياز

 نارساييها وكمبودها دركالبد زشتى هم شدهاست وعلاوه بر كَوزة هنربودن وسيلسه براى شناخت ارزشهاو یديدههاى اجتماعى به شماررفته است •

## ***

بى تفتگو هويداست كه واذه ادبدرخطابههاى تازيان دورء جا هليت بهكار رفته و در آغاز فضيلتهاى اخلاقىو تهديبى دا ميرسانيدهاست (£) مغهوم اخخلاقى اين واثه درلغتعرب فضيلت و كياست وظرافت وذكاوت قلبوحسنتناول و تهذيب در معاشرت حتى مهارت در باختن شططنج و نرد بوده در تعريف ومعناياصطلاحى آن كفتهاند : ادب ريا ضتودانشى است كه انسان را صاحب فضيلت سازد وازخطا ولغزش در عهلبازش داردـ اين تمريف ادب طبيعى ياانفسى بود - گونة ديگر ادب رااكتسابى يادرسى دانسته مى مغتند: (( دانشى - است كه طرق و احوال كلام بلميغ را بنماياند)) ياآنسان كه احمد هاشمى مصرى در بـد الجّواهر نوشته : ادب طبيعى صفات اخلاقىاست كه در نهاد آدمى سرشته شلده، مانند : بخشش ، عفت وچون اينها وادب اكتسابی آناست كه به وسيلة آموزش وپرورش بهدست -
 كه هفه اكتسابى اند• كوتاه اينكه باپֶوهشووبردسى آثارى كه متأثر از فرهنگك وثقافت تازى است بر مى آيد كه طى حندين سدهواذَٔادب بابخشسهاى اصلى و فرعى خود، مفهوم و هدلوكى برابر بهزبان - خواه هنرى خواه غيرهنرى- داشته جنبه هاى گوناگون فــــر هنكـ
 رنكَ ويزوآنميشده است، , پيشبيشترينةُمردمجهان شعر بودهاست• زيرا آدمىقبل از آنكه
 وغربها هم مفهوم ادب تنها شعر را در بـــرميكرفته است وبس • (V)، وامروز ديعرمدلول



 كه در روند پثوهشل بِدانها نيازمنديم :

 -است ، در چار چوبة آن جاى نميگيرد






 - نميدارد (१)،

ادبيات به معناى عام همه آثار نوشته شدهّيكزبان يا بايك جامعه است وادبيات به معـناى

 ندارد، يازيبايى هنريى كه از انتقــــاد محيـا ادبى كذشته و مورد وذيرش وستايش قــوار كرفته باشد ) یديد آمده است (•1) تعريــــنـادبيات به معناى عام همانى است كه پيش از


هدين بخشى بندى ادبيات به عام و خاهب ازبن ادرست مى نمايد •

ادبيات ابلاغ وانتقال افكار كوينده است بهوسيلة الفاظ به ذهن خوان اننده و دوكونه دارنه دارد: ادبيات محض - كهـ مرادش ياعلت غـايى آنتنها لطف است جون غزليات حافظ و ....

وديكى ادبيات عملى - 'Sه ميخواهل مطلبـىدابه مابيان دارد و علت غايى آن غير از لطف بيان است، مانند اخلاقناصرى و... وهر كاهازجنبة عملى ادبيات عملى حشم بيوشيم،بازهم بهادبيات محض ميرسيم (II) نوعبندى ادبياتبه محض و عملى ازين نكاه يذيرفتنى نيست كه ما هنرى وادبياتى نميتوانيم سراغ داشتهباشيم كه غايه وهدفى را دنبال نكند و تنهـا تلاشى باشد و كوششى براى بيان زيبايسىولطف و آيا در غزلواره هاى حافظ كه جانمائُ آن را مبارزه بابيداد و درونماية آنرااستادهكىدربرابر ستمبارهكىهاى زمان ميسازد، خيزى ويا فايدة عملى نميتوان يافت؟ وآيا هرآنحهراسواد عملى داشته بىآن كهرداخت آنهنرى باشد، ميشود ادبيات كفت براى اين كــهبهوسيلٌ الفاظ افكار كوينده را ابلاغ و انتقـال مى نمايد ؟ ياسخ ((آرى)) نميتواند باشد، زيراباسيمايردازيهاست كه ميتوان هنر را ازيديده هاى ديك, فر هنك معنوى باز شناخت وبـــاسنكينى بار عاطفى در چكو نكى شناخت است ميشود كار هنرى - يادبى را ازكنشهاىديك, وكونه هاى ديكر شناختتمييز داد ((ادبيات ، شناساندن جهان است به كو نلتخيلى ، بهاعتبار آن كه متوقع آزادىباشيم•)) برناريذكو ميكويد: برين تعريف درستسارتربايد افزود كه نخستين آزادى جه بـــــــــــاى نويسنده و جه براى خواننده آزادىتخيلاست(IF) ، مكل از ديده دورنبايد باشدكهازيكسو همه هنوها توانايى نشان دادن جهان را تـــااندازء دسترسى خود ، به مدد تخيل دارند ، يس بايد در تعريف اديبان وسيلع بيان آن(زبان) كنجانده شود، وازسوى ديكر مفهـــوم آزادى درفلسفهاكزيستانسياليزم بسىمغشوشومبهم طرح شده و فريبنده است ادبيات هنرخلق زيبايى است بهوسيلــعكلمات به طرز شعر يانثر(ץا) اين كهادبيات هنراست وهنر، بى هنر آفرين نميتواندهستىيابد ، سخنى است درست واين كهكار ابزار ادبيات را زبان ميسازد هم هر از باورىاست،مكر درينتعريف بهچكونهگىبيانوالعيتبيرونى درهنر زبانى وحكو نهكى نكرش نويسندهوشاعربرطبيعتوجهانپيرامون به حيث آ فريـنـنده كان، بهايى داده نشده است،انكشتنميكداريمكه واثٔء ((زيبايى)) ماهى ميشود كهانديشها

- را به كجراه بكشاند

ادديات تقليد شاعر يـــا نويسنــده استازطبيعت ، كه اين تقليد در تعتتاثيراحساس وتخيلى كه موجد زيبايى ذهنى و یايةبنياديننخستين هراثرهنرىاست • صورتميكيرد(£) به راستى هنرزادةمحيط واجتماع است• هنرآفرين طبيعت دا به درون ذهن خود ميكشاند







 از زهان اوالاطون تابهاهروز به دعنا هاىفراوانىدرتعريف هنر و ! !زشهناسى آن به كار رفتـه

 آن :اشد و :از هيششناسیيم كه : شناخت واقعيت استازطريق تجر.



ز! !ايد پانين تعر يف كرد
-ادبيات :بیان هنرى وسيماى واقعيت اســت تو مشط وازه ها











بـين مینا كه نخست كار و باز سخــــن دوانكيزهيى بودند كه زيرنفوذ آنها هغز ميمون
 - بخشدوتوليد مادى را سازمان دهد




 Nاختهتكامل , بخشيد • بهكغته ماركسوانگلسروح از همان آغازين رنخ نمود نهايش اين داغ





 ثهناخت فعاليتها و چیزهاست - به تَونــــــانتزاع ياتجريد - تكامل بخخشد • انسان وازه هاى ملفوظ ومشخص را زهتنها بهعلت اينــكهموجودى !ود داراى احساس درد ، شادمــنـى - وحيرت ، بل به علت اينكه موجود كارتر بود،آفريد (19) به كفزيز ماركس زبان واقعيت مستقيمانديشهاست، زيرا انديشه تنها درجاهd واذههاميتواند تظاهر كند • انسان چֶه باخود بیينديشد وچهانديشه هايش را بهآواز بلمند، بيان كند وياآن
 وبازتاب چیز هاى ديدنى را در آگاهى خود ، باواوهها اسمتوار ميكند وههين امربه اواجازه ميدهد كه انديشههايش را نه تنها با مردم بههيانكَزارد بلمكه آنها را از نسلى به نسلديكر انتقال دهد (†) به سخن ديگَر واذه هــــا،داراى يك كالبد آوايى !يرونى و محتوایدرونى
 درآوازهاى زبان ٪:ت ميشود• بدينگونهساختزبان از دعناى راستينىبرخوردار بوده ، در

’رد فراوانى مىيابد چֶنانكه زباندوز مره،زبانعلمى وكاربرد هنرى زبان از يكديگرتفاوتهاى

ادبيات در پيوند باواقعيت :

زبان - بهكفتهيى اين نخستين محرك تاريخ(TY) - بدانسانكهآمد، باواقعيت!بيرونىبستهكى
 مستقيم وازه معين باشى مادى مشخصد آسانزيست • در زبانبهاىتوناتونوحتى دريكزبان،




 ازجلوه هاى آن (يعنى ادبيات)، پس نـــبايدادبيات را وسميلة فراموشى واقعيت ويا زقابی







 انسان يارى رساند تا خودرا بشناسدوايمانبه خودش را زورهند كرداند، ميل بهحقيقت و ور
 آننا بكارد و دد روان آنها ، باكدامنى، غروردلاورى وا بیيدار كرده باآنها كارى كند تامرد ورم
 هاـف ادبيات ارج كذاشتن است به شخصيتانسانى و تلطيف عواطف او (Y0) و هـــنزى


 تغيير دادن جامعهيى كه هارا در هيان تـرفتهاست ، شركت كنيم • ما ميخواهيم 1 دبيات




 حتّى داشته باشييم (TA)




















را تاسمطح درك و مزه كيرى از زيباييهاىادبى بلندبرد •

تكاملاجتماعى وفرهنگى انسانها ز مانى درروند طبيعى خود مى افتل كه دیشت :-a هغـز

وباز مغز به دست چیيزى بياموزد و اكَر ميانكار دست و كار انديشه شمافى پيداآيد، تكامل










 ابزار بيان آن زبان ، زبان كه ابزاران اند
 توان يارى رسانى يكى به ديكَرىاست، يــادبايد كرد :






 هريك در جدول خود معين ساخت و ميتوان ازبالزاك ياد يادور شار شد
 كوناكون روانى وجسمى اوشود،وحندسالى بعدبود كه علم ((غدد ترشدحى داخلى))، را كشفف وازترشتحات هارمونى سین به ميان آورد(־):.
\% \% *
آنگاه كهاز تأثير ادبيات بر روانها نسبـتبه هنر هایديگر- جز هنر هاىامتزاجى- سـخن

به هيان آورديم، استوار دليل ما اين!ودكهكارابزار ادبيات زبان است وزبان توانايىبيشترى دارد در نمايش سيماها و در گويايیتصويرها وتحسم چپيز ها، مگر زبان كه در ادبيات

 هاى گَوناگَون ، رنگارنگَ است• آنگاهى كهدرنوشتهُ علمى استعمال ميشود، چهرهیی دارد وزمانى كه در گَتتگوهاى عادى به كار مىرود، نمودارى، ووقتى كه در بِيانيهٔرسمى ويـــــايك
 رنه ويليك درين باره مىنويسد : در زبانعلم وازه ها بهمعناىحقيقى ودرزبان ادب! هاى هجازى، كنايى واستعارى بهكارميروند• درزبانعلمىا!بطه ميانلفظ ومعنى يكبرابر يك
 مانند است و بهحيث كل زبان همكانىوجهانىدا ميسازد• زبان ادب بيشتر انفرادى، مبهیم
 زبان ادب كه شكل رفيع و ممتاز زبان استبازبان روزمره هم .يكانيها يیى دارد ، چنا زكه
 كنايه درزبان روزمره نمونه هاىاينهماننــلىاست - باآن كه دربرخى هوارد زبان روز هره





