

## دركوىدوست

نوشتو شاهرخ مسكوب


ثركتسهامیانتشاراتخوارزنمى

> دركوى دوست مست


 تعداد: 0 هr 0 نسخر ليـوكرافى: نقرهآبى جاب: نيل صحافى: انديشه
حق هر كونه جاب و انتشار و تكثبر
مخصوص شركت سهامى (خاص) انتشارات خوارزمي است استر
ISBN 978-964-487-106-1 9VA-9\&f-fAV-10\&-1 شابك
ITAF ـ ITOF مسكوب، شاهرخ : سرشناسه





: يادداشت : كتابنامه بهصورتزيرنويس.

PIR AFTD | ردهبندى كنكره ردهبندى ديويى PYY-V9F: شمارهكتابشناسى ملى



بيشگفتار
جنـــد سال يِش مى خو استم رسالهایى در باره را را بطة
 باشد، بيو ند آدمى با خود وش و و جهان جه و وئ








 زاده و »جها ونمنده شود.



دركوى دوست
حافظا مىانداخت. در.هردو همان حضور در ازل و ابد،





هستى است.

 نمىى





 رهآورد آن سفر و آن حيرا نى است.


 نزديكتر و در همان حا



 تعليل منطقى و جز اينها او را بكاويم از دستههايمان
9 بيشكفتار
 است. كو ئى بدنى زنده است كه تا تا آن را بشكا



 بوده است نه پیسها












 دريابد. مساحل و مراتب كثن مـعرفت در درون سالك مى شكفت.
 مساتب هعرفت در وى طلوع مىى كند باكنشت زمان درجان


كلام دست مى يابد امـا جان كلام ״ يك نكته بيش نيست، كه شاعر به هرز بان باز كفته است و كفتغ او تكرار مكار مكر








 نيكو ست . باغ و فلك را از درون مى تو ان ديد نه از بيـونـ




 و نه فلكى ، انبوه تكه بارهها مـا مىماند.


 نتيـجه در خود مـعنانئى دار ند
 بنمايد و انديشيدن بها تارو يودى كه بنياد زيرين غنـلها ونها

 تصورى يى افكنده شده است است


 كاركرد عوامل آن در يكديگى آشنا شويم تاكرد






 نكر يسته باشيم. ولى بهدنبال آن آن برداشت، روش تماشا در اساس بديدارشناسانه است از بركت وجود حافظ باغ يا يا فلك، در جشـمانداز انمان



 باشد و الا تماشاگِ در پرسه پی يشان و رفتار بيهـــودوء

خود كم مى شود.

اين فلك - غزلهاـ راشاعر بهما ارزانىداشتهاست، امـا

راههایى سياحت را خود بايد بيابيم. از باغجِهایى به باغجّهُ ديگّ و از صور تى به بصورت ديگى هر كس راهـى از از آن خود




 سخن از آفر ينش رو شنائى و رو شنـان جهان، جان جام و باده و و



 طلبيعت بودن و آن را شيفتهو ار ار بهجان آز آمودن و هم را










 آنديگُى خدا „حضوره" دارد. دو دوست شاهد هستىـ

پن يرى، شدن و بودن يكـ يگى ند .
و اما دو ست حافظ ما جون







 بيـجان بدل مى كننـنى، حافظ

 هو شيده مى مـا ند .

اين رساله سفر نامهٔ مسافرى است بهـ كــوى دو ست.




 زير سايها

 مسافران فر اتر نمىدود.’بهز بانى ديگى اين تنهها يكى از

## دركوى دوست <br> 

 هضلكه انداخت و ایى بسا سياحتهایى ديكر كه مى تو انكرد

زين آش نهفته ...

