






Jter $159: 9$ UH)

 jij जै ojlg olking

سi im\&




مججل؛ دوماهذ

(
 وبادرك الينسخنكه فرهنكيان دريهنوى هردان سمياست، نقش ارزندهيى درساختن جامعهنوين دارند، حزب ودولت هترقى ماهمواره كوشثيده است تاراههای پربارى فرهنگك نوين ومترقى - بهويثه ادبيات وشعررا كه مردم ما بدانها
 چنانكه در اصول اساسىج•د•|• وبرنامــــــه عمل ح•د•خ•1• درخشش باصنايابسى فـرهنك نوين ومترقىرا به ووشنى مينكريم

برداشت فشردهيى ازاين ياد داشتهاىزندهـ
كى سازمير ساند كه: تبليغ وترويج بهترين
دست آوردهاى مهؤ مردمان، مليتها، الـــــوام
وجبايل افغانستان، خلقهاى ساير كشوردهاى
اسلامى، كشورماى سوسيالستى وساير كثشور
 غنى فرمنكى خلقهاى وطن معبوب $ا$ مشان مبت و بارزش اند، رشد معنوى مردم وتم وتأمينامكانات
 كى دولت انتلابى ماست• حزب ودولت هموار ميكوشند زمينة فعاليت شخغيتنهارا در عرصة
 وتلاش آنهارا كه براى نسلهانى المروز وفردای كشور اهميتبنيادى دارد، فراهم آورده، همة انهو ارمكانات دا در خدمتشكوهندهوكى دانش وشكو-
فايى هنر مهيا سازند •

باحنين خطوط ششغص است كه يساز بـه




بخشند ومم زمينة كارماى ثمربغش معيراي معقاندرا
آمادهتر كردانند •

لينن كغتهاست: (ادريبات وسيلة ارزنده يـيى

 اين سخن ميرساند كه ادبيات وشعرىدوابايد
 در نيرومندى وتشكل خلق دركار وييكار او

جهت آزادى، آبادانى وشكوفايى كثنور مــــن نتش عظيمى را ايفا نهايد• ديعرآن ميراثهاى
فرهنتى كهبه خاطر موزهـا وكنجينهماموميايى ومدون شدهاند، چندان بهدرد نميخورند• آثار كلاسيك يك ملت نيازبه نوشدن دارند، يس نياز به اين دارند كههر نسل در بارء شـــــن دوبارهفكركند و دوباره تفسير شوند• هرحیند آنار كرانبار كلاسيكهاى ما نيازمند تازهنكريهايى هستند، الا داريم آثارىكه تاهنوزهمآيينه دارد چنان واقعيتهاى اند كهتا ازجامعؤانسانى نشانى هست، ميتوانند چنگى بهدلها زنند و بالخواست دوزكار همآوايى نهايند
 كه كَفتنيهايى داردسختارجناك وبهدرددخوردنى ابوالمعانى بيدل است • آن شاءرى كهاززمان آغاز سرايشعرىتاكنون، طى چچندينسدهشعرش جايی در دل مردمان ا ورامى درزندهكـى آنان داشته واز آن چكادنشينانىبهشمار ميرود كه كلامش امروزه مم ميتواند،كرمىبخشدروان روشن نكران 6 باشد وآينده سازان ير تلاشندا شورى بخشد ونيروى تازهيى دمد، زيرااوحنان سخنورى نيست كهتنها باواذههاىشفافدست و ينجه نومكرده، ازبرج عاجتخيلات خويشكاريمى بهبيرون نكزاردهباشدل، بلاوسخنآفرينىاست كه كلامش ازنعاه. شكل ومحتوى در كهالتواـ نايى است وشاعرى است كهميتوان درآفريدهـ

هايش نبض جامعهُ آن روزكارانرايافت وبسا جيزهايى كهكنونهم ميشوددآنهارا باخط زدِن نوشت واز آنها در راه بهببود زندهكى هردم خود. سو2 فراوانى برد

بيدل، بدان كَونه بكه ياد كرديم، ازآن شـاـ
عرانى ;:وده اشت كه مردم زا بِه فزاعوشــــى
 از

 - كان هفتخوار را نكوهيده است

چنانكه در مشنوى كرفان، عزقزيزى دهثانان
را به ديلـه ارج مينگَرد وبازرفنگَرىويزهوباز-
بان كيراى شعز، ارزش نان را براى زيستز
و بودن باز تفته، اهميت كار آنانذا بازتـــابى - هيدهد نيكو و

ههچچنان در مثنوى طور معرفت، در :بـارء



زغ
كه - اسـت • پذ يرفتنیى

اودر اين دو مثنوى، بهگونهيى؛ اين سخنرا

ازكاو وكوشى شمار نجبران وستمكشان به


بهآنانى كه حق مسلم شان است
رمز گو نه كارگَران ودهقانان راحنیين اندرزميدهد:

ونكزاريد، دسترنج شهارا بيكارهگان بربايند جرّر فرجام آورى چنين امرى بايد متحدشويد
 وهيكَران رايمًانى عيش كنندقيام استكهميتواند شوإرا به حق مسلمتان بر بـاند

ازينجاست كه امروزه هم ، بيدلنرا ترامى
همداريم، سمخنانشدرا ارج هيكذاريم وشیرهرهاي
آهــوزز نســده ، مسـردمـــى وعـــالـــى اورا - ميستاييم


وفرهيغته خاور زمين را ـ كه ازسوىاكادمى



باشد •


نيست كه فرهنعَكَ انسانى وپِرباركذشتهرابهـ

فراموشى گيريم، بل بدينمعنىاستكه باديد

درامر جاكزي ينى انديشه هاي پیشرو عصر

ساند، بركزيده شود، تايويه يبشتازندهٔفر هنكـ
شتردیمردمما. در پیيوند با ميراثهاى ارزنده
كذشته، استوارى بيشتوى يابد، حنانكه بــا
سودكّيرى از غناى شعر انسانسالارانهبيدل.
كه گير'ايى ويزهیي دارد ودلنشينى خاصىوبا-
استناده ازآفر ينشـهاى واقعاًهن مندانه او كد
باداشتن ههه كوهبا وكوتلها، شوقرفتن به
ستيغبا وابومىانگيز ند، ميشود به شعر مترگّى
وانقلى كشود خود، جان ودوان تازهببتشيم
وبدونگّستهتى ، رياليسمسوسياكيستىرادر
ادبوهن خود رواب شايستهيى بلهيم واندر
دل راهيان راستينجادهنود،باتلاوت ششر بيدل.

- آمنكت تلاش وكارسازندهرا سريعترسازيم
(مـير مــؤول)


## dob

بهانه سـاز و بتغتــــارش انـدر آر نغنست
مسم كو ومو وميببة خواهم بـت ( (c)

يوعاند دكتور جاويد

## آشنايى با بيدل

بىيقينى داشت عمرى دو ممان بيـــلم عشـق كرد امروز آكاماز نشان بيـــدلــم بعد از اين تازندهام از بندكــان بيدلم. سجلده فرساى خعــور آستان بيـدلــــم عرش اكر باشم زمين آسمـــان بيـــدلم
-

جهان درلون يازدمم مجرى لموى درسرزميندانش يرود وافسـانوى مند شاهد دو آفريسـة نغيس وناظر دو شاهكار كرانسنكك بــو دهاست: يكى بيانكر سوزوساز، عشت وعرفـان وديكرىمغلهرمهروفا، زيبايىوصغا•..احساس يكى بردوى صفخهماى كاغذ جلودريز شدو خوشه سان دلها به بار آورد و ديعرىدردلمر مرين كهسار افسرد وچپون ركت سنك مـــــورد نيايش وستايش ترار كرفت يكى بيدل شاعـر سحرآفرين بود وديكر تاجمحل نكاءٔ موياى -زمانها

سنزتمّن دربارئ بيدل وشناغت وو كهصيت شهرتش از اتّعاى مند تاسرحد ايراذ وازتر-
كستان چین تاسرزمينعثهانى پيچییه ورسيد• ڤم سسل است وهم مهتنع •
سهل ازبابتى كد بيدل شوح حيات صودى ومعنوى و اكجراماى زندكانى خودرابآبوتاب

 قبول بران زده است• اخلاص كيشانى چحــون>وشكو كه به قول خودش بيش ازهزاربار از فيض ديدار او بهوه مند بوده، آنحهه را كحـــه درمحضمر اوديله وشنيده در سفينه́ معـــروف ورساله ملفوظات خودذبط كزدهاست• دشوارازجهتى كهاين روايتها وحكايتها آميخته بانكات حيرت زا وتأمل .ر انگيز است واغلباز هقو له روياى صادقه، سيرهاى عرفانى واسفار

روحانى وبسا دقايق ولطايف صوفيانه و راز هاى مكوى ديگّر
فيض ستانى واثر پذيرى بيدل از صتحت حند سلطان هعنوى ومجلنوبان صفادل چـــــون شاه ملولك ، شاه يكه آزاد، شاهفاضل، شاهابوالفيض، شاه قاسم هوالللهى وديدار هاى
 وگتاو میرسيدنلوبى هيیع نايلـيد ميشدنلدو سرشت وسرنوشت ورشد قريحه واستعداد شعرى او بی .نقشوتأثير نبوده اسنت; الیسا كه پیام باطنى كسانى چون شاه كابلى براى اوبمثابه مكاشفات والهامى جلوه مىنمـــود كهتوّا از دلدار !رين وعالم غيب بــــسـه او

فطرت بيذل هامان آيينــهُ 'هعجز نماست
هرستخزكز خامه اش ميجوشند ألــنامَ انُّت .و بس
 وعجزنه تنها خودوا ازاقطاب بلكه از زهوءافرادوصـــاحـــب كشفو كرامات ميلانست :

 باهمين سلطنت روحانى نه عاليترين مراتب ومقام صوفيانه است خطلب بهخود ميگويد:
 هر چنـــد ابدال وقطــب ونوثت خخــــوانتل ايخاك به اين غبار مســــرور مباثن

 همهدل ما مبلا فيض و موهبتي، مصلرِياريوبو كتى بوده اند• كلبهُ اومجهع شعرا وعبفابود

وخود ازين انجمن لذتها مىبرد• دردبستــانفكرى وحلقة درسشصدها هندو ومسلمانزانو-- زهدبو2ند وبهرهها برده

امراى هغت هزارى ، هزار بار سرتعظيمو تسليم ؛ر آستان فقرش فرود آورده اند وتاـ جداران الهاس نشان پرتولطف وعنايتخودراازو دريخ نداشته اند•


 ولت چون ءالمكير آزمند وسختگير بركلامشتمثل واستثهاد مى جسته است
 دودمانْ بيدل انديشش همهاز دوستان،حاميانوارادتهندان اوبوده اند•

 زا عبدالخالقبودلفظ((فيض قدس)) و((انتخاب)),را مادء تاريخ او مغته وحقانيك دريافتهبودكه طلوع اين كوكب درى فيض قدسى براى زبانذدى دود وآن روزكاران انتخاب، انتخاببهتر ازاو هم نداشته است• بيدل اين تاريخرا در قطعهيى پخنين بسته :
بســـالـــى كـه بيــدل به ملكظهور


 -ادر به كنار افتاد

خورشيدخراميد و فروغـى بـه نظر ماند درسنين ده كه تازه از تحصميل صرفـونحو،بديح وبيان فراغت يافته بود نخستين باركل طبعش شعغتن كرفت وشعر بديعى در بيـــانحال همدرسش كه فرنغل مىجوييد بــــربديهه كغت :


درآغاز شاعرى ((رمز))، تخلص مى كردصودت احوالش از طرز تغلص روشنبـــوده

 عـــا شقـــــان كشتكـــان معشو قند مرزاسنگينبيك درسيرالمنازل آورده كـهاين كتيبه برلوح مزار بيدل بيرون دهلىدروازه نتش.ود2 :

!بيل اين هصرع را درين دباعى چنينتغهين كرده است :

مصرعى در جـــواب خــوانــــد جليل
 زود را در صحن حويلى خودش به خاك سهردند • در قاه تلى خان در مرتع دهلى كه پنجاه سالبعد از وفات بيدل نوشته است ، ذكـــرمزارش را در دهلى كهنهدرمحوطذ هختصر • بر نك معنى خاصن كه در الماظا رنكين واخــــــشـده آورده ، مويد : سوم شهر صغر عـرس هيشود و دور لبر حلةء مجلس تر تيبميدهندكلياتش كه بخط ترامى مرتبت ترگيم يافنهبه آيين حلقه كذراشته الختتاح به شعرخوانى مىنهايند• برعنوانش اين دباعىمركوم است: ای آيينـه طبع تو ارشـــاد چزذيـــر

 سال !عد از رحلت او ، در بارة آرامڭاشش گويد... بكر العال نام و نشان لجرمم بالى نهانده ••• اين نكته كه باساس تواتر هزار پرتوانوارش را در حضيرهيى ازچغتاییها در خواجه رواش كابلمغته اند ويامحلىدا دردهلى بفاصله دو ميل دودتو از خانهوخاء امسلىاو بنام مزارش آباد نموده اند، مصداق اينشعر ميتوانند بود :

زهو خاكى كه بوى عشق بر خاست
 اغلب شهر ها چون دهلى و کابل خـاصه درولايت بدخثلاذ ، ثمَ آل وتبالو بيعلزا ازانزجا ميدانند ، هنوز متداول است ، بلشد كهازيهن همت ارادتمندان بيدل كيش بازار اينمراسم


بيدل باداشتن زو جات متعدد درشصت وشش سارينى اين نازنين شهايل در چارسالكى چنان بيمار شد كه ثباعر مارا بغر ياد آورد : آنباكهكويد: ای خرخ بهحق جوش اين ميغانه


 در دثاى فرزند خود سرود كه حقا ازجواهر سمين سخن و از شا هكار ماى ادب درى بششهار ميرود • چند بند ازين مخمسردا برمىكزينيم:

هييات چو برق پر فشان ر فت

بازى ، بازى به آسهان ر فـــت
آموى غــر يبى از نظـر جست



يارب علم هه و حشت افــراشت بى مــن بـهرة عـــدم چسان رقت


تنها به جهــانجـاويـــدان د بــــت




$$
\begin{aligned}
& \text { آه از شكرى كـه كاه كمـتـــار }
\end{aligned}
$$

خوشبختانه قسمت معظم چكيله هاىذوقو حال ابو المعانى بيلى كه همسنگك بالعل و جواهر بوده بهارسيلده است• بطور كلىميتوان مفت كه بيلد در تهام ابواب وانواع شعرىاز جنس غزل تالحيله، از شكل مشنوىتارباعى تفنز كرده وطبع سر شار خود را آزموذهاست• ازنظر محتوا وموفوع بيدل به جميع اغراضشعرى پپداخته وكم وبيش آن معانى را در اشعار خود آوردعاست و هتى در متام حق شناسى و سیاسڭزارى لب به ستا يشو ثناى محبان تشُاده است•حون بحث دراين موارداز حوصلة اين مختصر بيرون است לفط مفسمون كلام بيدل وا باپند خغ روشن خلاصه ميكنيم كـــــه : جوهمیهه اساسمى و محور املى كلام او، رموز واسرار تصوف ، دعارف و عــر فــان السلامى واصل فلسفه وحدت الوجوحىاست كه باالهام از الكار وارشادات شيخ اكـبر میى الدين عوبى صاحب ((لصوص الحكم)) و((فتوحات مكيه)) و خلـاوند گار بلذ حضرت هولانا آنوا با حالات متفاوت مسو و سكر ، بنحو نيكو واستادانه در خالب واشكـــــــال

 سعدى ، حافظ و جز ايشان الوج و احــترام داشته نام آنانوا به اعزاز وتيكى ياء ميكنده .س كه در الحتناى كلام آنان اشعار سروده وداد سیخن داده است • بيدل بهاستعارهها


- وزين افزوده است

ا!و المعانى بيلـ به فنون شعریوصناعات ادبى ، عنايت و د غبت داشته و صنايــع بديعى ، خاصه مراعات النظير، ارسال المثل وايهام تناسب را فواوان بكار بوده است حتى تاهى در زمينه صنعت هاى متكلــــف بى دوح و خشك نظير منعت تعطليل ركاو


- قافيه از مغتصات ك大لم اوست
!بيل به فن تعميه و ساختن مادؤ تاريــــن كه درآن دوز تار بازار گرمى داشت نيـز
 وعنولن بیفـى آثارش را به الساس مــــادءٌ تاريخ كه زمان تأليف را ميرساند تزاشثته
-است


مشُرب و جههان بينى او در خور تحقيق و مستلزم بتحث مفصل و جدا عــــانه است .
 در حدود شش هزار بيت است كه در غץ سالکى سووده، داستاز ومزى وخيال هسرود طلسم حيرت را كه سيرى است در انفس، در 7 7 سالكى در سه هزار و پینجصل بیت