 داشته در چارحوبهیی بهكار ميرودكههمواقعيتهاى احتماعى را تمثیل ميكند وهمدرمااحساس
 هذ هی آن در بازتاب دهى واقعيتهاى جـــــــانیيراهون ماست• كاربردى كه ديكرقراردادهاى احتّهاعى دران هىشكند وفرد هنرمند خودبرایزبان وواظهوازءآن جهان ديگرى مى آفر يند، پس





نكاريهاى هنرى آفرين وتموج آن تصوير هــابرانديشه هاى هذر پذيران وهذر خوا هـــــان
 وازهها و تر كيبرا و جملههارا در يابد وهثمبارعاطفى وپيوند درونى آنهارا تاادبياتىپديد آيل
 كهز بان كار ’رد هنرى نداشته باشد واثر ، تجليگاه بيان هنرى واقعيت به يارى تصويرها زباشد، نميتوان از ادبيات سـخن زد، ازادبياتكه كَتهايمه بيان هنرى وسيمايى واقعيت اسمت - بهارى واذه ها

نشانيها و اشارات :





 - د!
 - (ヘ)

 اند

 ادب را (ادب) هيدانغل كه (مأذبه) ازان استيعنى دعوت وسورواين نكته حاكى است از

 (دأب)، ساخته اند، پذيرفتنى به ديده نمىآيد•زيرا مرادف قديم پیهلوىودرى آنهمآنگَونهكه ريشتنوكريس تنس باوردارنل (آيين) استكهاز معناى تجهل وزينت خالى نيست وقدماهم در هواردى بسيارى همهين وازهرا براى ادببهكاربردهاند• كلمة فرهنگك نيز كه در لغتنامهـ



ازكوزة تهذيب اششرافى واين همه نشان ميدهدكه ادب در هرحال كوزهُ ذوق تجملىاست واكر

 هحْهدعلى بامداد، به كوشش د د كتور محمـودبامداد، تتهران، موسسة مطبوعاتى اشرفــــى،

 - 11 • • 1 rooo


r r ((راه مادرفرهنگَخلق) (
 هـ تاريخ ادبيات درى، پوهاند دكتوراحمدجاويد،كابل : نشرات پوهنخى ادبيات وعلوم
 - هحمود بامداد، تهران : موسسهُ هطـبو عــاتىاشرفى، 7- (( مفهوم ادب در ادوار مختلف ادبيات تـــــــــ ز ى )) ، ا د ب ، ش 7، س



 - وآستن وارن، ادب، ص 9


r ا!والحسن نجغى ، تهنران : كتاب زمان، جاول،



 بنياد آموزش انقلابى،احسان طبرى ،تهران: انتشارات حزب توده ايران، •-0٪
^^اـ ادبيات ازنظر گوركى، ماكسيمگودكى،ترجمه ابوتراب باقرزاده، تهران : ص Vr ا-اـ ضرورت هنر در دوند تكامل اجتماعى،ارنست فيشر، ترجمه فيروز شيروانلو،تهران:

-بـ اصول فلسفةُ ماركسيم، آفانا سيف ،ايران : نشرات حزب توده صص •


- Vr ص
rr- ((ناتوانى ادبيات)) ايوبرڤه، زشرشدهدركتاب وظيفها دبيات، ترجمه ثدوينابوالحسن
- iv^نجفى ، تهران: كتاب زمان، چاپ اول،
£ ₹-((خواندن برای دادن معنا)) زانیـــلسارتر، نشر شده دركتاب وظيفء ادبيات •


7


 تهران: انتشارات بابك، چاپ دوم، بت ، ص0 •

- YQ (( مقدمهٔ برمطالعات اديب))دحيمالهام، ادب، ص 10•
- or •r- در شناخت هنروزيبايی، جغهروف،صـ





£rـ ادبيات ازنظر گودكى، ص זrץ •

-r7- ادبيات ازنظر مودكى، صص •r-r
- تيوديهاى ادبى ونقد ادبى، هو هانــلـرحيم الهام ، صص عا-rv



## زكKהd

يكى نصييحت منيُوش داروفرمان كـــنـ كه ازنصحيت سودآن كندكه فرمان كرد همه به ملع كراى وهمه مدارا كــــن كه از مداراكردن ستوده تــردد مــــرد
اتر چـــــه لوت دارى وعــــــت بسيار
به ترد صلح تكراى وبه ترد جنكّ مكرد نه هركه دارد شمشير حرب بايد رفت نه هركه دارد پا زهر، زهر بايد خورد
(ابوالفتع بستى)

كما ل ختجندى و كمال ستخنو ر ى

كمال كفتئ تو دليذير بـــهـ آن معنيسـ كه معنى سغنـــا نت غــرا بتى دا ر د

شان و شكوه و شهرت باقرو عظمت شعرددى جبل از همه در سعر بيان و در هستى و و
 ويزْكىها اسباب رشد و رونق كلام شعراي ييشين شده است • اين خصوميت شعر كلاسيك درى حتـــوريريد ريخ انتلس راي




 كذشته و معاصر باافتغار اعتراف وتصديــق نووداند ومى نهايند.

از جمله شاعر و متفكر سدؤ نهم عو لانــاعبدالfحمن جامى هروى دو((بلهارستان))خويش سخن سنجى و سـخندانى كمال را خْنينستودهاست : ((كمال خحْندى ••• در لطافت سخن ودقتمعانى به مرتبهيى استكهبي ازآن متهمور نيست••• در ايراد امثال واختيار بـحر هاىسبك بالافيهها و رديف هاى غريب سههـــــل ممتنع تتبع حسن دهلوىكند اماآنقدر معـــانىلطيف كه در اشعاروى است در اشعار حسـن
(「) () (Y)
اين كَفته هاى جامى در مورد مهارتشاعر ىكمال داراى اهميت عينى ميباشد ، شهـر ت ستحر انگَيزى سخن اين هود سخنوزوشبهسوارميدان شعر دوى تنها محصور در زادگَاهش ماوراء النهر (تاجيكستان امروز ) نمانده بلكهدركشود هاى ايران، افغانستان وحتى تاقلب

- هندوستان نفوذ نمودهاست
 پزوهش دانشهند وشرق شنـــاس تــاجيك، شريفجان حسين زاده نوشتهشدهاستواقعيت

دربالاگَتههآملهرا بيشتر روشن مىنمايد• (Y), دانشمند تاجيك اعلاخان افصح زاد راجــعبهسخن بلند و شكفتى آفرين كمال اشارههايى - نموده چنین مىنگَارد
(( كمال استادبى همتاى شعر تاجكيست • او سخنان شيرين ، عباراتزيبا ، كلــمات متناسب ، تشبيه واستعا رات نادر ، تتنيسومبالغه هاى دلفريب ، ضرب المثل وتعبيرات شيرهدار مردمى را به اندازهيى ماهرانه بهكارمىبرد كه شعر او را نمكين وخـــوش آهنعك
(§) (C (§)
استعمال دقيق، متبحرانه وهنرمندازهوسايلتصوير ياصنايع بديعى به كمال امكان دادهكه معانى عميقعشقى و اجتماعى را در سيمــــایغزليات خود خيلى والا و توارا بيان دارد وا ازاين روى غزليات رنگين كمال نه تنها بامتحتواوهعانى بليند خويش خواننده وشنو ندهرابسوى خود مىكشد و مفتون ميسازد ، بلكه ساختاروصنايع پرورده شده در آن غزلهاحسزيبايىشناسى را تحريك ميكند و مى پروراند• يكىازراههاى ديكوى كه سخنان كــمال راشيرينى بخش كام ذوق دوستداران ساخته اين استكه وى وسايل تصوير بديعى واجهت افادؤ
 از آثار كمال ونـــوشتههاى ماحب نظرانمزشته پيداست كه او با غزلهاىزيباودلنشين خود حرعصر خويشهم، شمره́ آفاق گـرغيدهبود• روى اين اساس است كه تذكره نويس

مشهوددولتشاه سمر قندى ، درتذكرةالشعراىخويش راجع به مناسبات ايجادى كمالوخواجه حافظ حنين تفته است : (( سخن او مافى وانصاف آنستكهاكتروشيرينتر از غزل هاى كمال از متقدميــن و
(0) () متأخرين نكفتهاند () ()

بنابه تَفته محقق تاجيك عبدالغنى ميرزايوفاين فكر دوكت شاه تاندازهيى مبالغه آ ميـز
(7) • (7)

بايد تذكر داد كه در اشعار كمال نسبتبههمة صنايع شعرى صنعت تجنيس نمود وبر-
 صدرالدين عينى فهميده بودهاست و چحـنانكهينويسد : ((كمال استاد بزدگَ زبان است، او در اكثر ابيات خويش كلمات حند معنايىرااستادانه بكار مىبرد كه بابرداشت بر مفهوم
 پزوهشكر ديعر تاجيك عبدالسلام د هاتىهم در بارء سخنان اعجاز انگيزكمال ميكويد:
 همين مهارت است• دراكثريتابيات وىصنعتلطف يعنى به موقع واستادانه بكار بردنواڭوهـ
 يكى ازشرق شناسان شهير شوروىى-ا-برتلس راجع به ويزه گيهاى آثار كمال سخن ميكويد: ((يكى از حقايق مشغص ايجاديـاتكمال بیيهم بكاربردن سخن سنجى هاىشعرى
(9) () (9)

خود كمال خجندى هم در مقطع يسـسكى ازغزلهايش بدين مناسبت اشاره نمودهميسرايد:



 صنعت شعرى ميباشد• اماجاى تأسف استكاى اناكنون اين جهت اشعار كمال به جز بعضى اشارات ، از ييش ديدهٔ محققان به دور ماندهاست و راجع به اين موضوع رسالئ جداگَانه
 هيرامون علم بديع مو شعافيهايى دارندبردسىمينماييم وميكوشيم كه ازبديعياتاشعار كمال فقط دوبارء استفادء او از صنعت تعنيسنغربهبرداشت خود ارزيابى نسبى به عمل آوريم

زيرا طوريكه در فوق اشاره رفت در غزلهاى كمال ازهمهگونههاى تجنيس سود فراوانبرده - شدهاست

اينجا در قدم اول به شرح صنعت جناسبايست پرداخت• براى بر آوردهشدنايـــــن مطلببهيكى از آثار تحقيقاتى پيشينه تــــان((حدايق السـحر فى دقايقالشعر)) رشيدالدين وطواط كه در قرن IT ميلادى نحاشتهشدهاستمراجعه مينمايم• او مينويسد :
((اين صنعت حنان بود كه دبيرى ياشاعرى كلماتى را كه از تونه يكديگرباشند بهتغنن ونبشتن در نظم ونثر بياورند () (I) يعـنى كلماتيكه تركيب آوازى آنها هم آهنكك بوده داراى دو يا زيادتر از دو معنى مستقل يامجازىباشند تجنيس تغته ميشود • داننده كان علم بديع اين صنعت را. به دوقسمت بزركى جدانموده اند : - ا- تجنيس معنوى - r- تجنيس لفظى

تجنيس لغظى را درعين زمان بههفتقسمتاساسى تقسيم نمودهاند : تجنيس تام، ناقص،

اكنون ويزهگيهاى هر نوع اين صنعت رابردسى نموده در غزليات كمال جويا ميشويم وبهگونَ، باسرشتنه مورد پپو هش هر قرارميدهيم:

## 1- تنْنيس هعنْو ى







ق:ل



 ولى ما همين اساس را بهنظر هى گيريم كهتجنيس كفظى دريك بیت آمدن دوياحند كلمهٔ

هم شكل است كه دو معنى مختلفدرا افــادمينمايد• اما تجنيس هعنوى دريك بيت آ مدن


 اين فكيذهنى را ماكاملا طرفداريم ؛ زيراطووريكه ديده شد او فرق بين تجنيس معنوى
 بوده خواست هاى مشخص دارد• با اينهـمبايدتفت كه تجنيس معنوى بايهـــــام رابطة - بسيار نزديك دارد


 معنوى دا باايهامنبايست يكىينداشت يا كهآنهادا نبايد باهم آ ميخت زيرا تجنيسمعنوى


 بلكه داداى ففهوم قريب و دفغوم بعيد استووزمانيكه خوانندهُ شعر به منعت ايبهام دوبهرو










 .معنوى مشال زير كافى است :

هن به شعرنـع غمت جان و جهـــــانخواهم باخت آن دورخداديــدهام اين بار دكر خــواهم بــاخت (TVO)

كلمهٔ (رخ) داراى دو مفهوم مستقل ميباشدكهبهتعبير استاد عينى بادرنظر ترفتن هر يكى - ازآن دو مفهوم مضمون بيت يوره ميكردد

ا- نام دو مهرة شطرنج
r- دو رخسار محبوبه
اكنون مبرهن ترديد كه تجنيس معنوى وايهام دو صنعت جداتَانه بوده و هر كــدام ويزهكيهاى خاص خودرا دارا هستند، صنعتايهام دراشعار كمال نيز مقام برجستـــــهـيىدا دارد كه موضوع بحث كنونى ما نمى باشد وما در اينجا تنها بافرو كاويى ازتجنيسمعنوى - درسغنان او بسنده مينمايم

تجنيس معنوى در غزيليات كمال خيلى بهكثرت مورد استعمال دارد اكثر محققانيكه اين
 غزل هاى اوست مثال آوردهاند :
كَفتا : دوات خون بنويسم، دواتنيست
روزى كه دو و فات بميرم و فات نيست كفتم : دواى درد دكم را خطى نـويس داغ جفا بجان من خسته دل منــــــه ص
درابيات فوق هم تجنيس لفظى وهمتجنيسمعنوى بهنظر ميخورد ، به علت آنكه كلمههاى ((دوات)) و ((وفات)) دو مرتبهيى تكرارشدهاند و هر دفعه بمعنىهــــاى مختلف آمدهانــد تجنيس لفظلى هستند، همزمان به اين هربيتتجنيس معنوى هم دارد ، خرا كه نغست دوات دوم بدو معنى آمده است •
ا- دوايت ، r-دوات •

تجنيس معنوى فقط در همين ((دوات)):دوماستددربيتدومهم كلمة ((وفات)) دو مر تبــه


 است كه او كلمات را در اشعارش با اسلوبخاص خود بمعنى هاى متنوع بكار مىبردواين
 نهايد چنانكه اين تردستى او را دربيتزيرينآشكارا مى بينيم :

عاشق فرد از ستون خيمه هم دووحشتاست
ساختفرهاد از يى اين ، خانة خود بيستون
دراين بيت تحنيس معنوى كلمةٔ >(بيستون))است كه به دو معنى آمله است اول بمعـنـى ساختن خانهيى بى ستون دوم بمعنىنام كوهىاست در ايران كهنظر به روايات فر هاو عز

آنبا جوى آبى به وجود آوردهاست كه همانبغستان يا بهستان باستان باشد ر د كمال د رايـجاديات خويش يك هجو خيــلىظريفى هم دارد كه فقط از طريق جناسمعنوى توانسته است مفاهيم باريك را در آن جـــاىبدهد :

بغير از عجز و مسكينى نــــدار د


به ما آن صوفـى بينــى بريـــــــه نشايــد برم خود بينى به اوبست هوستى -r- باعلاوه فعل نداشتن بمعنى خوهاوبينى ندارد آمله است • از جانبى ساختمان ((خود بينى )) در مصراع سوم با ((خودبينى)) اندر مصراع چحهادم تجنيس كفظى دارد • كمال توسط اين مصرعها يكى از صوفيانبينى پچچقواهجوكردهاست • در ظاهر شاعر او راتعريف ميكند و مىگو يد كه صوفى بــــا ما باعجز ومسكينى يعنى باخاكسارى بو خورد وپيشى آمد مينمايد و خود بينى و خود پسندى ندارد،ولىاو كلمة خودبينى وا طورى ساخته است كه شعر به هجو تبديل شده و از بينى نداشتنصوفى تمستخر كرده است• بدان سببميتوان كفت كه در ابياتوقظظرافتوبديعتراتجنيسمعنوى بودوش گرفته است • وتوسطآن، شاعر
 خند مثال ديگر :

مارا كمالاين.س كز هردو كونفوديم (Vะ7ص)

كبوتوى زحوم بانتك بوكثّيد كه قم،قم (9VY)
 (1791 ص)

هوفرد دا كمالى باشد بقدو همت

حون ازدرت بلركعبه رفتموبنشستم
مثال ديكر :

## F - F



 افاده معانى مختلف و متفاوت اند


- كمال جويا مىشويم

الف ) تجنيس تام :
اين نوع تجنيس دا در آثار نظرىبسهنام تصريح نيز يادكرده اند، نظر بهنوشتهٔ مؤلف

 (10) () (10ادتى ونقصان نباشد شمس قيس وازى هم معتقد بر اين فكربوده كه نكاشته است : (( دوكلمـــه متفق اللفظ (17) () مختلف المعانى تجنيس تام است () بايد تذكر داد كه در غزليات كمال ازانواعكوناكَون تجنيس لفظى جناس تام زيا









 كه مثالهاي زيادى را در غزلهاى او در بــاد ه ديده هيتوانيه :

يار ما سرو بلند است بكويســم بلــند ( 1 )
تجنيس تام دو هصرع نخست در كلمههاى((بلند)) است، بلند اول مربوط به قا مست
 كه مشاهده شد دربيت هزكور تناسب سخنخيلى قوى بوده تجنيس تام نه تنها جهــــت زيب وآراستگى شعر بلكه براى افادئ معنـىیم خدمت نمودهاست كه از ظرافت وبلا غـت كلام شاعر شهادت ميدهد، چپند مثال ديعــــرمىآوريم كه همه ووشنكر اين مطلب اند : هيـو ست ابسـرو يت دل آ ن ناتوانكشد مردم كمان كشند و مرا آن كمان كشد (7^乏 ص)
زنازدوستخوشتر نعمتىنيست
بسى ديدم نعيم و ناز عالم
(1)

كمال دوى تو ديد وزشوق درسخنآمد شود بو آيينه طوطى زعكسآيينه ناطق (7ミ9 ص)

ب ب ت تجنيس ناقص :




واعة كاشفى در بدايع الافكار فىصنايعالاشمعار مىتويد :


 اين نوع تجنیيس هم دز غزليات كمال مغامخاصحى دارد • مثال :
 (7V0 م)
دو بيت فوق كلهات درد و درد ار كــانتجنيس ناقص بود بود كلمه درد هعنى تكليف ورنج دا دارد و ((درد)) هىتيره ياته نشينمىاست • كمال درد دريك ور غز دول ديكرش نيزِ هميـن كلماترا جناس ساخته است :

> ساقى بريز دردى بو درد ما كزان لب هم تشنعان درديمهم خستهگـان درديم (^£7 ص)

دراين بيت شاعر مىقويد كه اى سالـــىازآن لب بما دردى بريز كههم تشنه درديموهم
 تازهىى بخشيدهاست ، جالب اين استكهكمالكلمات دردودرد را مكرد آورده است، اهااين عمل او بهفصاحت شعر آسيبى نرسانيـــــدهبرعكس تأثر احساساتى وتصويـــرى آن را دوحندان نمودهاست ، غرض تقويه فكر چنـــدمثال ديكرمىآوريمى: مكش بر هردلى تيرو مكش باز ازحسدمارا كز كز آن مزگان زصد ناوك صدويكميرسدمارا (Vr

باد دو هاى چمن بر روى گّل بو يانكشاد
ابـس در هاى عدن پيش تل وسوسن كشيد (Pra ص)
تالاله داغ بر دل تاكّل فتاد در تـــل اينزد بهجامه حاكى وآن بر زمينكلاهى ( ${ }^{\text {( }) ~}$
ج) تجنيس زايد :

اين نوع تجنيس بانام هاى مذيل يامزيلنيز ياد شده است جمال الدين ، عطاء الله ، محمود حسينى هروى اين نوع تجنيس لفظىرادركتاب خود ((بدايع الصنايع)) كه آندا مى
 كه كلمه هاى مختلف در عدد حروف موافقباشند در انواع حروف موجوده در ايشان
 توتيب و هيأت آنها يعنى الفاظ بر وجهى،اشندكهاگر اختلاف در عدد حرف ها نبا شد ميــانـا
 (19) (19) (اورلداحدالمتجانسينيادرميانه يادراخير)،
 زايد در وسط و حرف زايد در اخير• امامؤلفحدايق السحر و نــــويسنده ((المعجم)) فقط اري






اينك هر سه نوع تجنيس زايد رادرغزلياتكمال به پويش ميعيويم :
: ا- زايدشده دراول :
نمونههاى زيرين متعلق به اين نوع تجنيسزايداند
خبرى ز هيج قاصد زديارمن نيا مــــد (ص१•)

باسرود و آه وناله ميرود اشكم چو رود پیش مستان محبت اينبود رود و سرود (صミ)

بى گبت دو جكر تشنه لبان آب نماند (\%OA ص)
:
اين نمود تخنيس زايد چنان است كه يكحرف در ميان يكى از متعانسين زياد مىافتد مثل ((قامت)) و ((قيامت))، و ((دم))و(دام)) كمال اين تونه تجنيس هارا در غز غيات خود خيلى زياد استعمال نمودهاست چنانچه دراین بيت :
 : يا لعل در خشان نگّ غيرت يـاقوت ناب لالة سيياب بين پستة سنبل نــــــاب (10 ص)
دراين مثالها ((جان و جهان)) ناب ونقاب تجنيس زايد نوع دوم ميباشند، طوريكه بسـه ديده مىآيد ، ميان كلمه هاى همشدكىيكحرفزايد مىالقّد كه بااين يكى از جناس ها تغييو معنى نموده سطّ هنزى شعر دا زيادهتــــــر برجسته و تحسترده ميسازد وپيوند منطقى آنرا لوى مينمايد و در خنين طريقه آفرينش شعـر كمالهمتا ندارد • مثاله:

باعارض تو زلف دم ti نقش حین زنل (صMa)
r- زايد دراخير :

اين نوع سوم تجنيس زايد آنست كهحرفزايد در آخر يكى از متجانسـين مى آيــــ
 نامه وا نيمى بخون سوخ شل ونيمىزرد نقش آن نام خو بو ديله ورو ماليديم .(7ヘะ ص)

خون كمال خود عاشق است شعر را هم بهاشتياق بلند مى سرايد بنابر اين استفاده از تجنيس زايد زيبايى صورت شعر كمالرا دوحند نموده معتوى آنرا هم رنكين سا ختــــــه است كه اين يديله نمايندهگى از نـــيروى پرتوان شاعرى او ميكند ، نمونههاىديعر :