هركس ستارهایى دارد كه با او بلدنيا مـيآيل و با او
 ازل



 در روشنائى روز و تاريكى شب


 ستارهاش را در آسمان رها كـا كـد، در نور آن ديدنيها را
 جهانبين در اوست. خورشيل عجب با شككوه است و ور وهـ روشنانُى دوستانها در در آغوش مــن است، سرشارتـــر و

بيناتر از جشم خورشيل.
زين آتش نهفتّه كه در سيـينه منست
خور شيدشعله| يست اركه درآسمـانكرفت'
آتش سينهٔ من بىآرام است، در مستى و هشيارى و


 باز برآيل و باز بيايلـ شب من ظلأمت نيست، تاريكى روشن است.
اكر جو انه نورى از سينئ من نتابل شب و روز وماه
 تيستى حضور دارم و در زندان

 بكُشايمر
خورشيدنيمشبمن، آنتاب نيمسوز است. در روشنى
 خورشيل در تاريكى شبانهأى است كه در آن كل آدم را به هيمانه جام جـه

خدا اندام آدم را با كل سـشت و او را بصـورتى كه



خود در اند يشه داشت دردآورد، آدمىى بيجان بود، برخاك




 مىدواشت. هس خدا صورت انديشئ خود را آفريد و به






 برداشت و انسان خلا را را دريافت و آنتان بان باساكنان حرم
 و با خلا همييمان شلد.









در كوى دوست
كه مى يند ارد خليفئ خداست بـو خالك. اين اسيت آتشى كه روز





 كرد تا دو ست را بيينل و و خو است او روا در جـهـان دو ان كند.

 و هركس برسى راهى، با ديگرى كه همراه او او نيست در ستيز است. جنگك هفتاد و دو ملت

مىدارد و قيل و قآلى مىكند.



 مستا ننـ . شاعر آفى ينش را نمىانديشل بلكه درانديشئ خود

 ديدار انديشه است كه مى كو يد از آنگاه كــهـ دوى نكار

ستخن را آراستند هكس جو حافظا نگشاد از ر ان انــلديشه
زنتاب".











 ضرورتى است بيرون از هر اختتيار. اما الحتيا ج ها با بهاو


 طلبى عاشقانه است


 بى ما نين او انلـيشها صورت انديشه خود آفريد، از دونا


أَينها أى رو يارو ى خو يش نهاد. الـا كجاست و كيست كه بيسون از اوست انـو تمـامى








شاعر مرد ديسار أست و ديلار در دو شنـائى است








 بيناست، به نور درون و با جش


 اما او در آنجا، در آنسوى بينش ما كه تأريك مـى نمايد

 غيب دور است، غنريب و اسى ارار آميز است است و در آنتجاست كه بهآبي حيات دست مىيـيابي، ديده به
 در حمـار تنگكتجسم اسـير بودن و در جاه بیىته خـــود كور مـاندن! درو نهها تيره شلد باشد كه از غيب
 درون تيوهٔ من نيز خود عالم غيبت است كه مرا











 اما از آنجا كه مـحال است كه يك تن نـا









 بهديلار عالم غيبي روشن مى شـود بهاطاطر سود و زيانى كه بـا با








 مى ييو ندد. در نور اوست كه مى بينم، او آفتاب نيمشب و جام جهان نماست
و اين تار يكى شبانه كه شاعر در آن است و در خلوت



 است سرو شانه كه در آغوش
 طلوع كند. ظلمتتى و خضسى و و جام آبیى












ببسده، .

اينها تار يكند و در nظلمـات حيرته، اسيرند. حتى اسكندر نيستند كه در طلب آب حيات در ظلمات

 تاريكى شبانه حافظل، با وجود موجها و كردارا بههاى هايل از ايندست نيست. او يوسفى كمگشته درحاه است
 برآيد، سرزمين تشنهُ مصر و كثـور ديدكــانـان مشتـــات

دركوى دومت
عاشقان - جشُم زليخا و جششم جان يعقوب
 ديدم بخنواب دوش كه ماهى برآمنى آمى





 جو يبارى دمهتا بى
 را در كف او مى نهلد و از راز دو جهان آكاهش میى كنـن.








بهر از دو جهان آكاهم.

و سعر گاه الست كه پير ميخان انه جام جهان بين را در
 كمى بينم و دل آكاه مى شوم


نثار جانش مىكند. همت شاعىى از اين دست جون با با









سـحـيم دولت بيــلار ببالين آمــــ كفت برخيزكهنآن خسروشيرين آمد
اما الين سحص يیش از بر آملن آفتاب كه ديگى تاريكى









 روشنائى آب حيات كه در غار تار يكى الست، سحر شاعر


در كوى دوست


 داشته باشد، „شب قدر" است با دوش شنـى بسيار خورشيد





نمایى و خاك رهيم" .