 صدى سـال سروده شده از شاهكار هــــــاى عرفانى بيدل است كه خود نيز بارها به آن باليده و نازيله است • نسخئ اشارات و حكايات بيدل مشتهل است بو ابيات منتخه


 است • نسخغة كتابخانه بانگى پور را كـه سيزده سال ربيش از وفات بيدل كتابتشاه



 خود اثو در كمال دقت و سلاست نوشتـهـه شده و از آغاز بههمين نام و صشت هعروف "بوده يكصدو هفده سال پيش غلام محـملدطزى شاعر صاحب ديوان و هغتاد و دوسالى


 چايّهايى از آثار بيدل ، كه در تاشكند و ساير شهر هاى ماوراء النهر صورتکرفته،
 فهرى در عهلد امير شهيلد تارديفدالبهظبع وسيله است

آنحه را كه دوبارء كلام بيدل ميتــــوان بصورت فشرده وخلاصه تفتالينسبت كه : بيدل بطود مسلم از ستارهحان قلد اولا ادب درى ، واز :سغن سوايان بى همتـاى
 - وِيشُ

انديشه بلند عرفانى و شيوء بيان اين شاعر ارجمند گريب سه قرن ، بر ذوق و
 طرزى ، از مهردل تاقارى، همعنين در سرزمين ماوراء النهر از شوكت اكهل تا ادا ، اثرشكرف وذرف كداشتـــهوباقبال فراوان رو برو شده است است دد طول سلطنت معنوى و سيطرء ادبسماين شهريار سغن ، صدما شاعر غزل سرا
 مدها موزونان و تازه كويان بلخ و بخغار1،ازو پييروى كرده و كام بركام او نهاده اند
 بل بكه بايك نوع دلبستكى وارادت عميـــق همراه بودهاست

 -جاندرا هكرد شيرين كردواند
 شـناسيم كه دد برابر اين اسبتاد بزدكــوا, زانوى تلمذو شاكردى نزده وريزه خوارخوان او نبوده باشد
نكات نغز و ير مغز او ، شاه فردهاى كزين و بيت الغزلهاى دليزيرش تا العروزمــ
 دد هوارد هتتفى و بر حسب حال و متـــامطانند امثال غرووحكم درر بهكار میبريم ونز

ددبازة اين زنته كهبيدل پيرو سبك هندلى واز الوراد شاخص اين طرز و شيوه است
 ثادى است كه مختصومنحصر بخوداوست•
درست است كه اسلوب كلام او در متام نكته يردازى ، معنى يابی ، عبارت آرايى ، نازكخيالى ، تركيب سازى، نــادرهوويى و مفضهون آفرينى و بسا دكايق ديعر به سبلك
 شهعرى ، علو و عمق معانى، ، تلميحوتهثيل، رهز وايها و حتى مبالفه هاي, مطيوع وبيان

احساسات اغراق آميز و جذباتكشور انكيزودلیّير و نحؤ تازه كويى وادا كه كاهكاه
 الفاظ ، كنايات و تعبيرات بيدل چنــــان پربار و سرشار از هوج عاطفه واحساس وجد و هيجان است كه گويح بحرى را در كوزهيى ريخته اند • عنصر و خمير مايذسخن در دست ایی استاد ماهر و توانهند چـــون موم نر هش و آرامش يافته و برايیروردن وبيان دقيق ترين ولطيف ترين مفاهيم آماده كشته است
 ’يرون ريخته و دفتر سخنش در هر خط وسطر خود ، صدها نكتd باريك و انــديشة

 پسندى ، سخن سنجى و فريحة سر شار اوست



 كهبرتو از صـوت و حرف و كغت استنمونهوسر مشق نو آموزان خواهد شد وأيندهكان بهكلام وبيان او استناد خـواهنـد جست • جالب اينست كه .بالمطالعفشعرنو وازذادامروز چنين بهنظر مىدسد كهبيدل از نظر تعبير و تصوير ، عبارت وصور خيال ، زازهكويى ونوجويى، گّويا باب سغن را بر روى اين نوپردازان باز كرده باشد وراه كشاى - درين عرصة آزمايش وتلاش بودهاست

بغكر تازه كويان تر خيالم پرتو اندازد خلاصه بیيدل از نظر باريك انديشى ، نكته سنجى، دقيقهيابى، تـــركيب سازى • بِيع نكارى، مضموزن پرورى • هعنىآفرينى وبقول خودش نو آورد هاى ادبى ازشعراى

بلند یايه ، چچيره دست و ممثاز ماست • همين مختصات است كه كلام بيدل را از ساير مويندهكان سبك هندى برترىوامتياز بخشيده واورا صاحب طرز بكر وطرازنوين ومكتب Aخصوص بخودش ساخته است در هايان مقال ميتوان كغت كه : ظهود آثار جاويلمنى بيدل شا هنامهديكرى بودهاست در احيا وابتاى شعر و ادبشيرين Langua per Excella وفصيع فارسى درى

Langua Franca وتّترش وكوام زبان زيبا و شيواىاين حوزءّيرغنا و ذهر زاي فرمنگى حق انست كه باخود اين صاحبدل هم آواز شويم و بعوييم : ((خداوندا بحق دل :بيغشا بيدل مارا ))

## dati

$$
\begin{aligned}
& \text { بــــد ميكنى و ثيك طْع ميـدارى } \\
& \text { خود بد باشد جـزاى بــدكردارى } \\
& \text { Mos } 9 \text { end } \\
& \text { كندم ندهد باد خو جـــو ميكارى }
\end{aligned}
$$

## ciedl wixyen

:روفيسور دكتور اظهر دهلوى

الميو خسرو بهd حيث زبانششهاس وز باندان

در تكوين شـخصيت امير خسرو سسـهه ويزهگى بارز به چشم ميخخود، يكى نفــوذ آنسياى مركزى وتركستانى كهاز سوى پدوواجداد بدو رسيده ، حوديگر نفوذ فرهنگك اسلامى و زبان درى، سه ديكر نفوذفرهنگك هندى كهاز جانبمادر بروى اڭر افگُنده است• در گَسترء شعر وادبدرى شخصيتى بسه بوجستهگى امير خسرو كه داراى ابعاد گوناكون ودانشهاى فراوان باشد، كمتر ديله ميشود• كماز كم درزميزه زباندانىوزبانشناـ سیى استدراك وفهمى كه امير خسرو داشته، شاعران واديبان ديحر نداشته اند• اتر هندوستان را ازنكاه تاريخ زبانشنــاسىمورد بررسىلواردهيم بهاين نتيتههميرسيم كهاين كشور هميشه گهوارء چپندين زباناز خانوادههاى گوناكون زبانها بوده (ا)وهموارد صوفيان و مبلغان اسلامى نقش مههى درتر ويج، توسعهواستهكام Sهجههاى مختلفممحلى ودرشناساندن آنها به عنوان زبان، ايفـــاكرده اند• اكَر صوفيان ومبلغان مسلمان .براى تبليغ و ترويج دين اسلام وعقايدمتصو فه، زبانها ولهجههاى گوناتون هنلـرا برنمى-

 مستقيمى استوار كَدديد ودر نتيجدئ آنززبان درى به هرسه خانواده مهم زبانهاى يعنى در اورى، هندى- آريا يیى وحينى-تبتى اثرهاى فراوانى افكَّند

البته ا.ين نفوذ وتأثير نهى از دوراه يعنى همازراه دربار وعم از راه خانقا، صورتعرفته است، واگّر به دقت مسأله را پیزوهش نماييم، روشن هيكَردد كهاين امر ,بيشترزادؤ


 خدمات شايستغ امير خسرورا بهزبانهندى باهندوى يا دهلوىبهخاطر اينكهكتاب((خالق-
 معماها ، سوال وجوابها، تصنيفهـا و ضرباڭمثلمهاي (Y) هندىرا كه در آثار او آمده اند ميثود از ديغرى دانستوآيابيبانخواهد بود كه آلار اميرخسرو دابه خسروى كــــه حتى در زمان حياتش يعنى عهد جهـانگيرهم :زجسته" اين سخن پر از باورى است كه در تمــام تاريخاسملامى هند، هيع نويسنده وشاعـرى رانمىتوان سراغ كرد كه نظير امير خــــرو شهرتيافته باشد•(Y) شايداميرخسرو همين هطلبوا درزظظر داشته كه تَنته است : مرا هرحجتى كامدزسوى خويشتن آمد
توهمگ حجتى داوى زسوى خويش بيرون كش
 مـادرىاشدا دوست ميدارد چــنانكه در بسا جا يها((هندىما)) گفته وشمينگونه ستن زن ششانه ودليل تعلق خاطر اوست به اين زبانواين مردم :

ويا دربيت زيرين كهبه نغزكويى خـــود اشارهيى نموده است :
 بنا بر تُنتء امير .خسرو ((هندى ما)) دهن همهرا دوخته است : هست خطا و مغـل و ترك و عـــرب دو سـخـــن هنــــلـي مـ دوختـه لب

امير خسرو، تاهى به روشنى، زبانمادرى خودرا ، بر زبان پیدى يعنىزبانهاى ترىى ودرى ترجيح داده است :
 امير خسرو زبان عربى را ازراه آشنايىبادين اسلام ، زبان تركى و درى را ازسلسلة پیدى وزبان هندى وسنسيعرت رواز طرفمادر به ارث برده است با مطالعه ((نهسپهر)) معلوم ميشود كه وى باسنسيگرت وعلوم و فنون باستانى هند، آثنايى داشته است:
 بــرهمنثــــ دانــــــ و بربر همنــى

 - به دنج اندر ميشود وبه گونه يی كم آمــدآن درد واندوه را برزبان جارى ميدارد درجاى ديكر اوزبان عربى هنزلت پايين ترى برایآن قايلاست

 هندى ارج ميكذاشت :

(V) دتــــر غالب زبانها در رى و دوم امير خسرو، از جملة زبانهاى هـــند ازدوازده زبان اطلاع داشت ، كم از كم نــــام



 ليك زبـــانـى است دتر كـــز سخنان آن است تزين نزد همه بر همنــــــان امير خسرو آگاه است كه مناطق مختلف،زبانهاى جداگانهيى دارند:
 امير خسرو عقيده دارد كهآب وهواى هرمنطقه ، برزبان ولحجئ مردم آن تأثيرمىاندازد
 : يسل
 تحقيقات امروزء زبانشناسى هم تأييد كردهاست

خسرو دربارء عقام ومعيارزبان • يك نكته مهم ديكر دا هم روشن ساخته است وآن اينكه زبان دارالسلطنه يا زبان رسمى ودربارى برذبان ديگُ مردمان اثر مىافگند
ومورد پيروى قراد ميكيرد :

 وبعدها كلمات آنوارد زبانعربى شد:
 چــــون خلفا پـــايه گـــرفتند در آن
*ـــــارسى آيين عرب تمشته همه الفظ شبـــان شد ادب آ مـــوز ر مــــه
 وياحنين حالتى وعلتى بود كهزبان درىدر هنـــو ستــان هم ، وسيله پيوند مردم بادربار قرار ترفت :

هنـوى بوده است در ايام كهن
هارسى بود
هارسى آموخت همهكس بدو به
از حدخود راه نييهوده هــــهه
كـفتن بدنيست مزا آن هــهه دا

هند همـيــن ثاعله دا رد سغن غورى وترك آملوشانرا به د هان خلق خو پيوستة شان شان شدكهومه وانحه ز بانهاى دتر بوده همه هست خو تعليم خداى آن همه را

خسرو در بارء زبان ديد وسيع و نظرعلمى حاشت و نسبت به هيج زبانى تعصب و عناد نشان نميداد • منظور او از مفتههاى يادشدهاين است كه زبانهاى Aعلى نسبت به ز بـان درى به پيشرفتى چندانى نايل نيامدهانــــــد درحالى كهبايد غنا مىيافتند• او وانمودميكند كهعلت يسمانى اين زبانها، ييشرفتزبـاندوى يا فشاروزوركويى شاهان نبوده، بلكه

سبب اساسى آن پيروى مردم آن زبان دار السلطنت بودهاست خسرو به زبانهاى گوناتونى اثشنايىاشت وازآنبا چيزهايى ميدانست ، چنانكه خـود كَتهه است : حشت خو حر عــلم مقور سخنم










## مآخز وياد داشتها :


 هيشود و دراطراف دهلى رواج دارد • كهـه مكرئيان = سوال r- پروفيسور متحمد شيرانى دا عـتيلده براين است كه در عهل امير خسرو زبـــــان
 را به يك شاءر ديگرى بِهنام خسرو كه در عهد جهازگير شاه زندهتى ميكرد ، نسبت ميدهد ، ولى دليل قاطعىندارد، فقط حــدس ميزند - ع- ديباحه́ غرةالكمال

- 0- ايضا
- I^
- Er
- 1
- 
- 
- 
- غرة الكمال ، ص
- IIr ص • ש

مايل هروى

## جهار ستون شعر و شعور

## در فرهنگَ غوريا ن

$$
-T=
$$

مباركثشاه موو دو دى
 مباركشاهان نام ونسب خود را در كتـــا ب بحرالانساب و آداب العرب و الشجاعــة(TY)، شريف، محمد بن منصور بن سعيدبنابوالفرج بن خليل بن احهل بن ابو نصر بن خلف راب احمد بن شعيب بنظلحه بـن عبدالله بـــنعبلـالرحمن بن ا'بوبكر صديق يتمى و قريشى ملقب به مباركشاه معروف به فخر مدبر يادميكند• وهم اين مباركثاه نياى خودراابوالفرج خازن ميكويد كه منسلك بـــوده به سلطانابراهيم بن مسعود غزنوى (لرُنينجمهجرى )
 والشجاءة ابومسلموا ازاسلاف خودميشمارد، پدراناو همه اهلعلم ودانش بودند ودر خحمت خسرو ملكغز نوىوسلطان معزالدينسامغودى وقطب الدينآيبك وسلطانالتتمشمعززومحترم ميزيسته است وسلطان معزالدين محمد سـامدرسال ^9^ه خسرو ملكرا كه آخرين سلطان


غز نوىاستكشته است• • (Y) كتاب بحرالانسابزجهتى معزالانسابكفته ميشودكهبه نامسلطان
 مصدر ساختهشده وشبرء ملوك عرب، شام، يهن ، حجاز، عراق، شعراىجاهليتوسلاطين

 وينسرس بهسال larv درلندن آنرا چايكردهوبه اشتباه تاريخ فخرالدين مباركشاه مرورودى خوانده است بيندو مباركثاه كهيكى مباركثاه بن حسين مرورودى است كـر كهدر لبابالالباب

 وشعور حوزه فرهنعى غور است، تاريخغور را بهنظم فارسى در بحر تقارب سرودهاست و





مباركشاه مرورودى كـه ازو منهاج سراج خيلى بهنيكى ياد ميكند، كتاب منظوم خـــودرا اول بهنام سلطان علاء الدين جهانسوزدرقلم آورده وقرار گفتئ منهاج سراج از از زبان ملكه
 محمل كذاشت وتغيير مزاجحى درحالش دخداده بود وآن زمان كه تخت مملكت بشكوهوهرهوها
 'كَشت• (Y0)

سلطان غياثالدين درآغاز شكار دوست بودوزمستان از فيروز كوه به شهر داور ميرفــت منهاج سراج چهل فرسخخ فـاصلاء فيروزكوهوشهوداور را تخهينكرده است، درشهر د اور غياثالدينباغىساختهبودكه خآنزاباغارمميكغتند درآندوز مانندش باغن
 بسازند وسال يكبار امر ميكرد كهاز ینجاهو شصت فرستخزيادتازهزار شكارى بهايموحوش وسباع رِادر .آنجا گره آورند، روزى كهسلطاندرباع مجلس سرد سرود را بریا ميكرد، به ميلان
 ر باعيرا سرود

انـر میو معشوق و نــــار آ و يـزى

 اوست :

آنكه كهخوابديد توادل به خواب ديسـد از تيره شب بهديله جــــان آلتابديد جانى فــريــاد ازان مقام كه بيلار تمشت دل وآتاه شد كه اينْهمه دولت به خوابدويد (FV) زلفش نديد دز كف واز دست دوزتار نزديكشدكهبشكند ازبسكهتابديد منهاج سواج در بارة مباركثاه بعل ثاريــغ نو يسى اورا بهذكو آورد، ((بلانكه ملكاكکلام مولانا فلخالدين مباركشاه المروذىاب ثراه نسبت نامه اين سلامطين ناملار راحر سلك نظم كشَيده وآن جواهو را درسمط صحبتانتظام یاده وسر سلك آنلالى وابه صدف شرفيادـ شاهى ضحاك تازى باز بسته و از عهد اين سلاطين تابه اول فیاك تازى جمله ملوكرایلد