 بايد افزودكه دراينبيت اخير كمال خود رادرسخندانى همتاى جلالالدين بلخى دانستـه است و همانا باكار برد تجنيس زايد ((رومى)و((روم)) تنديس بيت خودرا قشنك ودلیسند -نقاشى كردهاست
د
اين تجنيس هم از انواع تجنيس لفظىبودهدرنظم ونش عرب و عجم مورد استفادء زياد لرار كرلته است

حسين واعظ كاشفى تجنيس لاحقرا چانينتعريف نمودهاست : ( ( وآن حنان است كه متجانسين دو جملة حروف متفق باشند الىدريكى از حروفطرفين واين دو نوع باشد،،نكه

الا بايد متدكر شد كه تخىحندازدانشهنداذكزشته منجمله عمر را دويانى، رشيد وظواط وشمس ڤيس رازى سغن از نوع اولتجنيسلاحق نكفته اند وفقط نوع دومى دا معتبریانسته - آذرا تجنيس مطرف خواندهاند

بهر صورت درغزليات كمال هر دونــــوعتجنيس لاحق بنظر ميوسد خنانكه در مثالزير نوع اول جناس لاحق مشا هله ميشود :



 بوغم زاهل خود بين خو مىكشم از جان واڭْهــاى ((فكر)) و ((ذكر))، و ((فاسد)و((حاسد)) از تونة يكم جناس لاحق مىباشد - و(جام)) ، ((جان)) از مونه دوم

بايد كفت در مثالهاى زيسرين نـــوع دومتنجنيس لاحق بيشتر به ديده مىآيد :
 (ミ1) ص)
بيادت ميفرستم خد مت و باز نميغواهم كهبرتو بعذدد باد
(rav ص)

 بهتونه فراوان استفاده برده شده است كــسهسخنش را زيب وحشن خاصى بخشیيدهاست•
ه ) تجنيس مركب :

شمس ليس وازىدرتعريف ايـــن تجنيس نعاشته است : (( اين صنعت آنستكهالفاظ متجانس يك كلمه مفرد باشد ديگر كلمهمركب بود• ) (YY) حند مثال از غزليات كمال :

هر चه خواهم من از آن لبتوبهلادفعكنى بخششى كن به حدايى كه كند د فع بلا (ص ص (ص)
از مثالهاى بالا هويداست كه تجنيسمركبشابه به تجنيس تام بوده فرق آن از تجنيس تام تنها در آنست كه يكى از كلماتمتجانسمركب است ، مثال :

ترنباشى دوسيتدارم دوست دارم همحنين زان كه من بى اينتمنادوست ميدارمتورا (ص7)
ز ماهتاب جـمالت ز ماه تابرود

در مثالهاى بالا وجود همين تجنيس مرمبباست كه براى تصوير و سيع وتلقين فـكر تازه در اشعار كمال امكان آنرا مساعد ساخته تابلاغت شعر را افزون بسازد و بهآن لطافت -وطراوت ويزههيى بخشَد

و ) تجنيس مكرد ؛

صنعت تجنيس مكرد را رشيد وطواط حنينتوضيح داده است :

 اين تعريف را داعى جواد در كتاب خود ،((علم بديع در زبان پارسى)) با تو ضيحات زير تكميل وروشن مينمايد : ((بايددانست كه تمام امثال اين قسم داخل درجناس تـام يازايد است واختلاف بين آنها نيست مكــر آنكه در آخر كلام وبى فاصله بدون موجـب شده كه اسم مكرد و مزدوج را بر آن تمذارندوبههرحالعادل، دل، فرخ،رخ، پيروز ، روز •

اكردرآخرباشد جناس مزدوج يا مكرد اســتواتر در آخر نباشد جناس زايداست () (「£) اين تونه تجنيس نظر بهعونه هاى ديگرآندراشعار كمال كمتر بكار رفته است: آنجــــا
 است ، حنانكه در بيت زيرين مى بينيم :
هرگزم روزى نداد آن طرفهٔ بغسداد داد (ص)
اينجا تجنيس مكرد در آخر هر دو مصرعآمدهاست وبهآن شكوه خيره كننده بخشيده
 مىكنيم
(( اشعارى كه در آنها اين صنعت هست بهاشعار مستطرف ( يعنى نوجوى يا عجابــت انتَيز ب•م معرو فند () (r0)

بيتبالا مطلع يكى از غزلها هيى است كهدو تمام بيت هاى آن آن اين صنعت بديعى استادانه بهكار برده شده است كه ما شمار زيادى ازبيتهاى آن را براى نمكين سا ختـن مـنـا خوانندهكان مى نويسيم :



دل كه نبود آششين در عشق تو بیآبب
 برسركوىتو هر شب ميزنم فرياد وآه بو كه از ما آيدت زين نالهوفرياد ياد (ص)

دربيت زيرين هم در آخر مصراع د و م تجنيس مكرر ديده مينود

كمال به داستى استادبزدتى زبان است ، او كلمه هاى ((سر)) ، ((تاج)) و ((كى)) را بامهارت شاعرانه خود چنان بهه پیيوسته وشعر ساخته است كه معنى بكر در آن توسط -تجنيس بروز كردهاست
ز ، ، تجنيس خط يا تصحيف :
((واين صنعت را مضارعه و مشابهه نيـز خوانند واين چنان باشد كه دولغظا آورده شود كه در خط مشابه و در لفظ مختلف) ( (Y )
 تجنيس خط هم د2 غزليات كال >ميلى ز ياد به مشاهده ميرسد خنانكه در اين بيت :
 (ص0)

ويا :
 (TM)


-هــــا هم ماكلدى دارند
چنانكه به توزة كوتاه غزليات كمال را از مزدرّاه مهارت سخن كسترى درصنعتتعنيس
 دارد كه هـــرنوع تجنيس در جــاى معين آنبكار برده شدهاست و در تلقين اين يا آنغايه ياهدف شاعر كمك جدى نمودهاست، بهسخنديعر كمال از ميان صنايع بديعى از صنعت تجنيس در دوارد معين ، خخيلى بهوقعاستغاده كردهاست كه اين ويزهکى درايجاديات شعراى ديكر كم بهنظر ميخورد وهمين استفادهبردنازمنعت تجنيس يكى از اركان عمدة مهـارت ستخنورى كمال بودهاست، شهس فيس رازىكه از دانشهندان چيره دست علم بديـعـ!وده



اين سشخنان شهس ليس را به بيان ديگرحنين ميتوانيم بكوييم كه صنايعبديعى درييكر هـمان لباس است لباسى كه هرقدر زيبا وپييراسته باشد، همان اندازه شعرزيباودلانتيز جلوهنهايى مىكند واعتبار شاءردازيادهينمايد•غالبا ايننكته را كمال خوب فهميدهودراشعار خود همه آن هارا و !ويزُه تجنيسرا ماهرانهبهكاربردهاست كه اين عامل پي ارجىدرشهرت
 دارد• همين استعداد سر شار و طبع نازكشاعرانه او بود كه כامى حاسدان به اوحمله مىكردند ، از جمله شاعر هداح و در بارىعصر 10 ميلادى بسا طى سمرلندى مقام خودرا درسرودن غزل از كمال بلند تر نكاشتهكهاينسخن مورد نكو مش سخت استاد عينى لراد

كرفته است• (「Q)

## خرابسلن

## V\&

مذشته از اين كمال خجندى در بنياداركانتجنيسما كلمات والفاظى را هورد استغـــاده كراد داده است كه بسيار ساده و شيرينبودهز فهم خواننده امروزى به دور نيست، دراين باب عالم تاجيك شريف جان حسين زادهبرحقميكويد كه :
((كهال در اين كبيل .تجنيس سازى مــــاى خود بسيار كلمات عام لهم كه، امروز هـــــمـ (F•) (•) (• مستعمل است بسادكى طبيعىشانبكارميبرد ازين جا است كه صنعت تجنيس غزليات كهال را خيلى زيبا ودلنشين كردانيده است وافادههايش را نمكين ساخته ولدرت خلاليت كلام او را توان تازه بغشيده است وبهشاءر زمينهيم را مساعد داشته استكه معانىمختلفرا خيلى موجز ومنر مندانهبياننهايد• تجنيس كه ازعناصر اساسى شعر كمال است وسيله مهم دابطلُ شاعر باعالم خارج بوده براى او امكان بيان هنر مندانه واقعيت هاى عينى داداده است

شاعر بااستفاده از منعت تجنيس خوانندهرا به عالم انديشه ميكشانــــد و در او حس
 درلوجام بايدمغت كهتجنيس سازى هاىزيادهاز اندازء شاعر را اگر دليل استعداد بـزز"ّك وبى ممتاى كمال به شمار مى آوريم بايدخوشآهني واذه ما و غنا مندى زبان درى را به؛ فراهوشى نتيريم• پس از اينديدگاهآموختز ميراث ادبى كمال خجندى بــراى دوستداران مُعر و ادب درى از امميت بنّركك خـــــ لى نغواهد بود

## ياد داشتها و پابرگّيها

ا- نثر روسى كارل ماركس وفريد ريــنانتلس راجع بههنز ، مسكو، MoV

r- شريف جان حسين زاده، كمالخجندى،استالين آباد • •190 م •


 - شهاره

V

A- عبدالسلام دهاتى ، كليات • جلد 0 ، دوشنبه 1977 ، ص YI
a- بو تلس ى • • • ادبيات مردمـــانآسياى ميانه ، در مجلة روسى • ناوى مير •

-ا- متن انتقادى ديوان كهال الديزمسعو خجندى ، بهامتهام شد فر، عبارت از دوجلد و
 آورده ميشود לقط به صفعة مهين ديواناشاره هىشود • ه




$$
\begin{aligned}
& \text { هجرى ، ص ه ه رشيدوطواط ، حدايقالسحر فىدقايق الشعر • م •ع وغيره • } \\
& \text { • AE ص •197V آ }
\end{aligned}
$$

£ ا- توره گل ذمنى ، صنايع بديعى درشعر تاجيكى ، استالين آبلد ، سال •197 ص9 •


الاV رشيد وطواط ، حدايق السحر، ص ع •
 - دستخط هاى انستيتوت شرقشناسى اكادهى علوم تاجيكستان شوروى • ص



- • - $1 \cdot 1$
- • • •
- 

זr- رشيد وطواط ، حدايق السعر • •،م ه •

## خراسان

1

- I•V V£
-     -         - همان اثر و همان صفتحه
- •
- I•V سيد محهد رضاداعى جواد، علم بديع -rV
- rır
 - • شـ شريف جان حسين زاده، ا دبيـــات تاجيك ، كتاب درسمى براى صنف هلمت - 199 وششنبه سال ميلادى ، ص $197 V$


## ز

```
ديوانه تى وهوش به يك جامه نکن.<سـ>
از دست ادب ، چاك کريبان حله دارد 
```



```
آدم نبود آنكه ز حيــــوان ق
(ميررا عبدالقادر بيدل)
```

بو هثندوى حسمينيمين
ضمير (جִانششين)

د ردتون درى در در
 شده است، اسشمى كه بִه جايش ضمهير مىآيدهرجع ضمهير گغته ميشود وآن غالباً قبلازضمير قرار داشته ميباشد ، اساساً درز!انضدهيربراىجلوگيرى از تكرار اسم مورد كاربرد قــــــرار - هيگّيرد