 در اين ظلالمت شبانها

از تجلى زيبا









خود را در من دميلى، من نيز آتينينه تو ام


بهدوست بنگى تاخود را ديدهباشى و خود را ببين تا

دو ست را تماشا كىده باشیى دو آئينه كه يكديگى را باز هـى تأ بند : رو شثنى در رو شـنیى!




 هیيست. جام جم كه ساغر آفتاب و گو هى روشنانـئى است











راز ماى هست و بلنـل در آن است
ز ملك تا ملكو تش حبعاب بردارند
هر آنكه خدمت جام جههاننما بكنـــد
 نيز ديده مىشود، جهان را مى بيند و جهان در در او ديده


دركوى درست
آنتگاه كه همـه جيز را مىى بيند در حقيقت خود، نتكى يسته مىشود، تصو ير بينشى درو نى است كه در آن، بيرون و درون يكّانها نـ .


 طلب جامجم است بيهوده آن را الينسو جو يد و از بيگا نكانان تمنا مى كند. دل آدمى آئينئ تـمام نمـا





باشد.







 لبتخنلها، و همان درو غههای مكرد و همميشه همان ستمى رون



هستى باده آن نوشداروتئى است كه يكهجند لحظه مسا











 خو اهان شـراب ناب مردافكن است تا ها يكدم از دنيا و شـر








 فروغ زيبائى او هرجا بتابد آنبـا مئل دل آدمى آتينها

 همهجا هست. در نزد هـو حافظا ما جام و آئينـــهـ و دل سه ـفهوم هميـاد و همز أدند.



 و در گمان خود فـ يفته شلدم . از فـوو غ دو





روى جهان است.
بهنيــم شـبـ اكى ت آفتـــاب مى بايد

 اشارها






$m$ زين آثش نهفت....

زمانى ما را آورد، زمانى همهمى برد. كار او بازیى بیى هدف












بسوى ديو هـعن نــاور

 آن آن دلم دوشنى گّى فـت و آز اد شـد
خورددام تير فلك باده باده بله تا سرمست







در كوى دوست







 شود

يباله بركفثم بند تا سشعركه حشر




 (اسروشن عالم غيب" جايگز ين "ديو محن") مىشود. دو








 جهراغ باده مى افروزد. شر اب بهرو شننى دل بينای شـاعر

است.
 جام جم است تا از فرو غ رو شن بادهاء كا كه در آن است



 همـجو جم جر عهُ هاكش كـ كه زسرّ دو جههان



 دم میز ند
 النتاده و آدزوى يُندهُ اين قلندر از خاك تا كنبد اقلاك

 ظلمـات است. " بتر س از خطل كـمر اهى".
 از روى او در آئينئ دل و يا آن خويشتن ديكر شاعر است
F.

مسرم شاتن ميخانه بنولت خواحم

دركوى درست







 و سر دا بی شـ اب اب مى اندأخت .

 بن تار يكى استا و.








 راهن

 جنين آرزوتي بنى

نكردد و بياد نيارد كه شمـمى است در كندر گاه باد. اين





 را رها مكن

اما سر بر آستان ميـخانهاي نهـادن كه ديوارش با با






 دار ند كه مثتات تجلى و آز آدى است



 هوانُى را كه در قفس تن افتاده و دلث در در هو الى دو ست



ير كوى درست



 را كه آئينها راز است بنكّرد. صو فيان و در ور يشان بيهوده
 گَامى بردار ند. راز
 راز دو عالم را بهاسرار شگُفت جامجههان نمایدل





 شير ين مى بينـن .
 با كه كويم كه درين برده







طلبيعت، فـ اتر رود.
طبيعت جههان و آدمى لاشه بو يناكى سز او الر بيـز ارى


 است و هر دمى از این تماشا





 فرو مـاندن و فر اتر از آن جهيزى ند يلدن در دام ظلاهر افتّادن


 را بهك گوش هو ش بشنو بشو نُى با جو يبار به دريا مى پييو ندى و از ياد دوست لبـريز مى شـو ى
 بر عر صه و بو سيد