مودمغور كهدو چحكادها وذروههاى كوهاى سمراافراخته عنقاوار زندهگى ميكردند نفــــون المويها بر ايشان تأيو نكرد ازآنوو بوحود مباهات ميكودند زيراكه در ووز كار بنىاميـــه برخاندان رسالت لعنت دواع يانتهوغودياناز ين امر شنيع خالى بودند•
 منظوم اوست كهبه بحو تظاوب سووده چحـــون ازلان تاريخ هنظوم هنوز اطلاعى زداريمووازين
 :است

 د يــــار بلـــندش ازان شد مصــون كـــــه از دست هـــر ناكس آمد بـــرون

 (FQ) علامه ثزوينى نظو مساعدتوي دو بارة مبارمشاه مرو روديدارد، تويد:

لغرالدين مباركثاه ازكبار رجال واز اجله صدور بود ودر دربار سلاطين غوربه مانند




 چيده ايم
.ايدل مهه كار وبارت از دست بشد
سر دا بــه تزيبان فموورت وركثـــس

 "محمدعوفى دربارء مباركشاه سخنانى داردكه او را مدر اجل كويد عوفى كه شايداوردا ورا


 وبه دربار سلطان غياث الدين غودى مكانتومنزلتى بزركى ورو واشت از آنرو مرد مردم همهبرو دوى مى آوردند وچون مُمدى سینا پيشهبود، تره مشكل هريك دا بهناخن نيكويى بــاز - ميكرد

نزد شان ميرفت و برهريكى امداد ميكرد، تويا باستغاده از ارتباطى بسيار نـزدويكى كه باسلطان داشت و بااستغاده از رو حـيّانعطاف یذيرى ، لطف وكرم سلطانرابرسر مردم ميريخت و تازندهبود بامردم به خيروسانى معاملت ميكرد • شاعرى را كهنامش


 را ادا كزد ولغخر الــديسن مبـاركشاه او رادلجويى نمود و ظهيير الدين سجزى بهشكرانغ آن مكرمت و دلجوى اين كطعه را نوشت : از اداى ششكو انعامش خنان عاجزشدم پيش تختش نامه اندر سرچومدمدآمدم طوق بركردن زشكرش خونكبوترميبرم

او سليهانست و من در جنباومورحقير: عذر مقبولست اتر هديه مصقر ميبرم خِّيده بزدكى است از ظههير الدين كهبه مدح مباركثشاه مرو رودى كه بهاواحسانكرده - نكاشته است ، مباركشاه مجموءه اشعاراورا طلب كرد تابخواند ، نطهير اللمين نصر سهورى سجزى به ياسن آن سرود :






 مباركشاه در مدح ملك سيغ الدينخسرو جبال مويد :
 برق بر آورد تيغ رعد فرو كوفتكوس سروعلم بر فراخت شُشكرمل شد سوار



 باغ چو ديد آنچֶنان كفت نه نيكو بود سر ولكبا بى علم ، كوه كله زرنعـار شير نيارد كزشت بر طرف لا له زار

تـــاكه بيادش دمم حال دل سوموار
 كرد شعوفه بنقد خرلة خــود پاره پــاد نسوبت لهو وطرب موسم بوس و كنار جام طرب دل ميلن كرده زانده كـــنـار
 علول عالى نسب لــــــا مر دشـشمشكعار

وى ز بنفشه بسى بودم نز ديك دوست

 روز مى و عشرتست ولتتششاط و سهاع سايه كل بهكنون ، بابت خورشيدروى طبع جهلن كرده خوش دوى مل دلنواز شها جهان سيفدين سايةواد آفــريسـن.

در آغازين بيت طاى اين كلصيده بـــزم حلستان چه خوب تصويو شـه نو نو بادهكان

 شكايت از دست ساروِى ميكند كه اسِزيباى او را دزديده است • (ro)
 تأثير واحساسات ادبى رفته واورابديناشعار ميستايد



 ميوود خون بادنغل تو زبس خغتحوآب
 شاعرى توصيف شاعرىدا ميكند و مباركثاه باروحيء عالى جنابانه پيوند سخنكويى خود را
استوار ميسازد • (m)

فغرالدين مباركشـاه علاوه بر تـاريــــخ منظوم خو دبه كزارش حبيب السير خواندـ مير كتابى در علم نجوم ((الهدخـل المننوم فى بعر النجوم))به اونسبتداده شده ولرار يادكرد وليدى توعان در كتابخـــانـــا ايا صوفيه ، دستنويس خطى بــــه شمـــارئ (£Var)، بهنام ((رحيق التحقيق مـــن كــلام فخرالدين مباركثشاه )) در علم اخلاق موجود است• (N^)
مباركشاه از شعراى بزدكك دورء غورياناست اشعار ديعرى نيز دارد كهخوشهيى از
 مرد و منهاج السراج ڤر دو در موازاتستوندوشن از شعر و شمور گرار دارند، تاريخ
 مباركان عصر خود در داد دمش و سر چشهه سرايشهاى پپمحتواست ، دريغاكهاينتاريخ از مغعة كيتى نابود شده است وجز چـسند بيت را كه اسغزارى ياد داشت كردهسراغرى

- $7 \times 7$ هتو رازى متوفى
 الما فغر رازى است كه داواى يكصلو خهلوومشت اثو ميباشلد ، اين آثلا او ذر زمينه هاى علم تغسير • كلام ، منطق، فلسفهوتهام علوم مقارن عصر، و وساله ماى متع مر
 باسلطان شهاب الدين غودى .م مند رفتـه است • او از دجال بزدكى فرمنكى حــوزه
 ازو بهنيكى يادشده وبرشهايى از آثار او درنتل والتّباس مؤلفان نتش شـعرف دارد•

 نستوه فرمنى بزرعك بابسا فو منكيـــان عمس هخود مناقشه هأى علمى نهودماست و
 داشته او را در حوزه ماى فو منكى مـــراتوغور وباميان وليروز كوه دز بیث و تأليف
 - خود را بهنام او مصلر نمود
 - آن روز تار در زبان عوبى و درى نيزسوود

 كه فخر وازى در منبر خـابه ، مردمداستخت نكوم و دمبرى ميكرد و منت :




 زه


هردم سيم مشك تتارى به صن
كزبودنشذلتو خوادى بهمنرسد

پايم شكسته نيست به جايى روم كزو ساكن چرا شوم به زمينى وخطه .يى
 باسراب منهاج چدر صاحب طبات ناصوى ازطرف سلطان غياث الدين در بغداد بهدربار خليفة عباسى رفتنل,
فخر رازى كتابى بهنام لـايف غياثيه وا براى سلطان غياث الدين غورى بهفـارسى
 ارتباط فخر رازى به بهاء الدين محهدسام!!ن ملك الشمس الدين محهد پادشاهباميان: او از سلطانان دانشهند غودى است كـه در باميان حكو مت ميكرده ، ماحب طـــــات ناصرى ميعويد • یدرم مو لينا سراجمنهاج داحֶند بار از غزنى وغود طلب كرد وانكشتر
 بهائيه را خود بهنام او نوشته است ايـسنذرساكه در جواب تعزيت نامهيى است كـــــ بهاء المدين سام به مركى فرزند فغر دازى (محهدنعاشته است، فخر رازى از اعتـــناى بهاء الدين سام تشكر ميكند وغـــمودوددلرا بيان ميدارد و از روزتحــار مىشكومد اين (£r) • رساله داراى ده فصل است

هو اخير الين رساله ابياتـسـى از مرتك و مركبارهكى آوردهاست كه شايد از خودش باشد ، زيرا فضغ .دازى شاعر .وحهاست

 فخر رازى طودى كه در سوره هـــود ، تفسير ده جلدى خود خبر ميدهد دو بــــار باسلطلن شهاب الدين غورى به هند سنـر كرده و مبلغ زيادى به سلطان كرضه داده
 است • شهاب الدين غودى ارادت ز يادى به فخو رازى داشته و به معين الدينچشتى (£0) •نيز مخلص بودهاست
 - فغز رازى ماخته است

سلطان شـهاب الدين غودى در سال.(OVI)د ملتان لشكر كشيده ملتانيان لمسهألوسى

بودند ، سلطثن ملتان دا كرفت وباز دوسلل (OV£)، ملتان از دستش رفت و درسالAY دوباره خرامطه منكوس شدند• در ممين ميرو دار ماى جنكّ ، فخر راذى كمروزماى جمعه وءتا ميكزد مهل لشكريان كرد مــيـآمكند و سلطان در پاى وعغ او آمد و شلد داشت و
 خطاب كرد بعد از حند كاه نه این عنلمت و شوكت تو ميهاند و نه تهلق ونغق وزایى،
اين لكمع را سرود :

امو دشهن نسازد باتواى موست تو ميبايد كـــه بادتهمز بسازى

 شهادت ملك بعرو بر شهاب الــــدين كز ابتداى جهانمهوواو نيامذيك سوم زعزه شعهان به سال ششعصدودو فتاده در ره غزنين بهنزل د يهك
 ومؤيد الملك سهزى از امراى بزركّبهدادش رسيد و او دا به هرات فرستـــاد • (§) اشعاريكه بهفخردازىنسبت دادهشدهاست:

آنكس كه بداند و بداند كـه بدانــ ور مسند خود وا به سر صلع رساند



از مور هحوخ المن و سلامت طهـعمدار




 - را بُسْنده مى یندارد

## نغامى عروضى

شامان غورى كهبعضى شاعر بودهاند شم فرمنكى داشتند و فرمنكـــــيان را عـزيــــز
 خوردهاست و كتاب بـزدكى و نــمى خـــود (مجمعالنوا در) را بهنام ايشان مصلر. ساخته نثلامى عروضى سمر لخندى است
عروضى تاليف كرده در hاميت دبيرى وعلم شعر و صلاحيت شاعر و علم نجوم وعلم طباست بهنام على بن مسعود كه متصود حسامالدين ابوالحسن على بنى ونر الدينمسعودبنعزالدين حسيناست موشع ومعدر كرحهاست (£) • پدر او ملك فخرالدين مسعود اولين پادشاه از ملوك غود باميان است وشهس الـدين محهد بن فغر الدين مسعود برادر اوســــت او ازاين سلعلانزاده تنبا كاضى منهاج الـــدين عثمان بن سراج الدين جوزجانى در طبـات
 - نظامى عروضى در صفغه ع مجمع النوادر فغر الدوله والدين خسرو ايران را ملك
 اولين بادشاه از ملوك شنسبى بامياناست ،وى پید حسام الدين على و شهس الديـن وبرادر سلعان علاء الدين غودى و كا كاى سلطان غياث الدين و مغز الدين ((شهابـ الدين )) غورى است و باز در چهارمقالهص£ سطر ده شمس الدوله والدين ياد شده كــــه عبارت از شهس الدين معهد بن كغرالــدينممسود بن عز الدين حسين از ملوك باميان است حر ص ه مجهع النوادر علاء الديـــنووالدنيا ياد شده كه ممان علاء الدين صبين بن عزايلدين حسينجهانسوزرا ميرساند مدفازياد آوردى اين ملوكان و سلطانان غورى آن است كهنظامى عروخى در دوباد غوريانبسيار تعلق و پيوند داشته و متدارىازعمر خود دا بدانها سهرى كرده است (\&A)صاحب چهار nقاله در جاى ديعر خود دا: شا عرى از سه شاءر ديكر حوزة ادبى غود ميداندوبيان مباهات ميكند • در مقالة دوم خود كمس منتلدى از ماميت شعر و صلاحيتشاعراست بدين مونه آوردماست ((واسامى ملوك غـــــور
 بندهمان ثلالمى عروضى و علي مصوفىدواويناين جماعت ناطق است به كمال و جهال و و

آلت 2 عدت و عدل و بذل واصل و لفلودايى وتدبير و تاييد وتأثير اين بادشامان



 واوديه برابر شده مصنغ عويد :
بسا كـــــ خاكه معمودش بـــناكرد مه از رفعـت مـى بامسه مـرا كـرد
 وخشاوند عالم علاء الدين والدنيابوعلـــى العسين بن العسين كم زندوكانيشدار ازباد

عروضى سمركندى در اثر مرانبهاى خودكه حقادر نثر مجمع النوادر ميج عيبىونتودى






 - است و اين رويداد را دو حكايتدمم هنينميآودد
 در اوبه و مصطاف غور شكسته شد وخلاوندسلطان مشان مرق خلدان خلموند زادة ملك عالم عادل شسساللولـــهوالدين معهد بن مسعود كرلمتارشد به دست








روز به خذهت رفتم كفت : امروز وءدهاست• كفتم آرى ثا نماز ييشين هم درآن بايستادم



 خويش نهاد، و هر دوزكار كار ها بر زيادتاست و بر زيادت باد


 اين ڭصه كويادانش يرورى شاهان غور وروباميان دا منعكس ميكند و ازطرفى ميرساند -ه نظامى در احكام نجوم هم دستى داشته وحلقة وصلى است ميان دانشمندان آنعان ودر حكايتء ازمقالت ميكويد:(ر اين بند راعجوزهيىبود چون سن او به پانزده كشيد او () رانجوم نياموختم • ()

عوفى ، نظامى را از جملة شعراى مثنوى سرا ياد ميكند ولى چند پاریّ شیه شعر از او او
 در جهان سه نظالمى ايسم ايشاه وان دو در مرو پيش سلطا هريكى منخـر خــرا سا نــــنـد
 هر دو از كار خــود فرو مــنـند من به درساد بيش تخـت شـر بحقيقت كـه در سخن ا مــروز كرچه همچچون روان سغن تويند من شرابر كه شان چو در يابنـد نظامى اين كطعه را ارتجالا سرود و نزدعميد صفى الدين كه از اديا
 -جوان است و آينده درخشانى دارد



 كان كسكه شعر داند داند كـه درجهان صاحب تران شاءرى استادرودكيست(or)
-امين احهد رازى اين كطعه دا از نظامى ميداند كه دولبابالالباب بذكو نيامله

خدا راحت درين ايـــام ننها
كه خود ايزد درو آرام ننهـــاد خود او وا تزاف اين نام تنهـاد (OY) (O)

سلامت زيو كردون كام ننهــــ د زكردون آرميله چــون بود خلق

- جهان برونق نام خود جهـانست خنك آن دا كه از ميـدان او واح

واز استادان نظامى طو ريكه خودشذكر كرده از معزى نيشایودى و عمر خــــــيام زيشايورى بايد نامبرد در مقالت دوموسومحهاد مقاله او آمله كه دو سال (7•7) بـا عمر خيام ملایات كردماست • در حكايـــت هفتم متالت سوم كتاب خود ياد ميكند كــــه

دربارء نظامى عروضى تحقيقات ارزندهيسى محمل معين دو چهاد مقاله نمودماست حسن كار وفتور ذهنى او دربعفى از كصصتى

- پهار مقاله دجوع شود
: منهاع مراع

1:و عمر منهاج الدين عثمان مشهور بهمنهاجسواجونام پدرشسراجالدين منهاع بن شi وبينش بوده اند و مهه یثوهشكر وسرشناس محشود دو مقام و مناصب و كار كششاىمردم




- (e乏) • نمود

 واز علماى ديكر ملك العلما جلال الدين دا به منصب شيغ الاسالامى خلمك بلغ مقـردكرد
 طلب نمود و همزمان جلوس بباء الدينسام (( لفاى مملكت و انقطاع وى و خلمطابت و احتساب باالعاع و انعام ) (به سراب الدين اعطا شده است • (0)،

خهار ستون شعر وشعور

علامهٔ لززوينى در تعليق لباب الالـــبـباب ميكويد : مولانا سراج الدين به سنارتبغماد نزد خليفه ناصر الدين الله نامزد تشثت يكهرتبه از طرف تاج الدين حوب كه از ملوك سيستان است وكرت دوم از طرف سلطانغياث الدين غورى ، و مولانا در حدودمكران
-
مادر منهاج سراج كه ظاهرأ ازتولك غود بودهاست با ملكة جللى ( ماه ملك) دختسر
سلطان غياث الدين غودى هممثير و مـــم مكتب بودهاست
-خويشان مادرى منهاج سراج همه ازعلماوروشنفكران و سر بوآورده Fان بودهاند • بايد از ملك فياء المدين متحه عبلألهامنام گرفت كه قاضمى تولك بوده و پسر عم جد مادرى مضهاج سراع و ديكو كاضىضياءالديز كه منهاج سراج نام اورا قاضمى مجدالدين قدوه مى نويسل • دو دوزكار فتو حـــــاتسلطان معز الدين شههاب الدين غورى درهند
(OV) • بريكهزادو دوصد ثفو از مردم تولثسوكرده بودهاست.
از همين شُّص كو يا ابن اثيو نامهيبرد بهنام قاضى مجدالدين عبدالمجيد .بن عمـــر معروف به ابن قلدوه كه دو فيروز كـوه در مجلس سلطان غياث الدين مناظرهيى .بين او وفخر رازى دو گرفته است ابن قدوهدمسجلداز المام رازى شكايت و حكايت كرده است وهردم سیثت بو لغن وازى شوريده انــــدسلطان غياث الدين ، فخر وازیرا هعرمانه - به هرات فرستاد تا از همين غايله نــــجات يابد (0^) یلو منهاع سواع ، سراج الدين الـسـنمهناج لاهودى شاعر نيز بوده و ففتار محهد عوفى اينست :