استعمال ضمير در زبانهاى كهن وميـــانسهٔايرانى نيز معـمول بـــوده(1) و به صورت حسترده تاامروز مورد استعمال قرار دارد •درزبان درى سه نوع ضمير به كار بردهميثود ضمهير شخصمى ، ضمير اشاره و ضميرمشترك• بايدكفت كه دربرخى از تحقيقات دستورى كَششته ذكرى از ضماير متصل شلدهاست كهاصلخ اين گونه وازككها موبوط بهوندها است• زيرا این گَونه وندها كه در پاياناسموفعلمى پيوندد به جاى اسم نمى تشيند بلكه فا عـــــلـ

## خراسان

ومفعول را شناسانده تردانهايى را در زمينههاى مشخص تكميل مينمايد از همين جــاست كه دربخش پسوند هان تصريفى قرار ترفـته وشرح هيگردد • گه این پسوند ها را بهنام - يسوند هاى ضميرى هم ياد ميكنند

بامطالعء آثار كهن درى ديده ميشود كه درزمينة استعمال پسوند هاى تصريفى (پسوند هاى ضميرى) بعضاً نظام دستورى مربوط بهآنذاراى ترتيب ونسق مشخص نبوده بلمكـــــه -

واينست نمونههايى چند از عدم ر عـايست قواءد منظم در طرز استعمال پسوند هـــاى
ضميرى :
الف)، بعضلً درفقره هاى متعاطف پسونـــلـضهيرى از يكى آن افتاده است مثال : (r) ( ) ( ) ( ) ( - يعنى ازحواسش برود

ب) بعضاً پسوند ضمهيرى مربوط بـه سومشخص به جاى اول شخص استعمال شــــــه : است ، مثال
(( وگَتتى مرا بايستى كه تورازندهبديدى)) يعنى بديدمى (٪)

يعنى بديدمى
((انر من نرفتى به مازندران بهتردنبرآوردهگرزكران)) (فردوسى)
... يعنى اتكر من نرفتمى
 همكون بهنقل ثول مستقيم است، مثال :


(7) (7) (7)
... يعنى شهر نتواند كشاد
د) بعضاً پسوند هاى ضمميرى مفرد بهجاىجمع مورد كاربرد قراد گرفته است •
 يعنى ... وبرفتند
((جيزهايىكرد كه مردمان بخنديدى )(A)) يعنى بخنديدندى

يعنى غارت شدندى
(( از قبيله هاى ايشان بسيار غسـهوانشبلهاست ))، (•)
يعنى مسلمان شدهاند
(II) (آدم وحوا بمرد ونوح وابراهيم خنيل, النَهبمرد) (ا)
 !ودهاست ، مثال :
(IT) (وعبدالله بن معويه ذى الجناحين بهسوادسيستان اندر همى گَشتند ())
 -یعنى خطبه چֶنين كردى

واما در زمينه جانشينها وياضمايرشخصى، ششترك واشاره بايد تغت كه همدوشباتکكامل زبان درى درپويه́ سده ها موارد وطرزاستعمالآنها نيز نخست ششكل نا منظم داشتهدرزمينهيى بىقاعدهگىهايى ديدهشدهاست وسپس صورت دراربرد مرتب ومنظم يافته است،اينكبامراجعت به متون كهن درى به بروسيهايى در اينموردمىیردازيم : ا- در مراحل آغازين و نخستين دوره هاىزبان درى بعضاً ديده شده است كه ضميرهایى شخصى واشاره در مواردى كهامـروز بصورت واريادى جانشين آورده ميشود از جمله انداختـــه
 ثابت استعمال را به خود نگرفته است چــــهآنگاه زبان درى در حال تكوين بـــوده است
 كتب زبان عربیمتعلق به سده هاى اول ودومهجرى نقل شده است، مثال نخست در كتاب

 اواسط راه به چهارصد نفر سوار خراسانــــىبرخورد كردند و فرمانده خراسانيانمافروردين

 تاكازاركنيم)() (1) (1)

مثال ديعرى در كتاب البخلاء جاحظ (متوفى موهم) آمده كه جملهيى را اززبان مردى از
هرو چخنين روايت ميكند : ((اكَر از پـــوستبرون آيى نشنا سمت )) (ه)،
مثال سوم ، طبرى ميگويد كه اسمعيل بنعامر سردار خراسان وقتى كه درپی مروانبن
 (17) ((1))

از دو جمله كتاب معمر بن مشنى به شكـلعادى امروزى جملة اول آن چخنين گفته ميشود:
 آنان نمىهلند معرآزكه ماكارزار كنيم• ديــــدهميشود كه در هردوجمله ضمايـــــــر شخصى - شـماوما) و فسمير اشارء (آن) نيامدهاست
 -نمى شناسيير

اينجا نيز ضمير هاى (تو،ترا، من ) به كارنرفته است •


دراينجا هم ضمير شخصى شما) بهكارنرفتهاست •
البته اين همه ازويزهگيهاى همان عصر بهشمار مىآيد، چنانكه در قرون بعدىهمزنمونه
هاى آنرا در آثار مدون درى مى نگريمواينستمثالهايى ازآن :
( يعنـى اول ايـسـدون او تــــويد، حذف ضممير ( (IV) (اول ايدون تويد دراين نامه ) شخصى ((او))
((ازوى يارى خواست يارى كرد )) ( (1^ )، يعنى وى يـــارى كرد نيــامدنضميرشخمى

يعنى وى تدبير كرد
(F•) (مردمان آنبا همى شدندىودعاهمىكردندىوايزد تعالى هرادها حاصل همى كردى)) - يعنى مرادهاى ايشان حاصل ميكرد
((چچون غريب اندروى شود بكشند)) (TI)
-يعنى او را بكثند




- يعنى به سبب صدق وى ور

وهم در بسا موارد در دوره هاى كهنزباندرى جانشين هاى شخصىى مغـعولى ( ضمير شخصى + دا)) و همچֶنان ذممير اشارء منعولى(اسم اشاره + را ) حذف كرديده است • مثال
(( (\% ) يعنى آن دا از زبان پيهلوى به ..
 ... . يعنى ذصد كرد او را بكذارد
(( تامير عمرو بانصر ابو الفضل بر فــتندواميرطاهر كهشيرباريك خوانند ماند )) (Y)،
يعنى وامير ظاهر كه او را شيربــــاريسك خوانند ماند

- ((TV) (واينجا فرود آمد كه اكنون سر لشكــــرسليمان تويند ) )

يعنى كه اكنون آنرا سر لشكر سليمــــان كويند
 يعنى آنرا ميكشند وميخورند
 -يعنى او را به دست آوردند
r- بامراجعه به متون كهن درى ديدهميشودكه در دورههاىاول آن درزمينهُكاربردجانشبين-
 غالب موارد جانشين هاى شخصى بـه جاى جضميرهاى اشاره به كار رفته است وايـــنـ


البته پس ازان بهـ تدريج مورد كاربرد ضمهيرشخصى و ضمْير اشاره مشخص واز هممتمايز ميگَردد، چֶانكه امروز گَنته ميشود : ((احمدراديدم او راگفتم )) و ((كتاب را آوردم آن را به صاحبش دادم)) يعنى كه مانند دوره هاىاول تحول زبان درى اكنون نمى توان كفت : كتاب را آوردم اورابه صاحبشدادم• درحاليكههآنگًاه چنین شبيوء رايج بودهاســــت، اينست نهو زهها يى ازان :

> ( ( و وآنكه از سوى راست اوست هنــدواندارند)) (F*)
> يعنى آنكه از سوى راست آن است ...
(( دوجزيره ... او را سقيطرا خــوانند))، (الّ)
-يغنى آنرا سقتيطرا خوانند

 ... .
 او بدان كوشـك شد ••• وبر بام او شد)؛(\%)
 (فردوسى)

يعنى كه پهناى آنرا

((حون خباياى آن سواد و خفاياىآن بــلادبديدم ودر مراتع اوبحريدم وزلال شارع او

يعنى در مراتع آن ••• و زلال شارعآن•••

... يعنى از عكس رياحين آن
 ضمير اشاره آورده شده اسـت ، چֶنازكه :

همى جوييي))، (ra)





يـينى او به تو مانده


- دست او



 به كار رفته است، يعنى آنگاه غالبًا الستعمال ضههير شـخصى شموم شخص هغرد و . جمع در
 از آوردن ذمهير شـخصى سوم شـخص جمع بهجاى ضمهير اشلاه :

.... . .
 ... . يعنى وتولد آنها
(( اما علم هيأت علمى است كهشناختهشبوداندر او حال اجزإى عالم علوى وسفلىواشكال واوذهاع ايشان ونسبت ايشان ! -يعنى واوضاع آنها و تسبت

 اين طرز استعمال غالباً درزتلقول هستقيمديدهميثشود وآنهه دربين "هلالين !عد از شارخحـسه
قرار داده ميشود . مشال : او سو گند يادكردهگفت : ((ديگر دروغ نمى گو يم • ))


اينزكونه طرز بيان به شكل سغن مستقيـمـاصلا از ششخصات زبان پهلوى درى بودهاست كه دراوايل پيدايش ورشد زبان درى همچنان دراين زبان ادامه يافته است (؟؟) مثلا در اين متن از یهلوى : ((اردوان دانست كه كنيزكمن بارد شير تريخت وبرفت )) كه مطابـق به امروز اينبونه بايد باشد : ((اردواندانستكه كنيزك او او بارد شير كريخت وبرفت )، واينست نمونههايى از نثر كهن درى :


 كه شهر نتوانم كشاد كسهاى خويش دا بسهويرانى نواحى فرمان داد () (§)، (^) اكنونبايد تغت: . .


(پیس خضر شاه را بشارتها داد به فتــح هاى عظيم و كار هاى خير كــــه ترا در كنارء




 مثال
(( وا بهجانب عراق وبه غزو روم مشغول توديم ووى به غزنين و مندوستان تا سنت - ييغهبرL صلوات الله عليه به جاآوردهباشيم))((0) (0) يعنى . .
 (or) (او را پدد به تدبير بازكرفتهبود)) (( (

يعنى او را چدر به تدبير خود بازگرفته بود• ((تانترسد اين دو طغل هندو اندر مهــــدخشمه
زير دامنیوشم اذدرهـای جــانــــغر ساى مـــن () ()
(خاها نى).

يعنى اذدرهاى جانفرساى خود



 اشغاص بزدكّ وصاحب اقتدارمثلافرمانروايانبودهاند ، خنانكه دراين نهونهما ديده ميشود: ((شهر يارا بنده اندر خدمت فرمان تو تر تواند كرد بنمايد ز معنى ساحرى )) (ارزلهى)

(( من سوى تو آمدم تاحه تويى بدين كاراندو))، (O) (( و یدر مارا نزديك تو فرستاد)) (00) "... يعنى نزديك حضرت يوسن
 وازتوبازكردانم )، (07)

 رعايت نشده فعل متعلق به ضمير شغصمفردآورده شده است ، ششلا در اين نهونه : ((حمزه را تفت تو بايشان بسنده نباشىواكُ شها كشته شوى اين نغستين كار است (OV) () كه بيرون آمد ()

درصودتى كه فاعل سوم شغخص مغرد ميبود بعضاً براى احترام پسوند ضميرى ذا جمـــع آوردواند ، چنانكه امروز ممشعهول است، مثالاز متـون كهن : (( و عـــبدالله بـن معويه فوالجناحين به سواد سيستانهـــمى تشتند)(OA).