دركوى دوست
آن است ترا به بيرون از خـهار ديو ار خود مى برد. كار كاه







 فقر خانكيان اين ميكده دولت دو جههان است اس
 ميـنانـأ شاع صور تى ديگر كو ته أست در عالم خيال الز از اين سر اي دو در ، از كارو انسس ایى دنيـا
 نورى ز كجبا مى بينده".

راهسفى خخى اباتيان از درونظلأمات وخطر گمـ اهـي








كه با عصائى اندرو نهُ طبيعت را مى كاو ند و تباه ميكتند و إين كارسازى معيشت و تمـهيد سياست و شعبلدههالى
 وجشــهـائى كور در خانه دلا لا



 كرد. فيلسو فان و كيمياكـر ان و منتجمان و و مالّع بينان باستخى به حِرسشهـا




 باب هس احل سير و سلوك و آدأب و مساس اسم خرق قهدارى و و


 داران و بيشوا ايان كه بو يزه در آن روز
 نديم اكابر دولت و اعيان مـملكت بود. ايمان مـوفيان




دركوى درست


ريا ميو ر ز يد.

آن ر ند ز ير ك مىديد كه از علم آنان و از تمّو اكا اينان

 اسكندرو الر تهيدست باز مى گردد.

خدا آدمى و جههان را بو اسـطه آفـ يد: به و اسططـه فرو هر ها، دوحالقتدس، عقل اون أل يا ... در هر دينى و





 مـى دمد .









كار نبوده است. دنيا و آخرت و علم ودين را بلهيزى

 ديو ان دوز از دل نيك و بدى زد زدوده است.





 و ر راه و رسم در آمدن به دين و بيـو ستن بله عالم بالا با خبـ

 راز بودند و ازبركت آن آند
 خو دشان تاكتون جِندان رو رون


 شد ند؟





و بهكار هـایى رو حانى مـى يـد داختنـد .






 تو اند دم از ارشـاد اين و آن ز آند .
 مى باختنن الما هيج شاعرى
 در آن دور ان هانشيل



 بيشـهأى رو انشنـاس در روز

 سيال و كهنسال فر هنگك اير انی ينههاندر او كارمى وكرد، در
















 دو شنـائى و تار يكى و ر إستى و درو







 كه هميشـه همراه او بود هر سعرگّاه دميلنش را مئده





 جر يانهانى درو نی آب به جاه خاط






 گر فت .




 تا بازبانى تازه كلامى كهن دا باز كار كو يد.

هيرگلرنگك من...

يس از آنههمه ترس و ترديدها كه دل بهدريا زدم و و


 جُكو نه و از خه راه گشت











دز كوك دوست
فر| گُ فته و بسته به نورى كه خوا اننده از انديثهه و
























 خود منز ل آخر بـر باشد .
مـاجرایى من و مسشوق مـر إِا يان نيست




 جدا شود و كونه در آن غرق است و و خود را از جشمـئ





 آنگاه كه أنسان از خلا







 بيش نيست كه وجردش جون عدم است.

ريركي دومت
اينك أين فكى (باطلل نماه، را در دقامى ديگى مىـ
نگر يم:




















 آزاد آن، سر كشتئ با برجايند. اين جند مثال نشانه هاثىىاست از آغاز و النجــام







 زند.