شكر او خوارشدى • C) ، چچند رباعى:












 مثنارها كه در شعاع خرد دور ميخورد نظرهناينست كهما دانشمندان ووبزرگان خودرابايد

 است شهه يی ازآنزاكه خط شناسايى اوراروشنتر كند مختصم تونه بيان ميلاريم : منهاع سراج درغود تولد شلمهاست وزنلهکى نامه اين ثؤرخ وشاعركويا ازكتاب طبقاتش يافته ميشود وW نيز بيشتر وبهتو از هههدست در دامان طبقاتش ميزنيم وهر خهازان





 میشود وصلعرا برگراد ميسازد منهاعسراع درغالب فصول وطبقات طودىكه الحـوال
 - درميكنـ
 طلبكرد و همراه او ملك ركن الدين خيسادوانيز فرستاد ووارديع منهاع سراجمينواست
 مؤ فـ طبقات سوباز ميز:ند وملكنيالتكيناورا به زندان ميفوستد بعل ازحهلوسهروززندانى

بودن به سفارش ملك ركنالدين خيسار آزادميكردد (•7) ظصيدهيى نوشته كهحندبيتآنرا درطبقات آورده است :



سيمرغ نيستم هن واين كه نه كوهقاف طوطى و جنس خوش نبود تابسرهدى
منهاج راه راست تو در ره كشاده بـه برقلعז راه راست نيايد زمسندى(II) بعد از خلاصى از جس به هند ميرود ، بهتهام دربارهاى سلاطين مثل ناصرالديـــن جباجه و سلطانالتتمش وسلطان رضيه، معز الدين بهرام شاه معزذ و محترم زيستهقاضى
 رسانده است، بعدازان از زنـــــهـى اوخبرى نيست

چون منهاج سرا جمرد باتقوايی بودهاستدر مسند داورى مى نشسته استتاريخخودرا از روايات هؤثق وقابل اعتمادشحون كردهوزبان تاريخش شسته است و فسمتهايـى را نيز سماع نموده است وقضايارا در خرد خود تلفيق كرده است آن مطالب را آورده است اين شعرا وبيان روشن عفتههاىماست:

$$
\begin{aligned}
& \text { اصل نقل وسماع مــــوش بــود } \\
& \text { هر *ـه كردم سماع بنوشتم } \\
& \text { زانكه باعز وعقل هوش بـــــود } \\
& \text { درثذارد خطـــا چـــوديدكريم } \\
& \text { نزد صبرش صبر خو نوش بود } \\
& \text { هركهاو ذوقمهترى دريــــانت } \\
& \text { دامـــن عضو هـروريش مــــــدام در ره حلم عيــبـ يســـوش بود }
\end{aligned}
$$

> تاريخهاى ديگر بر ترفتههايى از طبقـاتد دارند
> نشر طبقات ناصرى روان وبى تكلفاستوبعغتنَ عباس اقبال:

هنهاج سراج جوزجانى از شعرا ونويسنده كان بليخ زبان فارسى است (ז7)منهاجسراج در سرايشهاى خود نيز فصاحت خاصىدارديك منظومةٔاو ((ناصرى نامه)) ياد شده كه به نامناصرا كدين وجنكها وزنسـدهينامه اوا اختصاص يافته است، منظومه از انظار دور است واها شعرهاى زيباى ديگرى دارد مثلشعر زندان او كه پيشتر ياد شده وشعــر

اين غزل وأ دوجشنىكهناصرالدين بوگزار كوده خاضى منهاجسواجكهناظرمجلسى سرور

- بوده سروده است

زهى چششنى كزو اطراف خون خلــــدبريـن تشثه
خهى.زمىكـزو اكــناف علن واستيـن كمتـــــه
زتو تيب و نسـهاد و وسم و آ ئيـــنساط او
توتويىعرصة دهلى بهشت ، هشتمين مشتـه
زفو ناصو الدين شاه محمود الـســــن التتهش ملك نزدشدعا خوانده فــلك ييشش ز مين تمته

شهونشاه كــــه د و عالم زفيض فضلردبانى سواییختو ثشاهـى لايست تخت ونگيـن تشته

خو خاقانان كين آور خو سلطانان ديسن يـــروو بهدلدماحى كفو است وبیان حــامى دينمشته

كزيزتزئينهنلوستان بسى خو شتر زهين مشته
مrm از جمله شاهان باد هو بـــندهزدرحاهش



- سروتهاست

دعاى دولت اوگوى زانكه بى كوشش
 درنعتوسولكزيم غزلشيرينى دارد كهشكو وا وديi كو ثمامست :







چهار ستون شعر وشعور

دو قصيده ديكو در طبقات به مدح مهلوحخوڤ سرائيله است كه آوردن آنها دريــــــن

- مقالتزايد مينمايد

واها دراخير كتاب بازهم احساس خـودرا بهشاه ولا ناصرالدين كه لطفش را حــتو سعادت او را به ميان آورده بيان نمودهاست:


شعراي ديگر اين حوزءٔرهنگى

محملدعوفى را خدا خير دهاد ، نظربهكغتارخودش ازبساشعرا بهواسطة عرق غرقوسرق ور اين مجله يادى نشلده است و مر مقدمـةاين هطلب به وضاحت به ذكو آمله اســت باوجود آن كمك از حوزه هاى فرهثىووادبى غوديان به ما خبو مىدهد و مارا بهيك تعداد

 دو گلمرو زبان لاوسى درى .ووه اند و ازغالب ايشان در صفعة ووزكار نامىونشانى باكِ ذمانده است بوخى الشعاوى در بعضى تواريغ خوانده مىشود كه شاعر شان معلوم


- شعر در مدع سلطان ثشهاب الدين غــودىاست

معزاكلــــدين معمل سام وا ديــدى كهدور هيبــــا كويتـو بود بازوى و دJ از سام خـو يمانش

ميسو تمشت حون محمـــود از كيلان هندوستان سياست هاى ماسان وولايتهــاى سا مــ فش

مكشت از عالم و كويند بر راوى.سـودعهده
(IV) كه یانصدلمن فزوناالماس ماند ازكنج ینهانش

اين شعر وا نيز بلايونى ذكو كرده بلوناسم شاعو :



چنانكه آيين ووز تار است غلبهُ غوديها بر غزنويها يك نعداد فر هنگيان وا از غزنه




 طوريكه از دوش تزكره نويسى محملدعوفى معلوم است شاعر را نيك توصيف ميكند و آنقدر معلوهات كافى در زندهكينامهاش نمى دهد كه براى خواننده بسنده باشد، ازآنست كهبهتعريفشاعریرداخته واينكه در دربار راه يافته باشد و يامدحى كرده باشد نيز از آن ياد ميكند كه بازهم روشنى آود است و از آن حوزه هاى فرهنكى نهودار ميكردد قاضمى حميدالدين عمر بن محمود :

يكى از بزرطان این دوره استكهمقامات حميدى او نثى است زيبا وترسل گونه ، باسجع و جناس كه در عين تكلف لطافتى دارد آثار ديكرى نيز دارد مثل (( وسيلة -
 فى جوهو التاجى C) ، عوفى يكلِططهولميلـؤ شعر درى ازو ثبت وضبط كرده است •




 بدايونى اين دوبيت وا ازهاضى حميدبلتى بهذكر آورده: خسرو غازى معز المدين والدنياكههست روز هيبا با همايون را نيشهمسوظل

بدوالمين المووى :

يكى ازشاعرلنى است كه دريسن حــــوزه فوهنگى زندهكى ميكرده است وكوياعوفى حر هرات او وا ديله است به البوبك اكجامجى كه وزيو اسفزار و سبستان بوده ار تبـــــاط : داشته و اينك دو دباعى ازو



 الصلرالاجل بمال الدين احملبن نصير :

يكى از شاعران در بار سلطان غياثالدين غودى كه عوفى او وا لِطبى گويد كه((برفلك فضل وبزركى سالها در دولت ملوك جبال ڤوىحال بود دو دو زبان درى وعربى نكــــــو حثتارى بوده است ()
در قدوم بهاو سروده :

آملدن و عله داده بــود رسيــــــ
كرچهبستر فتاده بـسـود ر سيــد
منتظو ايستــاده بــود ر سيــــد
كّل اكر چه پياده بـود رسيـد
كانچهه يز دان نهـــاده بود رسيد

حم كه شايان باده بود رسيــد
 سوو آزاد بهر سوسن را ست لاله رفت از حه پاى در حل بود
 محمد بن عمر اكخر گدى :

بهكنتار عوفى (( شكولاب بيان او سكوات جهـــل وا تسكين ميــداد )) و در حضرت
غياثالدنيا وا لدين و محمســـ بــــن سام از مخصوصان او بود شعر هاى آبدارى دارد
چون تيغ سييـلدهدم جــــها نعير ای تيغ تـــو بى مجـــال تـاخيو
مثل تــــو نــديده منبلد پـــيــو
نه حـلـقء خوخ همحو ز نجـبير در عالم كهل يك جــــوان بـت ای !ر حر بار قاه جــــا هــت
وگصيلهيى در رديف تيغ و گلم دارد كهستت لطيف است :
كس از ملوك جهان ياد تار تيغ و قلم نبـو

 زبيل ونوكس بیبوك ون وبار تيــغ و كلم به رزم و بز در وصف ز مستان نكو سروده است :

سونش الهاس ميبارد فلك بر آ بــدان آب چون چولاد كوهردار شد در آبلـان مى نيارد بود يكساعت برهنه آ سمان هرزمان از یشم ونقره ميغسازد ناودان وآب ماند تيغ هندى را كه ماكىبرفسان
 شد ز سر $h$ بستهدريولادوتوهروارآب غايت سر مارسيد آنجا كه از آسيباو تاتناسب خيهه ابر اندر وبنلد هـــوا باغ ميماند به هنلوستان زانبوهى زاغ شاخها كافور بار آورد وايننبود عجب نمياء الدين عبدالرافع هووى :

كهدرفنون لغت وعلم طب مهادتى آورده و سلطان شهيد معزالدين بـه واسطة ثضل و هنر به جانب او مرعى ميلاشت دو گصيده از وعوفى در كابالباب نقل كـرده است كهيكى به مدح سلطان شهاب الديسن غورى يعنى معزالدين مام و ديكر به" مدح سلطان خسرو ملك است تا بوآمد ازرخـت شنكرفرنگستبركىنيـل



تو چه رضموانى لبت چون سلسبيل ودن بهشت


ای دل بيار هثده كـــه جانان هـــمى وسد
وىديده جـــاى ساز كه مهمان هـمى د ســد
وىتن اتر چه مار تو از غم به جانرسيد
جان رافرست پيش كـه جـــانان همى د سد
كار نشاط و لهو ز سو تازه كـــــنـــــنون
چحـــون رنجهاى هجر بپا یان هـــهى وســ
ابوبكر بن المساعد الڭفسروى :

بهتوشتة عوفى شاهرى معنوى بودهاست ودر اوايل سلطنت مزى لبول يافته دومدح سلطان شهيد (سلطان شهاب المدين غودى) تويد:

شاه دل را عشق تو برتختجمبرميكشد خاكيايترا فلك از ديده بر سرميكشد سوسن سيمين تو از لاله عنبر ميكشد رايت حسن و جمالت برفلكخورميكشد لعل "توهر ديزتو از vستهشكرميكشد(V)

تا عروس حسنتو از لطف زيور ميكشد آب رويت را چمن از تحفه بردخ ميزند گوهر نوشين تو در لعل لولو مى نهد نوبت لطف كمالت بر زمين كل ميزند مشك عنبر بيزتو بر ماه خوتان ميزند كمال الدين حسين حسنـى الحـــــ جب :

نيز از شعرایدولت سلطانشهيد شهابالدينغودى بوده به اختصاص مشرف شده است عوفى گويد: باضياء الدين عبدالرافع ابـسـنفتع الهروى رابطة ادبى داشت عبلالرافع اين شعر را سروده :
 سوى عروسان بكر لفظ معــا نـــى خاطر او طوق و تــــوشواد فـرستد




شعر تـــر خويش ياد مار فــرستـــــد
مدح خنوكس به من خه كارفرستد (V)
 غايت الخلاق خوب اوست و كـــرنى ابوبكر عمر الترمزى :

يكىازوزداى شاعركه درخدمت شمسالدنياوالد ينملكالجبال بودهاست ودر مدح او شاعران ازركى اانديشه خون حكانده اند و اشعاراوراعوفى از زبان منتخب الدوله والدينكهشخص كريم مشهور بوده ، شنيده است
كم
 ظطهيرالدين تـــاع الكتاب ا لسر خسى :

دو ديوان انشاى سلطان شهاب الديـــنغ غورى سمت منشىكىى را قاشته و منشآت
 واز وى كنيزكى بكر التهاس كردماست •


از بعر طبع خويش كمر هاى شبجراغ





 ظهمير الدين نصر السمورى سجــز ى :
 كرده است به مثتة عوفى به حغرت اعلى اغياثى رسيد از حضرت سيستان به دسالت غور فرستاده ثد


 كدشت سالى وذان كه جوى نشدحاصل مكر حد

 كريد كالفى :

از شاعــــران بــزردك بـــوده كـــددر لنون هنر كافى بودهاست عوفى او راصاحب ديوان انشاى غياث الدين ميداند و مكاتيبىكه در بين او وناصر الدين اله مبادلميشـده بعظلم فريد كافى كه انشاى قوى دا شتـهصورت ميكرفته و دو بمح سلطكاندرفيروزكوا اين شعر دا سروده است :
الى كل و مى دا به رشسار ولب توالتغــاد
هوذمـلميكون بياد آمد مى ملعون بـــيـا د

مستمويم مـر دو دا از مم مغتهـــ مستعـاد
باغ دا بى مل كبا باشل دوين منكامهــــو

بــازا بى مى كهبا باشد دوين موسم كــــراو

حل بمطرب حون همى گويد كه بـــــر دستم منـــــه
 گَل زمى جويد شعــاع و مى زگّلـيردفـــروغ


مطربــانداخــواند پيش و بنده تانرا داد بـــــار
سايه يز دان غياث ديـــن و دنيــــــاكــآفتاب

شرف الدين احمد فراهى:

ازشعراى عهد غو ريان ميباشد ودروصفملك شمسالدين كه در نيهروز حكمرانى داشته و غزها را شكست داده سروده است :

مبارك دن وشاه فيخ نزاد است جهان پپ زآيين وانصافـوداداست خخسته هنوز اول با مداد اسـت
روان مححمد ازين حوب شاداست
زآب و زنار وز خاك وز باد است ثناى فراهى اتو هيجعباد است(VV)

همايون وفر خنده در اهل گيتى
 شه نيسرورى و در دوز ملكـــــ ازين حرب كاندر قهستان نمودى بمان در جهان تا جهان دا طراوت نماند فرا موش بو يــاد خسرو صلرالدين على هيصم نيشايودى :

چون به اشارؤ قاضى وحيدالدين ، سلطان غياث الدين از مذهب كرامى به شا فعـسى


در خواسان خواجه گّونه شافعى .سِيار بــــود
بو در هر خسروى ای خسرو صاحب نشا ن
ليك انــــلر هفــت كشور یهـــاد شاه شافعـــى
بســهــتوك معلوم كن تــــا هيحكس دا رد نشا ن
الين كطعة اعتراض آميز كويا زمينةزيست وا براى صلرالدين على نا هموار سا خت مججود شد به نيشایود بوود و باز سوايش ديگر به سلطان غياث الدين غورى ارسال كرد و ازنيشاپود بهحضرت فيروز كوه آهد غياث خلق تو ای یس كجابرند نفـــير ز زصولت فلك هيرو دو لــت ا حــــــا ث

زخسروان جهان در جهانتويیكهتراست ز زجد و عم و يدر سلطنت ز حـقميراث زعالمان جهان نيز هم منم كه مواست دعان دات ارث ز الجلاد خغته در اجــلـاث

 (VA)د دعاى دولت تو فرض برقوى و ضعيف خواجه صفى الدين محمود :