 ميشود برخى آنرا در موارد جمع دوباره جمع كرده بهشكل ((شهايان))، استعهــــال ميكنـند هم:خْنين است فمهير شخصى ((bا)) كه آنـــرا بهحمورت (مايان) دوباره جمع مينما يند، البته
 دوباره جمع بستن در دوره هاى كهننيزمعمول بودهاست و آنگاه استعمال آن دو مفـــهوم را ارايه ميدارد : نخست مفهوم هـــمه زا مغـلا (شمايان يا شماها ) يعنى شما همه، ( مايان ياماها) يعنى ما همه وحتى (ايشانان) يـعــنـى ايشان همه

 آناركزشته :
(( قوم را گغتم چونيل شمايســانبهنبيد همه گـــفتند صوابست صوابست صواب)) (فرخى).

يعنى شما همه ...
(( وغلامان تَردنورتر ازمركَ خوأرز مشاد شمهيىيافته بودند، شمايان را بدينزنتجهكردم
تايشان را ضبط كرده آيد )( (7)
((7)) (ولشكر راگفت: فردا شمايانرا مثال داده آيدكهسوىهراتبرچهجمله بايد رفت ))


(( چچغزان نعره وفرياد بسيار ميكردندايشهأن (امير ...ييدعبدى)، فرمودند كه يا شماياناينجا

((وركسى گويد مايان همه سنجر ناميم كويمشنىنى، رومنكم اوكىالامر بسـخوان )) (انورى ابيوردى )

اينجا ((همه )) در شكلنيز آمدهاست •

 كروه اميران وتروه لشكريان را•••( ومشايخكبار دراين منزل آسوده اند امانام ايشانـــــان
 (( بر مكامن خواطر بائعانومشتريان وفنون آرايش ونكوهش ايشانان كالارانظاره كـــرده
 - اسـت پس ضمير جمع دوباره جمعشلمأانست
 دوباره جمح گردد چنانكه بیفشاً در كَذثتـــههانيز چنين معمول !ودهاست :

 (مثنوى چاپ ;يكلسن دفتر اول صזY)،

شماها يعنى شماكروه چحنيان و شماكَروهروميان ...
( سالهـا دفع بلاها كـردمايــــم اهيران زانج ما ها كرده ايم)) (ايضاً مثنوى دفتر سومصها)
((0وانست شهماها مجانست آنهارا از پيشدركرده ... ) (7a)
(V•) ( درعرف آنها و ماها، ديكر سراى و خانهتقريباً مترادف شدهاند ()
هـ طوريكه قبلا ذكر شدهاست دركـــذشتهودورههاى كهن زبان درى در جايى كه بانيـد براىغيرذوىالعقول:وىالارواح ذمهيراشارء((آن))آيســد غالباً ضممير شخهمى (ا(ا)) آورده شده است، بدينكوزه شكل استعمال درست فـميراشاره در طى دوره هاى تحول زبان درىنخست يعانجا رعايت شدهاست وبعداً بيشتر آن زادرجايش قرار دادهاند واخيراً به صورتعمومى
 مغرد هر كدام در جاى خود هوردكاربرد قرارميعيرد ، اينجا تحول طرز كاربرد آن هطالعه
 شخصى سوم شخص مفرد به جاى فمهيراشازءٔ ((آن)) غالباً مورداستعمال قرار كَرفتهامابعفـاًا هم ضمير اشاره در محل خودش بهكار رفــنهاست، مثـلا در اين موارد :


دركيسهكند از تحمل آن رنجور ترحد و دوز حاجت بد وخير نيايد و مرددانا صاحب مروت راهقير نشهرد اتم په خامل ذكر و نازلمنزلت باشد چه پیى از ميان خاك بركيرند وبلد زينهـا (V) (V) هردازندير

دراين عبارت ضهير يالوت وسنُكَ، نغست(((آن)) و باز ضميرسنكـ وپی ( او))آوردهثده -است

ويا : (( اگر راىبينى عالجت كار دمنه و كيفيت معندتهاى او پيش و حوش وشير بيان
 وجه فرمود وبر عذر آن چگونه وڭوفيافت)(VY)،
اينجا ضمير داجع بهدمنه يكبار((او))ويكبار هم ((آن)) آمدهاست
مهچنان در تاريخ بيهقى متعلق به قرنششم هجرى هردوگونه ضمير در زمينهمورداستعمال است، چنانكه در آن ضمير شهرها و ناحيتهاوضمير غيرغوىالارواح برخلاف متقدمان غالبا (آن ) (آمدهاست : (هر مسكن كهبلند تـر هواىآبن موافقتر ونسيم آن خوشتر)، (VY)

- ضهير موبوط به مسكن ((آن)) آمده

درمرصادالعباد مـربوط بهسدء هفتم نيـــزضمير مغردسوم شخصمربوط بهغيرذوىالارواح ماه ((او))، وتاه ((آن)) آوردهشده است•
 ((مركس از آدمى وغير آن كم ازانبخورد)) (V7)،

در هردو مشال (آن) ضمير اشاره و در ايسن نمونه (او) بهجاى آن آمدهاست :
 واشا درجهانكشا متعلق به كرن هغتهجرى غالبا براى غير ذوى العقول وغيرذوىالاروات ضهير اشاره (آن) آوردهشده:
(VA) (از راه تيهن وتبرك آب آن به من و د رمسنك فسمت كردند (ال) - (آن) (آمهير اشاره مطابق به استعمـــالدمتأخران ان

ودر حبيب السير قرن دهم هجִى همه جــا((آن))، براى غيرذويالارواح و در معل خودبه
كارِ رفته است ;
 7- در آثاركهن درى ازجمله ضمير هــاى مشترك ( خود ، خويش ، خويشتن) ، بيشتر ضمير هاى (خويش و خويشتن) مورداستعهال داشته والى قرن دهمضمير مشترك ( خــود ) . كمتر وندرتاّ بهكار رفته است• چنانكسه درغالب موارد كهضرورت بهكاربرد فميرمشترك شدهاست آنبا (خويش يــاخويشتن)را آوردهاند• واين يكى ازويزهعيهاىقابلتوجهز باندرى دردورههاى كذشتنه ميباشد ، اينست نسمونسههايى ازان :

مقدمة شاهنامه : ((فرمود دبير خويش راتا از زبان پهلوى بهزبان تازى تردانيد)) (AI)،


تغسير طبرى :
(A「) ( () ()

((واينتارى است كه شها بـــا خويشتـنساختيد)) (A0) تاريخ طبرى :
(( ( (AV) (ترا با خويشتن ببرم ()) (راخت (A) () (A^) ((باخويشتن كفت ))

تاريخ بيهقى
 ((كار اينست كه جهد خويش ميكنند)ه(• (a)

تاريخ سيستان :


(ar) ( ( () )
دانشنامهٔ علايى :

((وديعر پادشاهان ازان خرابه ها بهوقتخويش عمارت كردند ))

(( ( بهنفس خويش عازم آن ديارگشت)(a7)
جامع التواريخ :
(9V) (( به خويشتن او راطلب دارد))
هرزبان نامه :
((چون ازان كوفتگى چارهيى با خويشتنآهد )) (9^)،
بهارستان :


منابع وسر چششمهها

r- شيخ نجم الدين وازى، مرصادالعباد ، بهاهتمام حسين الحسينى ،





^- تاريخ سيستان بهتصتحيحبهار ، £ £

 11- شيخعطار ، تزكرةالاوليا ، چاپ كيدن، جلداول ، مقدمه قزوينى ، ص ک؛ ، بهنقل از

سبك شناسى بهار، جلد اول ، ص MA

- آ تاريخ سيستان ، بهتصحيَ بهار ، صسشا
 - £os ص اroo


17- طبرى ، چاپٍ ليدن، جلد سوم، صْ7، نقل از مقدمهّ برهان قاطع ، دكتر معين، ص -بيست وهشت
اV - حاپ سوم
-1^ همان مقدهة شاهنامه ابو منصورى ، نقل از هزار سال پارسى، ص 19- تاريخ سيستان ، بخش هربوط بجسهكرشاسهنامة ابو الهؤيد ، نقل ازسبكشناسى - TI هاه ، جلد دوم، صن
-r- تاريخ سيستان همان بخش ، نقل ازسبك شناسى ، همان جلد ، همان معفحه • - • • • • تاريخ سيستان ، نقل ازسبكشناسى، جلد اول ، ص

- 77 TY تغسير طبرى ، نقل از هزار سال نثرپارسى، ص
- 

 - •

- هـ همان كتاب ، ص

 - Ir7 ص • Irを・


اr- تعليق مجدد برحدود العالممينورسكى، به سعى كليفردايد موند بو سورث ، ترجمه، - \&V ص

צr_ موفق هروى ، الابنيه عن الحقايــقالادويه، نقل از هزارسال نثر پارسى، صآ־• - OV هr- همان كتاب الابنيه عنالحقايق الادو يه، هزار سال نثر یارسى ؛ صا صو


צ M - VE ص • •

 - lEr ص ، Ir•^


 - • - •


- 07 • همان كتاب ، همحنّنان صر
 - Fra
- YrV
- Y Y
- • - همان كتاب

- 1 •r تاريخ سيستان ، بهتصحيع بهار • ص
- r£a هم
 -00- همان كتاب ، همان هنبع ، ص

- MV تاريخ بلعمى ، نقل از سبك شناسى‘جا، ص - OV

0^- تلريخ سيستان ، به تصحيع :بهاد، ص זrו •

- MrV ه ه همان كتاب ص
- POA • • تاريخ بيهقى • بهتصحيع هرحوماديب، ص

- ON ص


-70-10 همان كتاب ، ص
-77- همان كتاب ، ص P
- 17 -7V


- ~V•
- roV_ كليله و دمنه ، نقل از سبك شناسو،جr_VI

- Vr7 ص
- © ©
- AT7 صمحینان ص -V7
- ATY ونيز ، ص -VV







## خراسان



- Vr (1) ايضاً ص


- 110
- •هQ
- 9 •ه•
- 
- IV7 همان كتاب ، ص
- 「79 هr هr- IMIO ، 9乏
 - TVA

 - - به

روشندلان هميشه به سختى به سر بر ند
در سنعك ، زندهكـى به سرآملشرار را
(صايب)

A 7 -r

- $\mathbf{F}^{-}$



 آثار سثشو ر




لحاظٍ در ز بان شعر ، المكانات تغصيل يافتن عبار اتچندان و سيع نيست،اسادر ز بان

 در ز بان نثر ، بر ای معين ساختن وسعت: تر كيها در ابتدایتتشكلى ز بان درى


 " انكشاف تر كبب ""رو . . . راه از آنها استغاده شدداست، عبا ر تند از :تار يتخطبرى،



 آٓلد ه ا ست : اــ شكل سر +اسم+


"(سر سردمرا« (r) ، (دو بار) .

ب) شكلمسر +أسمزخأص+ ا!

ج) شكل (
ז- شكل سر + جا::شبن (ضهمير ) + ر! :


ب؟)شكلن +





را ! از ر وى اجز ایى سستّل تر كيبشان ميتو ان بهكر و ههایذيل تقسيهم كر د :






تر تيب جآگز ينى اجز ا چنين است :
الف) سر + السم+صغت فعنى + السم + ر1 : (امر خداو ند آفر يد گ̌ار بخخشايندهُ
خر درا« (1^) .

ب) بر + فعل تر كيب شده بااسم+'سمم+ سصدر + ضمير + + ا؛ (اسر چديدكر دن
نتيحجه آو ر د ن وىر ' « (9 1 ).