 آزمايث بدل كـردهاست كه از خود ساز و كارى ندارد و و

 جيست؟ راستى و ريا، دستى و هشَيارى، عشّق و عقل





دركوى دوست









 البته مشتاقان خو اجه شـيراز

 بيان و فن عروض و و قافيه و ديگرها و ديگرهـا شرطل






سكُوت سفيد زمستان نيازى بهعلم نجوم نيست. بارى شـرح اصـطلاحات و تفسير مفهومسهانى ديوان،


 شود. نكر حافظٍ ر نكُين كمانى است كه در نور ديده هـر

ماحب نظرى زيرو بم و سا يهروشن تازهاءى دارد، شـعبلهة




 دريـافتى راز گشـا درا










 از سعادت ديدار بى نصيب نمانيم؟







كار حافظا هم از حافظا فالى زدم: دوش با من گَفت بـنهان كاردانی تيز هوش

















 نور او بتابى. دراين آشتى دوستاني آسان مى شود و از دنجهایی زند

 نبينى و ندانى و خوشخوشان بكندى اما از بركت آلن





 اين و آن مى


 كوشت بهنجو ایى باد و آب و صدلى

 آنْينه شد فرشت

 است. در اينجا ستخن ريِر باشاع



 ديگى میدسانل، رابطلى است ميان راستى و من؛ البته
 سناوار نگههارى مرواريد كلار بار باشند. »دنياه در زبان شاعر همين نگـــرانى دارو نــدار

دركوى دوست


 مى يأيد و در الين كار نهتنهـا با جهان و جههانيان بلكه با
 بير ون و درون

















$\Delta r$
















 بود امروز او „كوكب هدا يته من شد.

ستارهٔ راهنماءى من اكنون در خلوت خاك الست. او

 باغ عالم بتا بل كو هـهاىكيود بردشتهانى مو أجمى آر هند و











 جشمـهاكى سياه آن آهو من إست. پ











 ديدن و شنيدن را به هن مىآموز وز، جهانى و آدمى ديگى





 كنل. هور انندرون هن خستهدله او در فغان و در غو غو غاست





 دلخو اه حخود ممى سازم و با الحساسى كه از زيبائى دارم









 اسـت و عمر اينـجا يُيهم در آرزوهایى آنجاتُى همىكنرد، در






 هاحلث يث آرزو مننىى)" هستم.




 كه در إين دامعهه حادثه جون افـه

من ملك بودم و فردو بر برين جايم بود



 شـه است تا جلوه






81 هِر كلرنك منـ...

روزن تار يكى نيست. اين خانـ
 دوست و زيباست.
بالایى بلند دو ستم بهرو يندكى سرو است است با سـى





 خانه كردند.












 دو عالم، در عالم خالك و عالم انلاك غر غريب است. زيرا

دركوى درست
هميشه در انلرون او ديكىى پدر فنان و در غوغاست" و


 غريب است و هم با دوست زيرا حتى در عين يگانكّى با


 است. در إينجا كه هست كـــوى دو ست او آ آنجاست و در



 و با آن اشتياق بهن ور


 خود فرامى كنرد. "تو خود حجاب خودى حافظل از از ميان برخـز



 نمى توانل بتمام از ميانه كه در تلاش رشانُى و كى يز بهروشنائى دل از تار يكـــى





















 خاك او را بهزمين دوخته است.
 تا آنجا كه بىاختيار از كشادگى باز آسمان بگذرد.

مس غذو سممك همى زد زسس سدره صفـير
 نسوسان درازآهنكت عشت دوح آدمسـى را از آشيانــُ بهشات به مس غزار دانه و دام


 دردست كر فت و از بركت عشت سر مایى مسكت را از ياد
 دلّثنيرتر است بأغ بهشت و سـايه طلو بى و قصر وحور








 كشتكاه محبوب من. مى خو اهم اينجبا بـانم و هم إينجا بميرم

 نور دوست در منزلگاه جسمى آشنا فرود آمد كهـد در كنار



 مى بيننل: نهدستى و نه آغوشى



 كاشفتكـى مبادت از آشوب بــاد دی

بى مهر هیمخ و شيوء او اعتمعاد نيست
 زمان همخانها





 كر يزا نم .