خوارزمشاه وقتيكهسلطانشاهرابهخراساذآورد، سلطان شاه را فرستاد كه مـزاع سلطــان غياث الدين را دريابد سلطان غياث الـدين به احترام نهايندة خوارزمشاه جشنى به
 سلطانشاه مست شد اين دباعى را ازمغنيان درخواست نمود كه بخوانند

زان شير كه باشير دهانه است مقيم شيران جهان ازو هـــراسند عظيـــمـ
 خواجه صفى الدين محمود كه از وزرایعاليمقام دورء غوريان است دو دو مجلسانر
 آنروز كه مارايت كين افرا زيـم وز دشمن مملكت جهان هر دازيم
 - ازسرايش وزير، سلطان غياثالدينخيلى خوشنود شد و خواجه را انعام داد(VQ)
'بو بكو احمد الجامجى :
 جمله ابوبكر احمد جامى دو رباعى بــاذوقوحالى دارد :
الى دوست مرا درد تو از در مان به ايك


$$
\begin{aligned}
& \text { ع على بن احمد الجامجى }
\end{aligned}
$$

ازشاعران وسربرآوردهان است كـــه بهملك شمسالدين دباعى سوودoاست :

خون ملك تو شد يكى بصد بخش مرا اميد تو >ق نكرد رو بخشى مـــــــــرا
 منصود بن على الاسفزارى :

ازافاضسل خراساناستووقصييدهتمازى خودرا به عوفى فرستاده است وعلاء الملك جـــــــامجى
 اين دورباعى او قابل خوانش است
وز عنبر تر سلسله درهمبستست

خون دل عا'ثُقست كز غمبستست
اندرموى سيمسن تو آننقطهمشكا
در معدلت ممدوح خود سرودهاست :
بش.عذت هزار مل جهان را بیخار


تا ثعدلتت كار جهان داد فــراو از راستى مسطر عدلت ا مــــروز نازكى مراغهيى :


 كه فلك برد خور اندو ميـزان
 جان شيرين بــد هد شكر سان (AY) سبب محنت عالم تـرد

شكر دين و مـــل دو كـت دا

 از آنها در گلم آورده شده ) ()






 رهكذارى بايد كفت كه : عوفىشعرایزيادى ارا مالاقات كرده است كه همعصر غـو ريان

بودماند و شايد در شهر خود زندهىىداشتندوفيروز كوه را نديده اند و ماهمه شعراى معاصو غوريان دا در صف اين شاعــــران نياوردوايم • واز آنهايى نامبرديم كــه ربط

وپيوندى باسرايشعاى درى خود به شاهأز غورى داشته اند
دو فرجام آنكه : سر چشهه هايى كه مادرين مقالت يادكردهايم نخست كباب الالباب
 دأشته ايم كه از ميان رفتهاست، اين اثــــر زقش سرايشى شعرا را در خود دارد كـــــهـه
-جرهه هاىوهنگىازان ميلرخشهد
ثو ديكر : اينكه چهاو هود فرهنگى چحهاو ستون شعر و شعور ) بيانكرند كه ايـــن فرهنگيان ازان مردمى بودند كه سغت در روز مار غوريان مكانت ادبى و علمىداشتند ودر اصطلاح حر حويم غوريان راه يالتهبودندومذاق و روحيه شان را ميدانستند و بــــه

كزارشهاى خحود باورمند بودنـوآثاركرانبها يى به ماكخذاشتهاند
مه ديعر : انكه غوديان فرهنگگتر!!ودن وسلطان غياث الدين چهلسال واندىسلطنت كرد وانبوهى ازشاعران و צـــلم بدستان را حمايت هيكرد واهال فرهنك در خطه ذ هنى
 چچارم : شعرا و سرودكران كثيرىبودندكه چون ستاره هاى ووشنى دو مدار آنتاب حوزه هاى فرهنگى غوريان تابيلماند كهنقش بجا مدلاشته اند وكوته مغتههاىعوفىميرساند
 بزركى تلف شده است و روشنى در بـارة فرهنكت غوريان سر شته دراز دارد كه همه فرهنگيان آن دوره و آثارى كه به وجودآمله است پزو هشى ههه جانبه و گَسترده شود، اين نبشته در سر حد خود به اختصار آمدهومقالتى است رهكشا دو سيماى فو منكى و -تاريخى غوديان

مصادو و مآهز
( لباب الالباب معمد عوفى به كوشش محمدلزوينى و حواشى سيد نغيسى • چاب

- تعران ص
- ط (Y -rry ص • •


0) خواند مير ، حبيب السير ، ج r r

- 7- طبقات الامم اندلس • ص 197
(V
 9)، جغرافياى حافظ ابرو ، دبعخراسان، بكوشش مايل هروى ، بيان غود ،
- 


 - r.7 ص • ا

 - (1£ - ال ال اسفزارى ، ص


- \&•r تاريخ اسفزارى ، (IV
- l^^^^، طبقات ناصرى ، طبقة
- IV (19
- MY (
- آفغانستان در دايرة المعارفتاجيك، حاپ كستتنر ، بحث غور (Y) (YY آداب الحرب والشجاعه . تأ كيـف محمد بن منصور بن سيد ملقببه مباركثاه
 - ه





$$
\begin{aligned}
& \text { • roviص،\ج (YQ } \\
& \text { • هـ } \\
& \text { • Var اتكمله تعليقات از نفيسى بـر كتابلبابالالباب • صو } \\
& \text { • lVV ايضا ، ص } \\
& \text { • Ma ، (r£ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - lla-IIV (1) } \\
& \text {. } 100 \text { حبيب السير • ج Y } \\
& \text { • (YA }
\end{aligned}
$$

 -^•ا لباب الالباب آمله است

- (६)

 -تهران


- •



- 

 - V ص •


. 100
07)، تعليقات لباب الالباب ، صז7 • طبقه (ov - طبقات ناصرى





 شاد روان استاد حبيبى در تعليقات خوددر طبقات فصل هشبوعى را به منهاجسراج اختصاص داده براى معلومات بيشترو تفصيلى بدان جا مرا جعه كنيد



- M9 (77
- or منتخب التواريخ بدایونى ‘جا،هاپ (TV

- 179 (79
- (V• - r•V لباب • ص (V)

. ايضآ ، ص (Vr
- ايضا ، (VE
- ا.. ، ايضاً (Vo
- IY•-II9 ، ايضا (V7
-IV•-I79 (VV
-YAY (VA

- 
- (A1•0 لبابالالباب ، ص
- Irq ar

ץ^)، منتخب التواريخ • بدايونى • جا،صعه

زكته

هون وانميكنى تره خـــود مزه مباش
ابرو "مشادهباشحودستت "مشادهنيست
(صانب)

## ا.س كو ليكوا

## كلx سيكهاى دانن تترقى

> دربارءٔ ابداع هنرى به مثابه تبارز نـيرو هاى ذاتى انسان

اين انديشهكه شخصيت انسانبايد بـه مورت همآهنك رشد يابد، استعداد مــــاى ابداعيشرا آزادانه نشان بدهد، آرمانبسيارى از مفكران كزشته بوده است • اين مسالـه درقرن نزدهم توجه ويزهيى دابهخود جلسب نمود• معهذا، درآغاز امر وسايل مدنغار به خاطررشد وپرورش هماهنك شخغصيتتخيلى بود ، ونياتنيك صاحبنظران , حتمـآ نـانام
 طبقاتى جامعة بورثوايى، كهدرآن چیيــزیى
 وسايل والععرايانه تعقق آر مانرشلمهه جانبئ شخصيت توسط دانش علمى مترگى انسان اعطا كرديد•به نظر دانش علمىترقىوسايل رشد همآهنك انسان و بروزآزادادانه

 است• فعاليت زندهى خويش است•انساذبرفعاليت زندكى خويش اراده وشعورش ران را تحميل ميكند• لفاليت زندهییث شعـــودىاست • چپنان جبرىنيست كه مستقيها باآن بياميزد• فعاليت زندتى شعودى انسان رابهصورت بديهى از لماليت زندكى حيوانـــى (1) ( ) (

فعاليت توليدى انكشاف عقل واحساسات.وتشكلل عرادؤ هدفمند انسانرا، كهلازمة كار شعورى است، سبب شد• انسان در نتيجهُ عمليه طولانى تكميل عمليههاىكار قله هـاى تسغير ناشده را فتح كرده چنانكه نويسندؤ ((دياليكتيك طبعيت)) اشاره كرده اســـت، ((كار ، عادت گرفنْبهعملياتجديدوجديدتر، بهارث گزاشتنعغضلات، مفاصل، ودرزمانطولانيتر استخوانها، كهانكشاف ويزهيى يافتـه بودند وكاربرد جديد اين ضرافت ميراثــــى عمليات پيچيده وپيحيدهتر دست انسانرابه چنان سطع عالى تكامل وسانيدكهاز بـراى ايجاد نقاشيهاى يكرافايل ، مجسمههایيك سوروالدسين و موسيقى يكپاگــــانينى لازم -است)(وى، بها ينصورت آثاربزرَكَهنرىراعاليترين دست آور خلاقيت انسانميدانند تسلط برطبيعت به وسيلة تبارز استعدادونيروماى ذاتى انسان مردمدا در تماسدايمى بايكديكر قرار داد، استعدادهاى ذهنىشــاناهميت اجتماعى كسب كرد• فرديك شغضص اجتماعى شد• فعاليت ابداعى انسان باعـثثغناى نفسانيت عينى وى گرديد• هنردر اين زمينه نقش عمدهيىرا ايفــــاكرد• ((تنهامو سيقى احساس موسيقى در انسان برميانكيزاند(•••) زيباترين موسيقى دزگوش غير مو سيقايى مفهومى نــدارد ، چيـزیى بــراى آن
(F) () ( )

فعاليت اابداعى فردخصلت اجتماعى دارد: چون به حيث يكشى تشكل يابد برديعــــر افراد جامعه تأثير وارد ميكند• درك اينشى احتياج به آنرا پديد ميآورد• ((اثرهنرى-به سان هرگونهتوليد ديكر- به ايجاد عامهيـى ميردازد كه "هنردا ميفهمند و مستعدالتذاذ از زيبايىاند• توليد به اين صورت نهتنها برایى ذهنيتتوليد عينيت ميكند، بلكهبراى عينيت بهتوليد ذهنيت نيز مييردازد)، حر اين نتيجه گيرى، كهاساس حرك خرى خصلت فعاليت ابداعى است، نويسندؤ كاينتال هنررا به حيث مثالى ازفعاليت ابلاعى مشخص بركزيد• تقاضا عرضه را تشويق واببلاعرا تحريك ميكند. انسان امكانات خويشدابه منظوربروز نيروهاى ذاتيش توسط انسانى ساختنطبيعت مسترش ميدهد: ((تنها توسط غناى عينـــى بییايان هستى ذاتى انسان غناى حساسيت ذهنى انسانى (گوش موسيايى، چشم برای زيبايى شكل_خلاصه ((حواس)) مستعد برایى حظ بردن انسان ، حواسى كه خودرا بهحيث نيروهاى ذاتى السان تثبيت نمايند) پرورش مييابد يابه وجود ميآيد زيرا نه تنها حواس ینجعانه • بلكه به اصطلاح حواس عقلانى، حواس عملى (اراده، عشق، وغيره) خلاضه

حسن انسانى ، ماهيت انسانى ، حواس، از بركت عينيتآن، از بركت طبيعت انسانىشده



 نتايج مهم بلدون كدام هانع درهيج جـــايسى به دست نميآيد . بنابراين توليد و هؤلدهردو (£) (\%)

تحت تأثير خصلت طبقاتى جامعdبورذوابی، كار خصلت ابداعىدا از دست داد• طلسمكرايیى كالا. سرشته درسرمايه دارى طرز ديد غير خود خواهانه انسانرابهاشاشياى

 وىنفع شغخمى اين خادمه جهان بينـــى بورذوايیراواطعانه محكوم ميكر'د• :به نظـر












 متكي بر ((بهرهكشى)) بورذوايیي ازيرولتاريا، مناسبات ((شخصي))، خصلت طبقاتيدارد.

 دودن خصلت البداعى كار، به تنزيل مــــامشخصيت فرد كاركر منجر ميشود، ((يكطرفه (V) () وللجش ميسازد وتثبيتش ميكند•)
 تاثير ميكند: بلكه بيكانهىى حسا سيتهـاىزيبايى شناختى انسان نيزعونى وجود ميكند• رهبر كاركران جهان نوشت: ((حسىكه دوزنجير احتياج مبرم عملى كرفتارباشلداراى

(A) (A) (A) ()

تقسيم كار در شرايط نظام سرمايه دارىبين نيروى مؤد،مولف اجتماعىواكامىتضادى را بهوجود ميآودد زيرا ((تقسيمكار مستلزمامكانات، بلمه والفعى است كه فعاليت زهنـى وعملى الثداذ وكار، توليد واستهلاك بهاورادجداكانه معول ميكردند•)) (\$9ينتوضيعغيرعادلانه معصولات كار به مطع نابرابر رشدذمنى فرد منجر ميعردد• بنيانزلارانانديشه مترقى نوشتند: ((اينكه فردى خوندالـــيـلاستعداد خودرا رشد دهد كاملا به تقاضاى
 (1•) هيزىكه كعاليت مرد را تثبيت ميكندنبوده، بلكه شرايط اجتهاعى ميباثد كهرهد شخُصيت اورا كند ميسازند

 ايديولوذيك طبته حاكم، حمايت ودلاع ازمنافعآن، تبليغ وترويج الكارى مه اينطبته

 حاكم است• طبتهيى كموسايل توليد مـــىدرادر دستحارد، ددنتيجهآن وسايل توليــــد


 ازاينرو مناسباتى كهيك طبته راحاممميسازد، بهمهانكونهانكار آنرا مسلط ميكراند•))، (11)

 نيرومند كه كاملا دردست بورثووايى است ،وسيعاًبراى تزديق مفكورههاى مسلط در مغز
 آثـار هنرى كه فراخور حال طبقذهاكم استوافكار بورزوايی راپپش ميكند• درعين زمان ، ايديولوگهاى بورزوايـــى همواره كوشيدهاندتاهنر خودرا بـه مثابــة ثمرء آفرينش آزادانه ، كهبه صورتقانونى مستغّل ازمنافعطبقةحاكم ايجاد شدهاسـست ، نمايش دهند • ماهيت توهمى اين كونـــــهـه آفرينش آزاد در كشور هاى سر مايه دارى -توسط لينن الشا كرديد
((هيحچُونهآزادى واقعى ثروتمند در جامعه متكى بر نيروى پول وجود نميتوان داشت•.. جناب نويسنده، آيا در ارتباط با نـــا شر بورثوايی تان در ارتباط عامه بورثواى تان، كه تقاضا دارند شهابرايش هــنـر مستهججن (پورنوگرافى ) در چوكاتها ونقا شيبهاوفحشاء به حيث هكهل هنر عصيانگر هقدس تهبيكنيد، آزاد هستيد ؟ اين آزادى هطلق يكتعـبير بورذوايى ياانارشيستى است(زيرا به حيث يك جها جانبينى انارشيزم فلسفه بورذوايسـى است كه وارونه شده ,اششد) كسىى نميتوانددر جامعه زندهگى كند واز جامعه آزاد باشد. اين آزادى نويسنده ، هنر مند ياستـــارة بورذوا در نقاب ( يا درنقاب رياكارى) تكيه بركيسه پول ، بر انحطاط ، بر فحشا قراردارد ()(Y)

كار اجبارى ، ناشى از مجیوريت، تحت فشار رفع احتياجات مادى چنگى پبه دلانسان
 برای تبارز نيروهاى نهفته اشبهيك
در حاليكه كه بر خساراتسنگينوارد شده برخلقهاى كاركر ، بر انسان ، تـــــــــوسط

 سهرم سرمايه دارى را در جهت رشدارتقايى نيروهاى مؤلد جامعه ستــودهاند • (( دورئ
 هاى مولدء انسان وتغيير كيفى توليدمادىرا به تسط علمى نمايندهكييهاى طبيعى 'ايجــــاء
 (IN) () ايجاد مينمايد كه انقلابات جيولوجيك سطع كرئ زمين دا ايجاد نموده است

آنها همحچنان به عملية بين ألمللى شدنكه در سرمايه دارى بوقوع پیيوست اشاره







 كه مردمان مستعد براى يك تغيير كيفـــى انقنّابى را متحد ميسازد ، ميديدند. اينمردم -جديد كار كوان اند










 طبقاتى موجود ، از يك جنبش تاريخى كـهـ پيش نظر ها ها جريان دارد ، نشأت ميكند ،
بيان ميدارند •()، (iv)