ج) سر + فعل تر كيب شده با اسمم + اسمم + صفت + ر : : پمر قياس شدن
اقتر انهاى ششكل نخخستين راه (. r ب) .
 اضافه باهم ريثييو ندند .


$$
\text { - } \cdot\left(r_{1}\right) « 1
$$

مو ار دبالانششان دهندهُ تفصيل تر كيب پاسر . . . ر اه در سدهٔپهار مه. و آغاز
 نيز كار بر د خاص دارد كه حقيقت ر الز ر وى آثار ناصر خسر هو : جامع الحكتين






در ز ز بان زشر اين دو ره، تر كيبهأى الرسز . . . . رالهبدينسان سشا هدهميشو د :
 اينگّو نه شكلها و آثار يكه هـطالعه شده است ver بار به نظر مير سد ، .اين شكنها
 جدأ كر د :
الف) شكلمر +اسم+ر ا: اينشكل در آثار دسطالعه شده ،و ببار آمده است از
》"


ب) شكل سر +ضمير +ر ا: اين شكل در آثار دطالعdشده، vrبار به كار ر فته است ، از قبيل:»


r- شكلهاييكه در تر تيب آنهادو جزء دستقل و جو د دار د. اينگو نه شكلها از لحاظ سناسبت گر اسرى بين اجز اى اساسى و تابع به دو بخخش جدا بيشو ند: الف) اجز ایینینشكلهواتوسط ر ابطهُتابعى ار تباط سيابند. اجز أىتابع شاسل ضمير هاى اشار ه ميبا شل و پيثش از جزء اساسى هيآيد . اين شكل 1 ر بار كار بر د


 سـشكلهاييكه تركيب آنهاسه جزه مستقل معنى دار ند:(امر پذير فتنصور ت



; اقصات ر اه




 در ز بان نظم ، حدو د ازكشافتر كيبشكل "امر . . . راه اكر از يكتا سه جزء

مستقلل باشد، در ز بان زثر ادאا:ات تفصيل تركيب اينشكل بيشتر است ـ حدود |ا:كشاف آن در ز بان ذشر از يك تا شش كلمئه دستقل هيباشد. عاووه بر آ ن


ز ديأد تر است .

## 



 ريشو د ره r) هما يو نفر خبر آنست كها ينواحد ييش از مفعو ل مستقيم استعمال


 رفعو ل در سحل پستى، و د:ائت نباشده(1 ا كه » بو ده أست و ر فته رفته صو رت عادات ر اكر فته المت «(r بم) .
 شا هنا مئ فردو سى عقيده :هار مبنى بر اينكه و ظيفه (امر «وپ•- . . . ر اه بر ایى احتر ام است، زاييد نميشو د(





به اين تر تيب در كتابهأى دستو ر ز :'ن و

دا ر2 .
 بر رسى قر ار گر فتّه ا ست .

و احد "هر " بر سر عناصر گو زاگو ن جمله مهـايג :

لحاظ ساخت گو زاگو ن ميباشل :



دو م نهاد ا ست .
(rv) (rv)




-نها د ميبا شند




كر از بادجبانشو د كو هسا ر بجنبدابر ز ينمر آنزامدار (. ه)
و يا؛ مر + ضمير 6 ماننل : . . . مر آن جمله در شيو هُ کار ز ار ( اه ) .
نهاد هاييكه|جز ایشان تو سط کسر هُ اضافه مييهيو نلد: اند ر آن شهر سر خلق إسيارى بمر دند. (ro) و اين گر وه خو يشتير ا اهل نظر گو يند و جز هر اهل

تاييد كله اندر خو اندن رسو ل مستو فی اند (سه ه م)
لهاد هاييكه از و احل پمر « و سه جزء مستّقل تشكيل شدهاند: سر اين كشو ر
هاى ديلكر پير امو ن او ست (r)
ب) مر بر سر مفعول باوا سطه : از ر وى آثار مطالعه شده بر ديآيد كلهنینين مفعو لها تفصيل لمى يابیل و صر ف يك كلمd ميبا شد : خدا ى فر مو د . . . . .

در مشالهاى بالا خصو صيتى مسا هل ه ميشو د و آن اينست كه مفعو لها هسو ند
 كله شكل دو م در ز بان ادبيات قديم درى خيلى مر سو م است. در دشالهاى بالا

.
ج) هـر « بر سر مفعو ل مستقيم : اين مفعو لها از لحاظ ساختسادهو تفصينى

- ميبا شنلد

مفعو لهاى ماده: ايثكو نه مفعو لها ازو احل 》(سر « و يك جزهسستّهل تشكيل ميششو ند :


- خو يش بر د (ov)

كَهسندانگر انمر آبگينه(ه) خنانلشكر بدر در و ز چیينه

مفعو لهاىتفصيلى: ايثنّو كه مغعو لها مطابق مواد دطالعه شلد سلجزعمستقل
دارد

به اعتدال آيد سر علمهاو صنعتهاى خويش (. 1 (

 " اهر . . . . راه گفتيم و تر كيب اين شكل دربالاتحليل يا يانته است. المجا تنها



دار ند و در جمنه معیو لأ و ظيفه هتمم مستقيم را 1 اجر ا ا ميكننلد :




 خصو صيت تأكيدى دار د .
: :
 به ذكر يك سلسله مثالهاى ديگر پر داخته ميشو د . اــ شثال از نظم :
 (دقية)

( دقيڤى )
ثُمر آكَ بدست آو ريد و بِبست
(دقيقى)
وت ددوستسردوستر أهو نسپر
(ابوشكو ر)

(ابوشكور )
زیخست آ فز ين كرد سر شا ه ر ا
(فر دو سی)

( فر دوسى)
كَ يمانسر ضعيةانز انير انيد
( اسعد ک,
هو ايز ينّر أد هُشهابیيكران هست (ا سعد گر گا نی)
:
رو ز ديُكر بر خّاست و طعام بر د بر يو. سف ر ا . (تار يخ بلعمى)
. . . . . . مر جدال ر أفايده هاست. (ابن سينار ساله هنطق)
و
هر سر دم دو صغتت أست . (ابنسينار سالئ منططق ) و وطو بت مر آبر ا جو هر يست . (جاسع الحكمتين)

وجوسرافلِكُ ر اباصو ر ت بسيا رو حر كتبى نها يت يافتند . . . . (جاسع الحكمتين)
چس گفتند ككه اين حال دليل بر T زكهd T زیچه این فعلها و علمها مر او ر ا بو د . (ز اد المسافر ين)

چس، چو سر دى سر ديگر ر ا به خشهم آو ر د . . . . ( جادع الحكمتين) از جمله حيو انات آدسى را بر گز يد و شا يستهگر دانيد و سر خلد مت خو يشر ا . (هدايت المتعلمين)
گفت بد ين قصهُ ايشان اندر ، عبر تى است سرخداوندانخر در ا . (تار يخذ بلعمى) و سر حر كت افلاك را تمام بدان گغتند . (جاسع الحكتيين) گغتند زاجار سر اين اقسام جسهم ر احافظه است. (جاسع الحكمیتين) . . . . .

. . . . . بايد كه خادهـان سـجاسوى را . . . . (ابن سيينا رساله سنطق)
 علاو ه بر آنچچه كه قبخً د ر سو ار د دیختلف در دقاله آو ر دهشده بو د،ار ايهگر ديد



- اـ ابن سينار سالةٔ سنطق ص و


- 1 . . ر سا لئ سنطق
- ^0'^^. .

> - 7- همان اثر ص
> • 110 همان اثر ص-
> . • . ه همان اثر ص
> • ه- همان اثرص صr
> • I I I
> . 90 - 1

> • ا ا
> • ه ا - رسالá هنطق، صس

> . . . اv
> .
> 1 1 - همان اثر ص سr

$$
\begin{aligned}
& \text { • Av }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { rr r- اسر ار التو حيدص rrer . }
\end{aligned}
$$





- ه 0 ه
- سـ ز اد المسافر ين ، صq
- اسـ جاسع الحكمتين ص سپ


- 7 •


- v • v


- . - r. .
. هr هما نجا



- rlo
. فر دو سى 6 شاهناس -rV

و هـ- شرح تعر ن صهه اب ، بلنقل از لاز ارهمان اثرص .

| ا
ror تار يـذ بلعمى، نسخئه خطى ص اس ارب .
- 



- اثر صq rهr

0 0- تر جمه تفسير طبرى ‘ج


- 11 • تار يـخ بلعمى ، - V
- 

q 0- دقيقى ، همعصر ان رو د
.



- IV ص
( یا يان )

ها و و اين
شاعر اند رىير داز سدئدوا زد مه
مبرى ىافغانستان
-r-
(ض)

ضاجك، مير غام حسين
.




خبياىملتانى، على دتحد



(b)

طالب ، مير ز ا ابو طالب (ستو فى 1179 )
 طاهر التغات خان (هتو فى 9هr 1 ا

'إطاهر
 طاهر 6 مو لوى محمدل طاهز (دتو فی- سه ا 1 )
 طبعى سييستانى
_
 طبيب، مير ز ا عبدالباقى(ستو لد. I IV)

 طفيل، احمل (متو فى (171)
 طو فان ، سير زا طبيب (ستو فی • 1 ) 1 )
 طبيب سير جو اد (ستو فی • 1 )

- رو ز ر وشن؛ متحمل مظفر حسين صبا، تهر ان : سrr ו، ص r . o. . طيرى ، متحملر بيع (دتو فیى 9 1 1 )



- فارسی گو شعر ای ار دو، عبدالرو وف عر و ج،



- 





- آر يانا دايرة المعارف،ج r، كابل :
- تار يخ ادبيات افغانستان ، صفاه صه ار



 | عاشق، نو اب سعيدالنهخان ( ستوفى • 119 (\$)
 عاشق سيستانى

ـ ستخسر ايان افغانستان، احمد جاويد، ص ه ابـ


عاقل ، هنر و ر خان











- iveir






- صصصー17ヶ



عبدالصمدل

عبد الله

عبيلة خواجه عبيدالته (متو فیى هس)
-
-V9V - آر يانا داير ة المعار ف
عجيب 6 سيل قر يشن (متو فی • ه 1 1 )
 عصمت كابلى6 مير ز ا عصمت

ـ مصجلة آر يانا، ش v6 سr I 6 هس عر فان، خو اجه عبد اللّ
 عزت، شيـن عبداله

- ر ياض الشُعر أ ر وضة العين ،ص 9 • 7. عز لت، مير عبدالو لى

عسكر - على عسكر و صفى كابلى (1)



- 1 ه تدخلص عليعسكر "

ـ تار يـخ ادبيات افغانستان ،أبراهيمصفا، ص س


- rヘv ص

عشر ت، نظام الدين
ـ ستخن سر ايان افغانستان، احمد جاو يد، rسrر‘ ص ^r . عفت (متو لد
.
على. هيان ناصر على (متو فى ^. 1 )
 على محمد على سنصو ر (ستو فی ( | اVY)
 عنوى، معتمد الملو ك (سنو لد . ^ • 1)



- رو ز رو شن، شتحمد سظفر حسين صبا، تهر ان : ( $\dot{E})$

غالب ، شيتخ اسدالّه (دتو فى r7 1 1)


- ر ياض العار فين؛ رضا قلى خان هدايت، تهر ان: 9 اس ا . ، س سو 7 به-
-rv.
غبا رى هر و ى