 تو از آسمان بلند واز جان عزي


در كوى درسـت
ميــ دو ستى رضا دهى .
 ندا نمت كهدراين دامعه جهافتادست





 مسغسان از تمس خالك هو اني كشتم بهو انُى كه بـُى صيد كند شهوبازم



 خانه دل او مأوى مىكنم تا دوستى بودنيها ازآلنمن باشد. كستر از ذره نأ بست مشو مهر بور بور









بكيارحچكى او دراين يو يتدكى دائمى است كه مانند تار

 و آرزو كند كه خود نباشل تا همه دوست باشن نهایيزى ديكر
حجاب جههده جــان ميشود غبار تنـم


 شور شيله باز مى بيو ندد و مو










 مسال سيمس غ ماست
یس عجب نيست كه اين مى
 هی يشـان و دلث خو نين است وخون ايندلآرزو مند بو ياتر

رركوى يومت


 مـاندگار ، هدو تننها و دو سـركردان دو بيكس.







 و قرمز غروب، در تيركى شب و روشنى روز رو د در بهار




 بيم واميل، و صهن
 ربانى و دوجهانى كىا ايشى است بى الختيار الما خودآكاه

 أفر ين بر نفست باديا پس الين دشمن ريــاكاران خرد اهـــل رينـاست و














 عيبـ بوش" كه به از ازين نيستم







 آنان مستانه باده مىييــا يل، مردى كه دلثى جام جهانــ

نـاست و دوست را درخوردارد، پاجو بيل بــرسوايمان








 جانى، جان جانان




 و هميشگى ر هايش نمى كند و و ياد هـمنشينى و همدلى با
 شهباز دست چادشهه اين جه حان حالتست




 نياز و بیى نيازیى هم بير ما را بهخرد مى مخرِ انند و از

 جمشيد و قارون از دنيا و مالل دنيا حتى مشتى خالك بها
 غم دنياى دنى جند خورى باده باد بخور حيف باشل دل دانــا كه مثـوش با باشلـ






 بلى است كه از حافظ ما با به دور باد! ولى آلخر اين مردهم









 مديهه سرايان كنشته و زبــو نى محتاجـــان هـزمــان

دركوى درست
رويارووى حافظا مـاست و او از همانندى باكداضفتان
عار دارد.
كرجه كردآلمود فقرم شـم باد از همتم


 بزركاني با جاه و دستگاه است تا در ميانه و وظليفها أى ثينـ

 نيست ولى
 مى كند
مرأ كى تو بگذارى الى نفس طاهـع


 فرور فتنه الا اين دشنه او را الز
 خورشيد و همت دلش در آرزوىى هـوواز است. دل خستئ منكرش عمتى هست تنو ا هل زسنگيندلان موميانى

 خورشيله برمى كرداند و كرد كدانى را از بالهلاى مسغ مى شو يل.

راستى وا يمان و درو يشى هير كلر نگّ من در نـكار نكّ







 كرداند
دو حافظا ، يكى مس غآز اد آرزو و يكى تفس هحبوس


 و ميعادكاه خدا و جههان و انسان است انـ انـ حديث آرزومندى كه در اين نامه ثبت انـيا

 برز بان ديگُىاست. حافظلى حليثى راستى رانين بهحافظى
 يا خضر أو به وى مىى كو يد حقيقت بى غلطل است و و شا واعر
 شود. حقيقت مرد برطبيعت او كشف شد و و خــــا



در كوى درست


 اين در يا نمى بينلد.
 جهاست در سر اين قططره مسالالنديش























 و كر نه خالك راهى بازيعه باد!





 آسـان و آفتابدارىى، لب خندانت شفان
 - مى وز نـ كـ




 تو بنر انتيثـها
 غيب، به جند وجون عالمى ديگى كه در منا الست و و با اين
 كنم سـمى كه خود را مگى آنجا فكنم"

عالمى ديگر ...




 „مايه خوشدلى آنباست").










دركوى دومت
در دامههاى الينجائى خود اسيس است.

عالمى ديگى ببايد ساخت وز نو آدمى
 اختيارى، عالم فلك كـردنده و زمان رو نده و جار جار عنمس






 كيستم، از كجايم و به كجا مىر ولمانم

 و آن را در يابه. در اين حال نه تنها از از خود كه از جهان

 نتخو اهم خمّت .