 راستين نزاع بين هستى و جوهر ، بيــنـعينيت واثبات خودى ، بين اختيار و جـبر؛

بينفرد ونوع )) ميدانست • (1^) ر هـبر كارگران جهان در تعريف نظام بدونطبقات نوشت:
(( نظام بنون طبقات به مثابه انتقـــــال مثبت ملكيت خصوصى به حيث خودفراموشى انسانى ، وبنابر آن به حيث شايسته ساختن جوهر انسانى توسط انسان و براى انسان،




دانش مترقى طرق عملى اعماريك جا معة نوين و كامل دا نشان ميدهد، كه در در آن

 توليد در اختيار دولت تمركز يابد••• تــــا مجهوع زيرو هاى مؤلده به سر عت مهكـــنـ
 دارى دارد • (( در جامعه بورزوايى كارزنده جزوسيلهيى براى از دياد كار ذخيرهيىچيز ديترى نيست. در جامعة بدون طبقات كار ذخيره شده جز وسيلهيى براى توسعه، غنا،


جاهءة نوين (( يك اتحاديهيى است كهدر آنرشد آزادانه هر كس شرط رشهد همـــهـ

 از پیروزى انقلاب اكتوبر ، رهبر اينانقلاب گفت كه يكى از نخستين كار هاى ح•S •





 طبقات است كه در آن جامعه اساس متيـن مورد نيازرا براى انتقال به كار آزاد اعمار ميكند ، در اين مرحلهُجهان بينى نوين اعمار كننده جا معة بدون طبقات تشوكل مييـابد •


نوشتند : (( جامعءٔ بـون طبقات ، در نزدمابه چنان وضعى نيست كه بايد ايجاد تردد،

 كلاسيكهاى دانش مترقى بر فبد د ر کك نادرست و عاميانة جامعة بيطبقات بـه حيث
 انسان رشد يابد ، قلمرو جبر طبيعى وسعتمييابد ، زيرا احتياجاتش زياد ميكردد• اليار همزمان نيرو هاى هؤلد كهبهرفعايناحتياجات مييردازد نيز فزونى ميكيرد • آزادى دراين ساحه تنها متشركل از انسانهاى همهگانى ، مؤلدين متحد ميتواند بود كه مبادلهباطبيعت را مaقولازه ساز مان ميدهد ، به عوض آنكه مانند نيرو هاى كور طبيعيت تابع آن باشند آنرا تحت كنترول مشترك خويش درميآورد، وبه اين هدف باكمترين صرف انرجى، تحت مناسبترين شرايط و سزاوار طبيعت انسانميرسند• اما ، على رغم اين به حيث قلمرو جبر باقى ميماند () (Y0)
 فزيكى روزانه لازم است ، و قلمرو جبر را تشكيل ميدهد، به ساحه ندارد • وى به ضد كاهش منحصرانه كـار به وسيلء توليد كالا هاى استهلاكى بهنظور رفع نياز منديهاى مادى هشدار دادهاست • نويسنده كاپيتال، باآينده نكرى حيرتآورى، وشد انسانرا در نتيجة برده شدنشدرمقابل فزونى احتياجات مادى - كهيكعمليه تيييك حولتهاى استعمارى معاصر است - پيشبينى كرده است :(( بنابر اين ، از دياد دركهيت اشيا همراه باتوسعة ساحة نيروهاىبيگانهيى كه انسان تابع آن است ، و هـر محصول جديد نمايانگر يك نيروى بالقوه نــــــوين فريبكارى و غارتكرى است • انسان بهحيث انسان فقيرتر ، احتياجش بسـه (( پــول )) بيشتر ميكردد ، اكر بخواهد كه بر نيروى دشمن پيروزكَردد ، نيروى ((پولش)) بـسـه تناسب معكوس بازدياد حجم توليد كاهش
 باذرك آرمانهاى جامعهبدون طبقات،رهبرى حزب در كشور هاى عادلانه مشتاقآن است
 منافع معنوى شان غالب نكردد ، تا مـــواد استهلاكى به يك نيروى اساسى بيكانهتنزيل, نيابد ، ویول پرستى خورده بورذوازیافقهاى وسيع لفاليت ابداعى راستين را نیوشانــد .يافرصتهاى زحمتكشان وا براى بلند بردنسط فرهنكى شان محدود نسازد. ر فيـــق

 (TV) همراه باشد •)







 وفرهنگى هر دو • در كشورهاى سر مـايه دارى استخراج شدهاست. كاسفىاستبيحرمتى. دربارة هنر تو•یط هنرمندان :ورذوايیى درنظر گرفته شود : مواد معمولى بهنام آثار هنرى،



 نوبودن است • دقيقاً بايد كفت كها اينقسمهنر وا نميتوان توليد ذهنى ناميد دانشمندان مترقى درجهت تشكل شخصصيت نقش عظيمى را به دوش هنر ميكذارند• چنين
 از نيرويش ، از حـــقوقش و از آزاديش آكاهش ترداند، دليريش را وا و مهرش را را به ميهنش بر انگيزاند • روشن است كه اينز رسالتها را تنها هنر مترقى به سر ميتواند رسانيد، هنرى كه آرمانهاى پيشرو بدارد وسطح تفاهم در آن عالى باشد• در دانش






ماركس با مشاهده فعاليت انسان بـه حيث فعاليت عام خاطر نشان ساخت كه:(( انسان
 معيار ذاتى يك شى را به خود شو انطباقدهد • بنابر این ، انسان اشيارا هطابق به قوازين زيبا يیى نيز شكل ميدهد () (اساين، همان فعاليت غير اجبارى هطا بق به قوانين
 وىابداع را به حيث (( رشد مطلق استعلداد هاى ابداعى ، يگانهشرط اولى كه رشدتاريـخى

 بهنظر دانشمندان مترقى مصئونيت كامل مادى انسان ، فواغتش از اين تشويت كــــه احتياجات ماديش وا حه سان بر آورده سازد شوط اساسىى كار آزاد ابداعـــى است
 ندششته باشل توليد ميكند،وصرف ز مانـى به توليد واقعى مييردازد كه ازقيد احتياج (HM) (C) مادى آزادباشد. بنا بر. اين، از نظر تيورىمترقى، ((تيورى بيكارى )) معاصر بورزوايى يعنى ايِجادنوعى از دوره بييكارىدر آينده كه هز تونهفعاليتى بلون استثناء ، توسط ماشينهيا انجام خواهد شد وانسان از انجام تمام كارها، بشمول كار ايـجادى ، آزاد خواهدشل ، كاملابىاساس است • این نظريهُ ارتجاعى خيالى، باتجريد كردن انسان ازضرورت وامكان كاراورا - شذصميت جوهو انسانيش تجريلميكند انسان بارفع نياز مندى وز دودن تشويشاز ناحية تهيئ نان روز مره به مـــرزآزادى عام مينهل ((مرز آزادى ، دوواقع ، تنهــــازمانى آغاز ميشود كه كاز اجبارى وتشويش هاىدينوى خاتمه يابد، به اين صورتآزادى درنفس ماهيت اشيا، خارج از ساحئ توكيد


است آغاز مييابد : (ی)
رشد نيروهاى انسان زهبه خاطر غنــــاى نغسي مادى، نهبهخاطر تحصيل پوک، بلكــه بهحيث يكهدف " به حيث راهى بسه سوى نعهت هـنوى - چنين اسست ، از نظر دانشى



ساختن نيروهاى طبيعت، بارشد دادنهمآهنگك استعداد هاى خويش ، واقعاً آزاد ميكردد ر آزادى رشد هريك آزادى رشدهمه را تضمين هيكنذ • كار آزاء ابداعى وسميلهيىاستبراى د دست يافتن بر ثروت معنوى ياد داشتها :

r-r ماركس وانَّلز ، كليات، جr •
-r•T-r••



- 7. 
- ايضاً، ص
- بر A
a (1)

- Erry o ، (i)



- 10



- ايض

- 







 - (YQ


- YVV ص ايضاً (T)



-ץ) ماركس ، مقـمة نقد اقتصاد سياسى،
- rav ص
(كزارنده : :يوهاند محمدرحييالهام)


## ji

## EJ-5

ميفزاى از جغايش درد بـــر درد
(ناصر خسرو)

## اكا ديمسين 'ابراهيم مؤمناوف

## "

نتر به تأييد سراج الحق در تقريظىكهر ((كليات)) بيدل نوشته، اشعار عرفانى ميرزا


 درحاليكه ، اودرطرح و پی اوكندن مسايـل نو وتحليل آنها از توانايى زيادى برخوردار اوبنابر ثرها وخصوميات ويثؤ افكار خود، از نهايندهكان ديعر وحدت وجود مسلمانان خاور زمين تفاوت دارد•

وحدت وجود يكى از جريانات مrهوكستردة فلسفة آسياى ميانه ، خراسان ، هنندوستان




 عنكبوت ازخود تار بيرون ميدهد، خداونـيندنيز همه موجودات رابها وיجود میآورد• بـسهـ

عقيدء این ترو آنتونه كهممه چيزها دروجودخداوند افاده مىيابند، خداوند نيز درهمـه
 فروغ ونود او ميشمارند
تعليمات ايدياليستى ((وحدتوجود)) قابلدورك است • اين تعليمات بهمثابئ پايه هاى


 دراين اثر شعرى نبايت ايديالستى خـــود باتكيه بر نظريات فلسفى افلاتونىوافلاتو-

 ساختهحى وكزدا ميباشد• ابن عربى درمورد روح، اوليا، خواب ديدن وغيره مقدارىافسانه

 وجود بهسود دين اسلام و فلسغة كلامخخدت نموده ومينمايد امام غزالى كه مخالفجدى ماديتودانشهاى طبيعى، حامى عقايد دينى ونويسنـده آثــــار زياد در اين زمينه بود، نيز درساحة افكـار فلسفى همين داهرا تعقيب نهود ودراينموخمع

فعاليت وجانباذى كرد• (1)
ايدههاى وحدت وجود بانظريات صوفيانايدياليست هماهنعى دارد: بنابر گقفتة آنها،


-بهدست مى •



 خراسان وآسياى ميانه بهطور وسيع مستتش يافت• بيدل نيز مدتى با! اين تروه بود، وكى

 نظريات او به شمار مى آيد• وحدت موجودىها به ابدى بودن طبيعـتوبه خلق نشدن آن از سوى خالقى موافــق




 خاود زمين براى دانشهاى طبيعى یايه هاى فلسفى رابه وجود آورد، ودر رشدوا ورانكشاف
 شته وبافلسفء ماترياليستى قديمهندييوستهتى محكم واستوار يافته بود• وانـ

 كهاو بانقاط نظرخود نهموضع ((وحدتوجود)) بل در موضع ((وحدتسموجود)) قرار ميكرفته است• روحانيون الز ماهيت جهان بينى بيدل بيمناك بود بودند

 سغخن زده و آنرا براى روحانيون به تابليت تلخحى تشبيه نموده بود كه روى دآن شيـرين بيـدل درآغازوانجام اين اثر شعرىخودعبارات دينى، قواعد وتشبيبهات صوفيعرىكنايها
 روحانيون وديعر نيروهاى ارتجاعى بسـسهآموزش اشكال ظاهرى آثار بيدل اكتغانموده،

 -آوردند

براى تحليل وبروسى جهان بينى بيــدل لازم است تا مطابق گُفتئ ((ف•انعلس)) در
 بودكه: ((ايدئولوگهاى ايدياليست نيز تلاشميكنند كه تاتضاد هاى ماده - دوحراشكلیایا

## 

یانته ئيسم آغاز ماترياليسم. واته ئيسمشده، واز سده شانزدمم ميلادى بهبعددررشدــ





 لت مذاشته، تنبل وعاطل مىىسازدי در يكىاز رباعيات او چنين گڭنه ميشود :

هيهات كتاب دين ورق بـركردانـد غ غيرت بــه مزاج اهل اسلام نمانـد
 بيدل دو آثار خود، بهويزمدر ((حجهــارعصر)، و ((عرفان)) نظريات فلسفى خود دا هو نقطه نظر وحدتـموجود (وحدت عالــم) خيلى احتياط كارانه بيان نموده است•







";نديشههاى خودرا در ادبيات زيرين،اينكونه يرمضمون به تصويو مى كشد :
اى سزا واد يقيـن ، دارم حـــديثىدد ميـــان

بى تماندرياب و فارغ شو زو هم قيل و قال
نيست تغم !ذ ميوه بيرون ، ميـــوه بيرون از ددخت

تمرحـهاز تخم است اينجـــا هر نهالى راكمال
هست عالم آن درخت و ميوه انسان، تخم حـق

چند شاخو برگك بينى ، ميوه را ، چشمى بهحال(0)

بايد كفت كه ، به عقيدء بيدلجهبانبرقرار وغير قابل تقسيم بوده وهمه جيز هارا در

 باشد• از اين لحاظ فكر زيوين او از جملة افكار نادر است :



 یانست بيدل اين فكر را حخنيناثبات ميكند:

( بيرون دكان، شيشه كـر نيست (
 خداراباشيشهكر وكايناترا بهكارخانة شيشهسازى تشبيه ميكند• شيشهكر بيرون ازكار
 2ركار خازه خودش (دنيا) وجود داشتهوبيرونازآن بودنش ممكن نيست



 دانشمندى چنين ميكويد:


 جهان درتغييرهميشههىىوابدى است•فيلسوفدرمورد پديدهها ورويداد هاى زمينىوآسمانى، سـخن زده. هى گويد:


 لازم بهياد كرده است كه، بيدل پانتهئيست بوده وسبينوزا يك ماترياليست اتهئيسـست

حراينجا به جاست كـه تفتـــٔ فريد ديشى انعلس را در مورد نظريئ پيدايش خودبهخودى حوادث طبيعت ياذ آورى كنيم، كـه بدينكُونه است: ((بايست بهغخدمات و نقش بزدك فلسفة آنروزحار اقوار نمود كهباوجودانكشاف اندك علوم طبيعى، افـعار فلسفى بهراه رشد وانكشاف خود ادامه داد•فلسفه، از سيينوزا تا همه مـــاتر ياليستهاى بزرتك فرانسوى، حرجهت معرفت خودبه خودىدنيااز زير دل كاروحركت نمود• و وظيفهُ روشن

 تادرجئ فيلسوفان اروپايیى تبارز وارتقاكند• او براى شناخت حوادث وپد وپيدههاى طبيعت - مسأله شناخت خودطبيعت را پيش كشيد

اين مسأله يكى از نقاط مهم وقابلوجـهـه فلسفه بيدل بهشمار مىآيد• ولى، بادريــغ كهاين جسارث علمى بيدل ، تأثير بايستهولازم رابرافكار فلسفى شرق نشانداده نتوا-
 ليننستى به ما امكان داد كه،تاگره اين فكروانديشه بيدلرا باز نموده وبهدقت وتـوجه -خوانندهگان ومشتاقانآن برسانيم

 - قرار ميگّيرد

او در مورد محلوديت وزمان، بیىانتهايى وجاودانهتى مينويسد آشكاراستكه ((اشعر-
 متكلمين ، اشعريان وصوفيان به مبارزهبرخا سته اينگونه مينويسد:




$$
\begin{aligned}
& \text { تـ نعـــردى عــدم جهــــان نشـوى } \\
& \text { بـــه تـــأمل اتــــــر كنى } 1 \text { ثـــــــات } \\
& \text { پسـس عـــدم چپســت خـاك گكـرديدن }
\end{aligned}
$$

از عــــلم داد آبـــــروى وجــــــود
عالم مبدأ و معـــاد ايــنــــجــا
هســم از او جســت وهم درو آســود
رفــت وهم در دلش نهــان گَـر ديد
از هميـــن مــركـز فنـــــا تــــل كــرد
نيســت جـــز عجـــز وقـــــرت افهام
صـــورت ومعنــــى بقــــــ .بســـاليــد
(ir) ميكنــــد عجــــز مافنايشــــ نام
 أهسـل هــــر فــــرق واتحاداينـجاست ذي حيــــانــــــى كــه، كاســـت ياافزود
 آن فنـــايى كــزو.بتـنا تــــل كـــرد اليسن فنــــا وبقـــاى وهــــم انجام ; آنچֶـــه آ نســوى سعـــى فطرت ماست وز : دواهدار و




 آث,
(()
 .