شاعران درى يرداز افغانستا ن

ـ آر يانا دايرة المعارف، ج س، كابل : غر يب، سيدكر م الله (دتو فى 119 ) ـ شمع انتجم، صديق حسن، وr غلام نبى بن سيل متحمد باقر (ستو فی r7 1 1 )

غياث سبز و ارى
 ـ آر يانا داير ة الدعار ف ،ج س، كابل: غياثى بدخششى ،سير غياث الدين (متو فى ا 1 ا ق)

ـ آر يانا داير ة المعارف كج r، كابل:

- يادی از رفتگان ، خسته،
 (ब)

فار غ سبز و ارى،



فاقد هر وى
ـ ستخن سر ايان افغانستان ، احمد جاو يد، rسr ر؛ صو ז. فانى بلخى

ـ تار يـخ 'دبيات افغانستان،ابراهيمصفا، ص ه ا


- ر ياض العار فين ، ر ضاقلى هدايت ، تهر ان: ه فايض ،نا(مسحمد نصير (متو فی هr ا 1 )

-rvr

 ـ نتايج الا فكار ، محمد قدر ت الّه گو پاسوى، بمبى: هص . 0 0-r 0 ه



فتو ای هر وى
 فخز، سو لانا فخخر الدين (متو لد
 ـ آر يانا داير 1 لمغارف، ج س، كابل : فر اهى ، امام شرف الدين دحمد
 فر خارى بدخشى ، محمد ابراهيم
 فر و غ ، سير ز ا سحمد على (متو لد . هr ا 1 )

 فر و غى، مير ز ا محمدو اصل
_تار يخ ادبيات افغانستان ، صفا، صهrr.
فر يد الدين بلخى


$$
\begin{aligned}
& \text { ـ آر يانا داير ة المعارف، ج r، كابل: }
\end{aligned}
$$

 سادات- جدو م ،صص (1)

ـ فارسى گو شعر ای ار دو، عبدالر و وف عر و ج، qvi
فقير ، مير شمس الدين (تو لد دره l |

- ر ياض الشعر ا، رو خة الفا، ص ان


 ـ ـ ـثنوى و اله و سلطان ، قسمتمقدمه . فقير اله جلال آبادى (متو لد. . 1 اسمتو فى هو 1 | 1 ه )

 فياض ، فياض محمد

- • آر ياناداير ةالمعارف، ج r، كابل، • • •

فيضان، آقاابر اهيم (متو فی rr r 1 )
ـ شـع انجمن، صديق حسن، rar
( ق )
قانع سيستانى ، سيد مر تضنى
. D Irv^: : معفينه خو شُكو، بندر ابن داس خو شكو ، يتنه (هانع، شيخ غلام على خانجهانى (متو فى I I IAV)
- رو ز رو شن. محخم مظفر حسين صبا، تهر ان : كبول، مرزا عبد الغنى

 ـ تار يخ ادبيات افغانستان ، ابراهيمصفاهص r r r قدر ت ، محمد تدر ت الّ (متولد 9 9 1 1 )
 تدر ت ، دنو ر خو اجه (متو فى • I IV)



ثاعرّان درى يرداز افغانستا ن

- 70 - رو ز رو شن محمل مظفر حسين صبا، تهر ان :

تطب (متو فی ( I Vr )

تلندر 6 ماوقلندر

- قو ام 6 ميرقو ام الدين دحمد قز وينى (متو فى • 0 )

(9)

كاسل 6 محمدعلى (متو فى - 1 ( 1 )

 كاهى هر وی

 كبير - افغان

- سغن سر ايان افغانستان .احملجاو يله ، ـ آر يانا داير ة المعارف. ج r، ـ سكينة الفضها، عبدالحكيهم ر متاقى ‘ . هس ا، ص. . 1.

 كر يمى ، كريهم الله


 كا ل ل الدين هر وى

ـ آر يانا داير ة المعارف ‘ج r، كابل :
كمالى سبز و ارى ، مولانا
- ر ياض الشعر أ، واللٔ داغستانى، ص. بی.
( $2 F)$

 - شمع انجمن ، صديت حسن، سو r
- سخن سر ايان افغانستان ، .احملجاو يد، كابل: هrr ا6 صq. ـ تار يـخ ادبيات انغانستان، ابرا هيهصفا، ص س اr.

- ر ياض الشعر ا، و اله داغستانى ‘ ر و ضd الکاف، صه^•
 -


گنا بیغ
(J)

لطف عليخان ، (دتوفىى هس 1 1 )

لقأ، فزخ لقا.





(p)

ها هر 6 هسير ز ا سمحم على

- ر ياض الشثعر أ ، و الهٔ داغستانى، ر و ضة المیهم ، ص اـه . مايل كابلى، د~ير زا خان

ـ تار يـخ ادبيات افغانستان ،ابراهيمصغا، ص r بr .



ـ آرياناداير ة المعارف،ج ج. كابل :

.


V•V•-V• •
. 11. . 1 .

- ر ياض الشُعرأ ، ص ه . .

 متين؛ هسيرز ا عبدالر ضا (ستو فیى IVO)
-V1. .
 سـجلدت، سير ز ا سحمل ايو ب ( ستوفى سه 11)

 ستحب ، سبيدغالم نبى (یتو فی 1170 )
 متحفو ظ خان (یتو فی س
 ستحمود كابلى ، ضيأ الدين
 محمدل عليخخان
- 1. | $10-1$ •

 Nتخنى قنلدو زى ، قا رى زو ر الد ين
- تار يـخ ادبيات افغاذستان، ابراهيهم صغا، ص هr

- 





- 1 • Xo


- 

 ( 1 ) 1 N -VAr -

- فارسى گو شعر ای ار دو ؛ عبدالز و و ف عرو ج• 9V1
 مسطر جو يبارى ، قاضى يوسف



- شمع انجمن؛ صل يق حسن؛ سو

 معانى ، خو اجه ابوالمعانى

$.1 r 9-1$ r^


ـ


 صصص r- qּ.

- 

N

- 1 • 17 ( 1 rr.-
 davi $\mid x_{0}$
-VV-V ش شع ای ای S

- Ar 1-r. ज sin
سمنی ن اونغان،




国

هـن:ي, لا هو ریى
 مو لوى سيسهتا زی' ح!
 مو لوى هعز المـين
-ر ياض الشنعر أ، و انهٔ
隹



VAI-VA•





مير رازى هر وى
ــآر يانا داير ة الهعارف، ج
سير سنير دفتى


ـنسـجن
-ヘ1 ص

ـتأر يـخ ادبيات افغغانستان ، صغاصص ص س
مير ز اطاهر (ستو فی (1)



شاعران درى پپداز افغانستا ن
 هسير ز استحمل طا ها
 （1）س ا

 － 9 －


（ن）
زانی
－Vヘヘ－－ زادر ش شهز أده زادو（متو فیى－．س

ـ تار يـخ ادبيات｜فغانستان 6 صغا، ص ．بr
 زاصر 6 نظام اللd

－ Vqr
ناظف هر＂تى
－ فاقِد هر وى

نديه6، دير ز! ;

- ر هاض الشیعر ا، والهٔ د!غستانى رو خة النون ، صرس. نلديمى بدخشانى

ـ سخخن سر ايان اوغانستان، احمل جاويد، ص و r.
زصر ت، دلاو ر خان (ستوفى -هr | 1)

نظير بيُخْ
ـتار يـخ ادبيات افغانستان ، صناهكص سرس.
نو اب بر هان المنك

نو أب نظام الد و لd
-
.07
نو راللّه هز وى



- يز ياض الشثعز أ ، و اللٔ دا غستانى، رو ضة النون ، ص اس. زی


(9)

$$
\begin{aligned}
& \text { و احد، ميز عبد الو } 1 \text { حد (متو فى - rس | } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$






 و الا، ابو طبسبخ خان (متو لم- 9 • 1 )
 و اله، على قنى (دتو فی • 1 IV)

 - تاز يخ ز بانن و ادبيات اير ان در خارج از اير ان .عباسمهر ينشو شترى، اير ان: - خز انئ عاسر ه. سير غلام على آز ادبلكراسى، كانیور:






ヶq।

-vo-vrue
و اسق 6 سـحمد اخلضص
-

.r qィ


و جكُى هر وى





- رو ز رو شن كا، و صغ



ـ عا جز افغان،

- تّز يـخ ادبيات ، غبار .

ـ



- 1101 -

- vrén 1199

- 
- 


 و للى هر وى كمیبر و لدى

- rr -

- 1 و لى ' و' لى
- 

( $\infty$ )
هاتف اصغن.انى 6 (

- I IVo ص -


هاشمكهسحمل هاشم
ـ تار يـخ اد :يأت اوغخانستان 6 صغا . صصر ا س- r ا
(s)

 يكتا بلجخي
 يكتا، احمدل يار خان (1 1 (rV
- 



-V9•-レヘ9 9 9 -
 يكتا، ستحمل اشر ف

رو ز رو شنك


-
ـ ستخن سر ايان افغانستان ، احمل جاو يل . هrس

 يو سف، مسحمل يو سف.

ـ آر يانا داير ة المعارف. جr، كّآبل :
-


برخخض ووم
فوهو ست هـا خلذ

r- آَثار هرات. افغان •ج

r- آريا: دايرة الدعارف.

廿- احو الو آثار صيز ز اعبدالتادر بيدل. د كتنو رعبدالغنی.

-

$.19 \sim \wedge$
-






شو شترى. أير ان : ror را ـ



. 19 Vo .

- | ^V 1: : ت ا





 ( ت - r V ^ r r ت -范


$$
\text { ع } 190 \wedge: \text { diäv }
$$

.

شاعران درى یرداز افغانستا ن

ر اشدى بـخش، اول ، جهس




- Irtrar :

ه هـ تذ كر هٔ سر دم ديلده. عبد الحكيمه حاكمّ .لاهو ر:



- 19^1 ، 1 ،

- 


-17^-17rv

. 15 بل :








- 1 هr هr ر باعيات ابو المعانى مير ز ا عبدالةاد ر بيدل .

ا 0 0- زi


- 1 rı

〒




-سس
- 

(9.*) 199
-

-
 . 19 (r):


|كادادی علو م .





- inver disir

- iroo-ireav
. 1 .



## j

خوش آنكه لاف هنر نزد بی هنر نزند
اكر چه برق بود طعنـه بر شرد نز بنـــ

چووموج دست تـانسف هـ يكديكر زنـنـد
(كـليم)



ث

## CONTENTS

## Raziq Royeen:

Manuscript copy of Hiba Darwazi,s Dewan'

## Hussain Farmand:

Folklore Reflections inWritten Dari Literature .

## Hussain Nayel:

Pioneer of Literary Return in the poetry of Afghanistan.

## Mayel Herawi:

A Look at Barkhorclar's Poetry.

## Nasir Rahyab:

Distinction of Literature.

## Badruddin Maqsood:

Kamal Khujandi and power of poetry

## Hussain Yameen:

Pronoun and its Use in Dari Texts.

Dr. Beg Murad Siaoff and Prof. A. Q. Qaweem: "Mar" and "Mar...ra"in the Dari of !he 4th and 6th Centuries (H.)

Parween Sina:
Twelfth-century (H.) Dari Poets of Afghanistan
D. R. A. Academy of Sciences

Center of Languages and Literature Dari Department

## Khorasan

Bi- Monthly Magazine on Language and Literature

## Bditor: Nasir Rahyab

Co-editor: M. S. Pakfar