 تیش قلب خورشيد روشنى روح و بينائى حشم نيست همجنانكه انسان از حـالتّهاى طلبيمى خود د بى نصيب

 شود و بايد هرجه بيشتر بر آن بيـروز شو يم تا هرجه









 بايل عالمىى ديگر در خود بسازد: سيـ و سـلوكي دور و و







 مى كيفيت روح است. جهان و اجتماع آئينى از آن خود دار نـــد. فلك

دـدكوى درمت
كردنده و زمانساز است و زمان، خـا خاو ند زند



 ماحب زمان و مكان انم نيستم و جبد زند


 برون افكنم بايد اين طلم


بيا تاكل بـافنشانيم و مىدر ساغ


اكر غم لشكىا نگيزد كه خون عاشـقان ديزد من و ساقى بههم تازيم و بنيادش





 و شادیى و مو هبت ديدار دو ست، كردش ناجِار افلاك را در آسـمان و قانون ور جبار آن را در دلم تقش در بر آب مىى كند



حافظ ما „انقلابى اجتماعـى" نيست كه در طلب زيد و زبر كردن بنياد اجتماع باشد. او نه سـخنور خـنـمكين






 ديكى است نه تنها بايد از جههان طبيعت فرا تر رود بلكه بايل چوسته خنين پيلها
 مردى از خويش برون آ آيد و كارى بكند بى ایى آدمى و عالمى ديكى مرد بايد از ميان دلمردكان
 برآيد و از اين جی
 دل ماست. چس هرد بايلد پاز و جون آ آئن ״عالم خاكى
 كه آسمان اول و عالم شدن و و تباه شلدن و علت و و معلول
 جهادم كه فلك خورشيد و سرمنزل روشنائى است میــ رسد.

دركوى درمت
كر روى چاك و هبجدد جو مسيحا به فلك از هِّاغ










 عاشقان خالى است.



 فرا مـى انو انه.




 مى كند و آنها را بكار مىكيـدد. قلمرو دانائى در دايـه



 جگو نه بايل باشند.




 مصـلحت ما آكاه است ولى الى عقل ما به حكمت او نمى اورسد.




 انـجامل. شيطان كرد اينان سازماندهندكان انديشه و اعتقاد اججتماعنل








نسخئ رنتار مان در جيبشان است.
 عشق داند كه در ين دايره سسكردا نند



 برون أينّ، هانئى در عالم

 بانُى استوار در خاتى
 بهشت و جههنم و دنيا و آخخرتشان را دا دارند و عقل رو كار


 آدمى است.


 ميل بى اختيار و ار اده́ به دا نستن هميشه ما ار ال بها آنسوى انى
 در جههان آكاه نيسته در اينجا عقل كه حامل و راهبر دا نسته هاى ماست سركثته مى مانـلن در بر ابر آفر ينشع عاقلانكه از حكمت آن بیىخبـيم،







 و آيا از بر كت خورشيد است كه مى بينيم يا از موهيت ديدار ماست كه خورشيل ديدنى مىشودو را در من دميل و جان كـرفتم يا من رو جهان وزيدم و این مرده را ز زنده كردم؟



 بيعامل مفتاد و دو ملت است.
 باشد، نه جو ياى راز وانـا وجود دوست و جراني در إين كاركاه. اما و قتتى شاع از از از وال



 اها ناديدهاش را هست مى كند و آن بوده، ديده مىشود،
 اوِ را مى نمايل. اما در ميان همهُ موجودات الين هستي،
 خود را بنكُد مشتات هستى من است كه اينك هستم اون






 تيست كه بيهوده اين ميان دست و الأيى مىزنم. كه بندد طلـف وصل از حسن شامى كه با خود عشق بازد جا جاودانــهـ

نديم و مطرب و ساقى همه اوست خيــال آب و كــل در ره بهانـــهـ
اها اكى هستى جلوهایى از زيبائى او باشيلد، من نيز
 دارم) مظلهه زيبائى دوستم و آنگاه كه أو با با خود عشا


 روى و جلوهگاه ديدار اوست. اكى حافظلى نباشل دوست



 تماشـاى او سرمست باشد




را - كه أز اوست ـ مى بينم.