 تبديل وتغيير يك ارگانيزم به ارگَانيزمتازه ديگر هيداند•


تونى پديدههارا به گونة دورانى دريافتـهاست• به اساس انديشهة اواين تغييــــــر نه آغازى دارد ونه انجامى• وهر هادثهسببوعلت پييدايش حادثه ديگر ميشود•درتحليل انجامين، از نظر بيدل زندهكى به شكلدورانى به گردش ابدى وجاودان خود ورد ادامه ميدهد• اودر اثر خود ((حهار عنصر)) چنينمينويسد: ((اكَر به دستعاه جهادات تأملنمايىكو هسارها گردن افراخته استوهمچنان به خاك
 وچون به اقتدار نباتات نظر كنى حرهر كـف خاك توفان هزار رنكَ وبوست، بال افشانى كيفيت بىنيازى وبه همان نسق خزان پيماى شكست رنگَ ومراتب نيازيردازى• نهكردش



 بهحالت ديگرميلاند• او به جهان ديعر وتناسخ دوح باور ندارد• بيدل درمبادزه عليـه صوفيان عارف ومرتجع، نظر ترك دنياكردن آنهارا رد نمود• همچِنان اوبه مخالفتعليمات
 -به اثبات دسانيد بيدل در مورد ابديت سخنزده، مفهوم جاودانهتى (ابديت) رادر دنياى انسانى مــــورد
 ابديت عام ويزٔ همه اجسامونيروها بوده، در طبيعت همهچيز از جمله حيواناتوانسان هاست• ابديت خاص درهمه اشيا وپديدهها نبوده، بلويزء
 انسان ميميرد او پس از مرگّ بهجیز غــير ارگانيك ديكر تبديل ميشود• براى آدمـى غير از همين جهان، جهانديگرى براىزيستنوجود ندارد• انسان ميتواند نام جاودانرابه وسيلة آفرينشآنارىدوزمينههاى دانش، هنر وادبيات ، بناى ساختهانهاى عام المنفعهوبالاـ خره خدمات برجسته اش ذرراه منافع خلق كمايى نموده، ويس ازخودبالىى بعذارد •
 افزارد• ترچه واذٔ ((كرم)) هاراى معنى گو نهكون است، ولى بيدل دو اثر ((نكــات))خود اين مسالهرا بهُونه خاصى به تحليلميكيرد، ودر اين زمينه چنان مثالهايى مىآورد

## وحلت وجود بيدل






 است• درحاليكه صوفيان ومتكلمين اين وازه زا

بيدل تلاش انسانرا براى زندهگى ولذتجويى واستفاده ازآنرالازم شمرده، زيبـايى-


 !وده ومتوجه جهالت اجتماعى است • چֶنانچهَ بيدل مينويسد:






نظريات واخكار فلسغى بيدل درآثارارجناكاوبه كونه زنده وروشنى تبسم يالته است





-هيا يد•

مضهون اين داستان از اينقرار است :
 -هاى گصر یادشاه شوكت ميكند















 پادشاه اين خواهش رارد ميكند، ميان آنان جنكَ در ميگيرد و درنتيجه شاه عادل برشهاه ظالم پيروز ميكردد•





بيدل دوبيان اين حادله بهزبان شعرهنيزميعويد :

ای هـــلاك فضســــولــــى ورســـوا ;كنـــى امتحان اهـــل وفـــا (19)
 خراب وبدبختى اين دودلداده، ازكار خود پشيهان شده . از فرط ناراحتى و احساس





بها ينگونه ، دراين منظومه عدالت دربرابر بی عدالتى • دانش وهنر در برابر جر جبالت.
 - داستانهاى هر دمى نشان هيدهد






بيدل . زندهكى را در سعادت وخوشبيختى وناز ونعهت آن هيدانست ، ولى از اين نظلر
 زُندهىى بإسعادت دا در فراكيرىهنر ودانش در كار هاى كشاورزى و هنرى ميدانست او , اوجود آنكه سمرايشكر و ستايشكرعدالتوانسانیرودىبود، ولى براى تغيير , بـــيــادى شُر ابط زندهكى ، توده ها را به مبارزء عملى دعوت نكرد • درست است كه درآنار بِبـل



$$
\begin{aligned}
& \text { (T) (1) }
\end{aligned}
$$

و و اينگَونه افكار بيلـل ، بامبارزات توده هاى زحمتكش عليه ستمكران ارتباط و پيو ندى

 - 2g! diaj




 - كوز
: ياد

ا- 1- ا-

- $19 \cdot \leqslant$

- rrq


- 





- a 9

وحلـت وجود بيلدل


## VV


rו- بيدل ، كليات ، عرفان ....مrr.
 -

- 17


- Lailom -19
- $r$ r بیدل • كليات ، رباعيات،

- ャィ・


## 

بهكوه آواز خوش ده تاخوش آيد

## شٌو ثاخوث كهياسن ناخوش آيد

(ناصر ' خسرو)

# تر ترج  

## از























 **



















 -

 - نشان هيدهد


حكيــــــم هنــــــد شمهر چچينه واردى
واروب چين شاهينينكقصرينه كير دى
كــــودر بـــير طـــو طـــى همنشينى لفصده با غـــلو بــــنـد ا ا مــنينـى

 كـــه از بهـهر خدالى مونســــس راز قا يتســـانكــك ينه هندوستــــانـــهباز

الهــار طوطى لــره بندى ســلا مسى ايـسـريشــــد ورآنلـره هـــم :-سوبياهى

حكير هند سهوى شههـر چچيـن شـــــل
 ثمهـهـى دا ديــــد طــوطى همنشيينثل قـــفس كـــرده ز سختـى 1 هنشينش كـــه ازبهر خدایى كـــار پـهـرداز اءر روزى به هندوستان رســــــىباز olام مسـن :بــه يـــارانــم رسـانسى جــوابــــى بـاز آرى كـــر تـــوانى طوريكه دراين چند سطر ديده هيشــــوداحمدى متن درىرا به طور دقيق ترجههنموده

 "بيات در اصل وترجمه ميباشد• تفاوت دو شمار ابياتاحمل وترجمهرا هيتوان باهدوعلت توضيع كرد• اولا تعداد ابيات در نسخخطى اسرار نامة عطار بنابر معلومات احمل منزوى
 اصل وترجمه درخود نسخههاى خطى هردواثرى باشد كهمورد استفاده قرارگرفتهاست• علت دوم واساسى تفاوت بين اصل وترجمه به نظرما در ويثرهگيهاى فن ترجمة سدههاى ميانه نهفتهاست هنو ترجمه در دورء يادشده بهدوگونه ديده شده است: ترجمهُ حرفي يا-
 ! بيشتر به اصل آن تر جمه ميشه در سدههاى ميانهخواه در ادبيات اروهاوخواهدرادبياتشرق
 ;


 كز



 عَّ بلمخى وحتى تمثيلهابیى از كليله ودهنه نيز آورده شده الست
 از ترجهdهأى ;وع دوم سدههأى ميانهاست







 آذر!ايِجانى توجهه كرده است•


طور دقيق وبامهارت خاص شاعرانه به زبان آذربايجانى آورده است• عمدهترين برتــــرى
 متن وشعريت قوى وسمرشار آن ميباشد• طور نهونه يك رباعى ازجامى و فضوكىداميآوريم:


اولدكيل ديرغنى كه يتيششاوله هـــال ايلــــه بيـر مقام عأليه
غنى اول ثور كه هطلقــا زنسى التنفات ايتهيــــيـ، بـــود نيـايه


نهتوانگر كسى بود كه به مـــال
كاريرپٍ
آن بــود كز شهــود فضلخداى
از زرو مـــال بـــى نيــــازبود
 دریاليكه در دباعيات اصل آذربايجانى فضوكى ياتمام مصرعها ويادصراعهاىأول، دوموچمهادم بايكديگر همقافيه هستند، اين امو بيانگرآناستكه فضولى عمداً نهتنها مضمون دباعيات جامىرا نگّه داشته بلكه شكل وريختت آن رانيز تغيير نساده است• درلون •1 هجرى علاوه بوترجها ياد شلهازفضولى (0)، ترجمة ديگر((حهل حـديث)) جامى بهزبانهاى تركى موجود است كهميانآنها بلون تريد ترجهة فضمولى هقام اول را -احراز مينمايد
 اين اثر عطار در سدههاى ميانه شهرتبزدتى داشتنه وحتى درمدرسهها ازآنمثل كتابدرسى

 اتحاد شوروى دريك كتاب خطى بانمبر(•؟) آششكار گرديده است• دراين نسخه هممتنخو2


 هاى سله ماى ميانه هرى هاى خشمطيرى به مشاهده ميرسد، محققين بهطود معمول گَمان ميبوند كهشايد ااينفرقها در نسـخه هـــاىكمناين آثار هيج نبوده وبنابردخالتكاتبها رخ دادهاست از اين لحاظا نسخه ((یند نـامه))، قابل اوزش بيشتر است، زيراكه درآن هردو متن بهدست يك كاتب نقل شده است• تحليل وتدليق نستخة مدكور نشان ميدهدكه مترجمرو 'ى همرفته متن درى دا مكملودقيقترجهه نموده،اما درترجمة بعضى مقالات آزادى

 انديشهتَويد)) در اصل





















 بيشتر ميدانيم كه آنهادر انكشافوغشامندى زبان ادبى آذربايجانى



وفصيع و زبان ساده وشيرين مردمى يـك حنجينه بينظير بوده براى تدقيقتاريخ زبـان آذربايجانى ودر عين حال براى آموزش تاريخ ترجمه اوزندهكى ويزههيى دارد. ((شهلمانامه)) دג:سال (9६a) بنابه دستورشاه تهماسب اول از كناب((روضةالشههداى))، حسين واءظ كاششفى از طرف محمد ابن حسين كاتب نشاطى در شيراز ترجمه شده اسـت


 دستور شاه رسانملم مخمون آن بهتـمام سا معين سرزمين تركىزبانبوده • ,ناء مسلـــم است كهزشاطى ((روضة الشهدا)) را بهزبانسادة مردمى بايد ترجمه ميكرد• باباور تمام ميتوان كفت كهنشاطى موفقانه ازعهلدء ايـنووظيفه برآمله واثردابهزبان محاوره آذربايجانى آن عصر آورده است• بهمنظود خنيــن ترجهة ساده وروان نشاطى بيشتربه زبـان

 ساخته الست• وى درصورت امكان كوشيدهكهتمام جملات وواحدهاى توكيب آنرا بالغات اصيل آذربايجانى بيان نمايد• مترجم حتـى بعضى كلمات عربى وفارسىدا كهامروز هـمـ درزبان ادبى آذربايجانى معمول ميباشدبامعادلهاى اصيل آذربايعانى آنها ارايهنمودهاست مترجم بااستفاده از وسايل غنىورنتــــارنكتزبان مادرى يك هعنى وا باكلمات مختلفآفاده نهوده اسمت مثلا براى كلمة ((زدن)) دوىدو توجهة نشاطى چحهار معادل آن آمده اسست:


 جملهرا بهطود غير مستتيم ارايه نمودهاستدرموارد ديكو نشاطى دوتوجهة بعضى كلمات ((روضسةالشهدا)) از كلمات عـــربى ويادرىمترادفكه بيشتر معمول بوده، استثاده به - عمل آوردهاست مثلا بهعوخ ((حجاب)) كلمة ((یوده))، به جاى((شتربان)) كلهة ((ساربان))را بسه كار
 درغنامندى زبان اهميت خاصى دارند واستفادهمؤثر 1 زآنها بيانكو توانايى نويسنده بـوده






 اد كلـات وعبارات ولا







 بهدوزبان






 جمه نموده اند•

مششخصات ترجهه ((شهدانامهه))، نشانميدهدكه نشاطى در رشته ترجهه. كيالات خــــاصى

 وسيعاستفادهكرده كهدر اكثراوقات علاوههاى خودوىميباشلدرعينزمانشاطیضربالمثلهنى دوىرا كه دراثر كاشفى آمله بودنل بامهارت خاصى بهزبان آذربايـجانى توجمه كرده است محقيقين فن ترجمه خوب ميداننل كهترجمسـهُ ذهربأمثل.ها وغبارات دصطلح يكىازدشوار-

 است مترجماكثر ضمربأمثل ها وعبــــارت مصطلع درى وا بامترادفهاى آذربايـجانى آنها توجمه نمودهاست• مثلا عبارات ((زهزهآب شدن)) ((كارازدسترفتن))، ((كينهخواستن))
 توجمه شلده اند:
 غلاماق C) تمام عبارات فوق معنى مصطلحات درىدا به درستى افأده ميكنند ودرزبان ادبى
 عده عبارتى نيز هست كه به طريق تـرجمــه حرفى و تحتالفضلىتوجمه شلدهاست. طوريكه معلوماست يك علمه وياععبارت وقتى توجمهٔ تحتالفضلى • وزبان محاوره بهكاو بوده نشود • توجمههاى تحتالفضلى ششاطى درآثار أدبى كهقبل از ((شهداناهه))، وبعدازآن تآليف شله بهمشاهده نهىرسد• عالوه برآن يكى از عواملتثبيـــت
 ميكُدد• اينك حند ترجمة تحتاللفظى عبارات مصطلع درىدا بهطود نمونهمياوريم : نفس بهشمار افتادن (نفسى ماناماقــــه دوشمك) فتنه انگيختن (فتنه سيحراتماق)یشيمانى خوردن (یشيمانليغ یيمك) نام بردن (ادين ایارماق) دست دادن - (الويرمك)عبارات مزكود نشاطىكهتحتاللفظ ترجمه شده، مقابل ومعادل آنها درآثار قبل از ((شههدانامه) ودر همان عمر بهكار برده شده وهــــم اكنون نيز مؤرد استغاده قرار دارند• تأثير زبان درى در ((شهدانامه)) نهتنها درتوجمــهٔ اصطلاحات وعبارات عليهلده بهماهلهميرسل، بلكه درساختمان جمات نيز بهشپم ميخورد• مترجم كوشيله كهمتز درىوا خيلى دليقتوجمه نمايد ودر نتيدهه بعضى جملات راعينـــا كلمه به كلمه وحرف بهحرف بهزبان آذربا يجانى آورده است. این روش نادرستبيشتر دو توجمة جمات موكب دوى به نظر ميوسل كهنحو درى عيناً بهاصطلاح (كاپی) شدهاست•

در((شهدانامهه) علاوه برعناصر ترجمــسـة تحتالللفظى علامات وخصموصيات ترجمهآزاداد





 اطاعت هرجه بيشترى عملى ميشد • باوجوداين دوعامل مهم، ميان اصل وكرجمه



 شده و:ناء حذف آ نها بهـ مضمون عمومـى اثر خللى وارد نميسازد• مترجمبه (شهودا-


 از
: در ((شهدانامه)) :
دو ((روضةالثيهدا)) :

جان منلطفى بكن زين ديدهُ تريان مرو
كيتمهكوزومدن نكارابيرنفس כاتلاناوتور
دلكبابتوست، برخواذكسان مهمانموو

چون توكردیعزم رلتّن، ازتنمجانميرود
كيتمكه عزمايلد نيكّ جانم وداع ايتدى جسد
از تنم تابر نيايد جان مز اى جاذ مرو
تاتنميده باقى دور جانگيتمه كيل اى جان اوتور

 مقدمه ياد آورى ميكند كهترجههرا خودبهزام ((شهبدانامه)) هسمى كرده است• اينداهراهربا-



فى مىنهودند.

 يان ميباشد. نشاطى اين ترجمه رانيز بنابه دستور شاه تهمأسباول درسال(9£)هجزى


 آن در انستيتوت شرق شناسى كيننعـــراد نعهلادى ميشود ((تذكرئ شيخصفى)) نيـــز مانند ((شهلانامه))) بلذزبان ساده ترجمه شدهومتنتآن بهطور عموم بهمتن اصل درىمطابقت ميكند• اها اينجا نيز , بمضى تغييرات ناحيز بهمشاهده ميرسد• نشاطى مقلمهٔ ((صفوةت الحـفال)، را حذف كـــرده به عوض آن مقدمه خودرا جاى داده است• تغييرات عمدةٔنشاطى درين ترجهه نيز اصلا مربوط بهایارچههـــاى نظم است دراين تذكره نيز نشاطى باهمان








 يتانيا در كتابخانة ملى پاريس دركتابغانه دوبلين (أيرلند) ودر أستانبول (تركيه) كتب

- خطى كهاز طرف نشاطى بهخطماى زيبـــاى نستعليق و ثلثنقل كرديده، نعهدارىميشود
 ختم كرديده است راجـع به زندهكىشيخصفى يكترجهدديكر آذربايجانى نيز معلوم استكه بهنام((مناقب شيخصفى)) يادشده است•يعانه نسخة نادر آن درمخزن كتب خطى آذربـر آيجانى



 مشهود بوده بناً مسلم است كهترجهة((مناقب شيخ صفى)) ازان ترجمه شده است. علاوه برآن تازمان كتابت ترجمه راجع بهز ندهکى شييخ صفى تنها يك كتاب معلوم بوده كــــه

 ((حفوتالصفا)) وترجههآن توسع نشاطـــى خيلى كم است، بهنظر ماترجهة مناقبكزيده ين از صفوة الصفا است زيرا درخود نسغغء ترجهه بهنام مختصر ياد ميشود• ترجهه دو زمان فرمانزوايى شاه اسمعيل خطايى يعـنى دراوايل فرن •• هجرى صورت كرفته است
 . آمده و بهرنك سرخ نوشته شدها
- ترجهd ((مناقب صفى)) از لحاظ زبانوخصو صياتترجمه، نزديكبه((شهدانامه))و((شيخ) -صفى تزكره سى)) ميباشد• بهكلهاتنادر وكهن آذربايجانى دراين ترجهه نيز برميخوريم
 تظم اول بهزبان درى آورده شده وبعد مغهونآن به نثرتوضيحگرديده وگامى ممبهنثروهم

 *مهكن است•

خراسان

درفرجام بايدكْت كهترجهمهاى آذربايجانىاز زبان درى كهبيانعر روابط فرهنكى ميـان.

 وادبيات آذدبايجانى ارزش فواوانى دارند

ا- تاريخادبيات آذربايجانى جلد اول • باكوه ، •197 • ص • • ، (بهزبان آذرس.
با يجانى،، •
r- ابراهيم فوتلوى ، يادتار تازه يی از كلتود و زبان ما ، مجله زبان و اد ادبيــات
 r- مــ محمدآقا سلطا نوف (راجع به احمدى تبريزى واسرار نامه او) • باكو
 £ـ همان كتاب ص §ه •


- صTra


## did

## 

آنعهما دركار داريم اكثرش دركارنيست
(8) (lats)

## عارف پ夫مان

## بيدل ، شاعر نو آفر ين


 آيينه وحيرت ، سرمه وكرد ، شكست ورنكّ، وحشت وآهو ، شبنم وشرم ، ركُؤوكلو ...

 كرد و دامان :
شوق وصلت بعد مرگّ از دل برون كى ميرود

- • • •

تـــاقيامت جوهر و آيينه ميجوشد بههـــم
ازغـبارم پاك نـــتوان كِرد دامان شمـا

باغرور 'ناز او ششكـل بر آيــد عــجز مـــــ
تـــردمجنون نارسا و دامن محمـــل بلــــند

پرى وشيشه ، در شعر شاعران هـــندى شايع است ، اهابيدل ازواظه پرى، تصويرها وتركيبهاى تازه به دست داده است : يرى و ششيشه خانه :
 : يريزاد
نفى هنکامه هستى چه تنزه كه نداشت شيشه برسنك ز زدن رشك پريزادم كرد پريخانه :
كرخيال چمنت رخصت شوقم ميـــداد هرى ( به معنى باده ) : زشوقت كرد بر ما ناز ها د ل

باهمه افسردكـى مست تماشاییم مــ موجه

 نشانهانقش برآب است درمعمورةامكان وار نتينبيهوده درزنجيردارد نامشاهان

چونام تكيه بهنقس نگين مكن بيـــ ل ل
آفاق تصر فكـــده شهرت عنقـ ست جز نام نبود آنكه جهان زير نكينداشت ازكلمات ناز پروردؤ بيدل ((آيينه))است، آسينه دركاركاه خيال بيدل . نه تنها معشوق نهاست بلكه مظهر حيرت است، چֶراغىاست كه در روزروشن است ، مانــند چشیم آدم زندهيى است كه باز مانده باشد ، بااينههه فرو فروغ ، فراموشكار است و در فرجـــام

- نيازمند خاكستر

آيينة معشوق نها :
بيدل آيينة معشوقنما دربر تست الين
آيينه وحيرت :
بهحيرت آيينه پرداختند روى تـرا ز زدند شانه ز دلهاى چاكی موى ترا

دل در سواد زلف تو مدهوش مى شود درشب خراغ آي آينه خا مـوش مى شود دل مأيوس صيغلميزنم عمريستحيرانم آيينه وتشش :
تييد آيينـه بسكــــه در جستجو يش آيينة نغس آزما :
به غرور مستى اى صبع مكذرددرين ملستان
كهصد آيينـه براهت نفس آزمــــ نشستـه

> آيينه ونسيان
يار حر آغوش و نام او نميدانم كــه چيست

سادهکـــى ختــم است چون آيينه بر نسيان مــ
آيينه وخاكستر :
خاكساريهاست بيدل رونق اهل صفـ مى الـا









 بيدل ولتى ناز برفلك وحكم بر ستـاره ميكند كهبرآستان شكسته حالى و فرو تنى

شكست رنكم و بردوش آهى ميكشمן محمـل


مكر نه اينكه رنك پِــريدء فلق ، پيك خورشيد عالم افروز است :




-است
درنظر عرفا ، وحشت مقام تنهايى وعدماستيناس است : وحشتم آخر زندآنتاه دلتنگى د هــــنـ بچه اميد درين دشت توان آ سو د ن وحشتى بود كه تسليم غزالان كـردند

$$
* \quad * \quad *
$$

 شبنم نيز دو شعر بيدل بسيار تمل كردهاست ، الين تعبير در قلمرو هستى عاطفىاو

 تاسحر بیپردهگردد شبنمازخودرفتهاست الود

زصبح هستى ما شبنمى بـهباد نكـــرد . به خنده رفت گَل و نو بت حـيانرسبيد

 اضافات وتعبيراتى بديع ساختهاست : رتئ كَل دود شمع محفل كيست چمز امروز فــرش منزل كيست


 - بشد (انندراج)


تنر او درين ز مينه به طرح وكزينش نمونه هاى اندك بسنده مىشود : تضاد وتقابل يعنى كنـجانيدن, اشيا ومغاهيم متضاد درشعر، موشكافى بيدل را درجزئيات عالم خارج نشان ميد هد ، سنتك وشيشه، حل وخار، شبنم وصبع ، بهاد و خزانسرمه
 :است

تاستر .بى پوحه خردد شبنم از خـــودوفته است الــوداعأى همنشينان ، د لــــبرم آ مـــ بيــاد

بهار آ برويــــ صن خزان خجلت به بودارد شكفتـنذدر هزاجم نيست رنتك ز د د را مــــانم تميز خلسق از تشويش كـــودى بــــر نمى آيد همهكر سرمه جوشم در نظرهــا ترد را مانم آسمســان عــــمريست ميـــنــاى


ستمكده وادبكنه (كنايه از دنيا) :




كنون زی
شيشه بو سر روه شـكستن: مانع شدن

.
 در حقيقتاره شمشيراست چــون دنـدانـه ر يخــت


## ز زكتّه

زبيلرحان علاع درد خود جستنبلـاذهاند كه خار ازبابرون آردكسىىبانيشعقربها
(رشيد وطواط)

دستانكاه واز

ديباحة كوچك:



 به تنديس يكى از شاخههاى فرعى دانثـسـى دستود در نظر ميكيريم نهاصلى، زيرا اين
 -تباط هتكم وناگَستتى پی واڭك:



 اساس ديد كزشته نمى نگريم، چچه درگّذشته از وازك و نقشآن دروازه چچيزى گفته نمششد،





 زبان شمار واذكها نظر بهواجها خيلى بسيار است• واذلكردا ازنعاه بار معنايـــى آذبه دو دسته جدا مينماييم: آزاد وبسته•

ا-ووا زكآزاد:





- درخت، باغ، دريا، رود ، نام وديگرآن
r-واذك بسته:
واظك بسته داراى نقش دستورى بودهمعناومفهوم كامل خودرا هنگامى به دستهمياورد


1- وند:










-( (£) (پپ)) Kep

 تراشيله اند. سخت دربير اهء هزوهشدانشىى افتيله اند•
 "وازآنتنه ياريشه ساختمان نوى ميسازد، مـانند: ـلاخ،سزار،ـباد دروازههاى ديولاخ، حلزار، رودبار.
r- برخى از تنديسها ساختمانى:



 وابستهبه وازك .سته ميدانم•
r- پـيشينهها:

 عـ



حوزه و وندها:



جملهدرپيشُ ديدهميكيرد، مانند: مى-،همى-، آن ،ـد، درواذهها ميگفت، هميرفت، مردان ، سنجد، كويد، رود•
r- . وند ساخته: ريشهياتنهوياواذء مـو جودرا تنديس نوميبخشد، مانند:ـى، -لاخ،


واذك وهجا:
اين دوساختار زبانى ازهمديكر بازشناخت هاى پايهيى دارند وماين باز شناسشها را بهترتيب پا يينى مىنويسيم:
اسواذك شايسته شناسايى دانشى ميباشدمكر هجا چنین چچكونهگييىرا ندارد•

نده وخواننده قابل شناخت نيست

 خود دارند، درمقابل هجاها چنين صفتىدا به خودنمىتيرند وهي -ه وازك
 زك رادر خود دارندوهم تنديس مجاراها،مانند: كار ، هر ، نام ، آ ، ، بام • ورام
 (7) كهيك هجـا ودو واذك است(كَفْو -ت)

از فرجام اين تَفتهها چنين برمىآيدكهنقشوكاركرد واذك باهجا يكسان نميباشد•
واذك وواج:
واذُ وواج ازهمديتر فرق وتهايزِ بيشترىدارند. بههمهين روى اينجا ماباز شناختــى وازك را از واج بهرنك زاريريننثشانميدهيم :
 6ا




 دستورى وبه وابستههاى كوچك
 اند كه از راه آنها گوينده وشنونده وازكرامى شناسند
 آن بايد درنظر ترفته آيد
£- هم واذك تكرار شونده است وهمواج مكر شمار واذكها خيلى زياد ميباشد وبســهـ

 © كونه نمونه در زبان درى واجههاى (آ) ، ( و) دوعين حانه


7- تمام وازكها ازواجها ساخته ميشوند، دربرابر واجها از وازكها بهوجود نميايند
 نظاممحتواييزبان به تنديس سر راست آنذديده شده نميتواند، بايد اين نظارين


 واخكها تنها از راه برابر نمونكردن نمونه هاى گوناگون دستورى وگاهى هم واخكانى


 تماييم:


- (يعنى به واخكها


を

 كرد و شناخت ، اينها اند :
1- برابر نمونى (مقايسه) تن فراوردهيىاز جمله







-ميخواهيم اين فرايند( طرزالعمل) را معمول بسازيم

 جدا مينماييم :
- ا- احمد آمل
- r- r-
- r- احهد رفت
- غ- محمود رفت
- ○ احمد ازكابل آمد
- ז- محمود ازكابل آمه

- 


## دستكاه وازه كى زبان

- 9- احهد بهكوحه برامد امه
-     - ا- محمود بهكوچه برامد





 ميدهيم كه آمد ورفت حو بهرء آزادوجدا ازهم درسخن ميباشند • ميآييم جملة (£-0)راباهم




 باجهلههاى (१--() دو واظك ديگررا بهدست آورده ميتوانيم: كوحه وبر •






 -نداشته باشد
r- شناخت وازك از راه مقايسهواذه هاى بزركك وآميغته باهمديكر :
دراينگونه روش مقايسه واخههاوتاجايسى گروهها (عبارتها)، يى كه از نعاه معــــنا و




r r-آكلزمين • rir











- دريافت كردها ير
 (V



نيز سبز مىنهايد• پس بهتر است ر و شديیرى جستجو كرده آيد •


ا- در دانه ، r- بهانه ، r- خانه
؟- جانانه ، 0ـ پֶواز ، 7- پروانه
v- ان انشتوانه، ^يدلبرانه، q دلجوى •
- ا-يپرانه •

از مقايسة ساختارهاى بالا با همديكــــر هغدهواذك را بهترتيب زير دريافت ميداريم:







 r- شناخت وازك از نگاه معنا







 ( を ن










 هم از نكاه ساختارى وهم ازنتاه معـــنايى واذكهاىبيشمهارى دا ميتوان شناخاخت هـ شناخت واذك از راه جانشبينى



 وديكر آخشيجهاى آزاد ميخواهيم واذكبايیىا ازهيم باز
 كه درنتيجه جملة زيرين به دست ميآيد

مىتوانيم :
-توكتنى
-شما تفتيد

- او كغت
- ايشان كغتند








از جانبى دراينكونه روش بندش اقتصادزمان وْهوكان نيز ديده مىشود





 كند كه دارندئ صفتهاى شماره (اوو)باشد ؟- در هنگام شناسايى واظك پیهلو هاى ساختارى و معنايى را هساويانه بايد در نظر

0- سرانججام ، شناسندهٔ واخك بايد داراي يك شم زبانى زور مند باشد • واذك و ديكرگونيهاى آن :




 -بهونه واذك

كونهيى كه كنش آواز كنشى دارد، درزبان درى بيشتر ديده ميشود • دراينبا آ واز

 درميآيد،هنگاميكهپسازواكههاى /u/ / / / قراربعيرد به (سوان)، تبديل ميشود، وزمانى


كوزة وا⿰三كى شناسى آن درزبان درى نيزديده شده ميتواند : اينّكونه در اين زبان

نامنويس و همال انعليسى برخى ازواذه هاى نوى كه در اين نوشته بهكار رفتهاست:
phonological
substitutive
plural
Verb
allomorph morphological

آواز كنشى
جانشينى
چֶندينه
كنشواذه
واڭكنما
واذكى شناسى

ياد داشت ها و پابرگى ها :

- اـ همال واذٔ morphological كهدرزبانانگليسى صفت است، درزبـــان درى واث --كشناختى نيز آمده ميتواند

 r- قـ قارى عبدالله ، قواعد فارسى ، كابل: رياست دارالتأليف وزارت معارف مطبع مفيد عام لاهــور ، طبع ثانى ، از همين نوع
Eugene A. Nida, Morphology: The Descriptive Analysis of Words, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1978, p. 68.


## 

هـواذٔ ((ساخته))معادل واذٔء ((مشتق . است • بايدكَفت كاربرد واذهٔ (( سا ختـه ) ) - هنوزهم در هرحلة آزمايش است

 -

V
 ^- در فروكاويهاى زرف و دوبه درزمانى جوى دووازك به شمار آمده ميتواند: جوو-ى•



## زنكהه

 نــخورى طـــعن د شهنــان بارى وا وان نخندد كه هـان مكا فــــاتش

ب

## جر اغ همعبل عشپ

$$
\begin{aligned}
& \text { توغرق يودش باران اشك هـــاىخـودى } \\
& \text { و هـــاى هـاى صــــلىاى مـرانميشنوى } \\
& \text { كـه باهجوم ز مان سوى قلـهٔ خور شيــد } \\
& \text { فواز عرشئ خـــو نـــــين كشـتــى آتش } \\
& \text { بون ذلت احساس مــــرتّ ميتـازم } \\
& \text { چككونه داى زنى آنكـــه برسیيلـه عشق } \\
& \text { سیاه ششكر تاريك شام چحـــيره شود } \\
& \text { وروز تار نــداند كـــه نسل ثــود !ــزرگك }
\end{aligned}
$$

> ومن ترا به دلم چون چــراغ معبد عشق
> به جايـعاه خــــدايـــان نـهـلادهام ليكن تو غرق يورش بــــاران اشككهـاى خـــودى ومــاى مــــاى مــداى مـــــرا نميشنوى

$$
\begin{aligned}
& \text { سرشك غــم نبود بـارش بهارانى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به آب اشك بشويــد بهاد فـــــــر دا را } \\
& \text { ومن به جنتك بو افتــاهه عــان نظم كــــــنـ } \\
& \text { زبان خشم مجــــوم آوران د و را نــــــم } \\
& \text { وبوسه کاه من اكنون زبانشهشير اســت } \\
& \text { ولى تو دهرو باران اشك هـــاى خــــودى } \\
& \text { غـريو خنــده ذلب مرا نميشنوى }
\end{aligned}
$$

سليمان لايق
IMTMーIrーA

## CONTENTS

## Editorial:

- Concerning a Research Session.


## Prof. Dr. Jawed:

- Getting Acquainted with Bedil.

Prof Dr. Azhar Dehl-awi:

- Amir Khusraw as a Linguist.


## Ma'el Herawi:

- Four pillars of Poety and Wisdom in the Ghorid Cutture.


## A. S. Kolikawa:

## (Trans. Prof. Rahim llahm).

- Classics of Progressive knowledge on Artistic Innocation.


## Academician I. Momin off:

(Trans. H. Yarqin).

- The Pantheism of Bedil.


## Dr. Mohsin Z. Oghli:

- Azerbaijani Translations the Middle Centuries from Dari.


## Arif Pazhman:

- Bedil, the Imaginat ive Poet.

Ainuddin Nasr:

- Verbal Apparatus of Language.


## Sulaiuman Layiq:

- Lamp of the Love Temple. Center of Languages and Literature Dari Department


## Khorasan



## Bi- Monthly Magazine

 on Language and Literature

## Editor: Nasìr Rahyab

 Co-editor: M. S. Pakfar