 و درنختى با خاك و خور شیيل و مـدىى با وـجود و عدم جهان زاده عشق و عشتى، تنها حقيقت باقى جههان فانى است:
عرضه كردم دو جهان بر دل كار انتاده بجز از عشتّ تو باقى همه فانى دان دان نست

 نـمى ارزد.
 به شكاركاه اين هكركت بير" افتاده است و با دستههانُى

ردكوى درست
خاللى و باهانیى درمانده اها با دلى „كارافتادهس در این








 و نــاهشيار خــوا اهــان دو ست اسـت تــا ا بـــديت زمان












 وى را به راه دلثو اهشان مىیا رانتن.

شب ظللمت و بيابان بكبا تــو ان رسيدن


شبب كشور خاموشى و خو اب است. همـر اه با كى كت












 بىدوزن است، قيرى سفت و ماسيلـه ، بن بستى نا نآشنا
 علفهها زير بار تار يكى خميده و دانهها انـا از ترس در دل
 ناخوشتر از مودار - دوى خاك الك افتاده است.
 به هو ای خورشبل كمشلده از








 شب عاشقان شب ستاره، شب رو رو شنائى است است










 كاروا و دريا و ا ينان آب مانـاندا بند.

 جونُ بى عشتان درأين هشب ظللمت و بيا بانه جر اغى





















 آتش خور شبيل است.
در ازل يـستو حسينت ز تجلـــى دم زد عشتّ بيدا شل و آتش بهرمه عالم زد....

در ايـــن غزل نِيز تصور خدا با آتش و برق و درخششي ، با شعله و جیا

 ذرهایى ناجيز جوياى نور است تا صورت جذيرد و بـيـ خود باز رسلـ كمتر از ذره نأ يست مشو مههر بورز











 بود والا كو مباش! حافظ مـا مى وكو يد سر عشق دا الز اين
 و سیس هشدار مـىدهد كار :
عاشق شو ار نه روزى كار جهان سرآيد

عشق نه تنها ا نكُيزه بلكه هدف آفـ ينش نيـــز هست.








 و تججسم این سيـر در كـدش انلاك و حاصـل اين سيـ و

 ميـدد يا بايد در جانیى بيرون از اين زمان و مكانا يستاده
 به هو تقد ير خود دا از كُدد آن بيسون افكنل تا بنـيـان








 خو اهل بود. بيـمان من واو از آن زمان است كه زهانى





 تا كلام او را باز كو يـم







 ميرده و حال

كر باد فتنه هر دو جهان را با بهم زند ما و جرا اغ جششم و ده انتظـــار دو ست
 انتاده و هم دل از آرزووى بودن و ماند




در ظلمت جهان، جرأغ جشم او روشن و جشم به
راه دوستا است. او از بركت اين روشنائى آن تار يكى






 است.
با جنين روشنى زايندهُ آفتاب عشقى، كور ر سوى
 تمى ارزد. عظمت آسمان و عالم بود و نبود در بر برابـ آدم
 با معشوق، سس حشمه بودنيهاست. ديكّى جهان از از آدمى



 حسرت حورى در خانهُ دنج أخرت و يا يا عذاب اليم جهنم نجات مىدهد و خـا دوست عار فان بدل مى كند. آن سختگيى عبوس كـي
 بهو بانـــى مشتاق آدمى است تا در او خود را بنگـــــدد و باز يابل.

دركوى درست


أِّ او در اين باغ

 دو ست در كوى دو ست فرو دو آملـ و هديدهُ من جلوه كاه




 دو دو يه هم نمايانگّ روى او و هم تشان هنى دستهای او و




 خدا هم عاشتق و هم مششو قنـل .
 آنرا بهكندمي فـو آد خر اب آبادش دوى آورد.

 ايــن دوست كــه شاعر آرزومند مهركياه اوست، آن

شاهل ازلى تيست زيرا خود آنبا در جو ار او ساكن بود و




 عطش عشت را سيراب نمى كنـ . عشت







 و هـى تو انل آن



 روح درخت، سخاوت آسمان، بركت باران ان، رو يش كياه،


 باشد ينهان نمى ماند و نا جار برون مى تابـ

دركوى درمت









اكنون كه در فراقم و از دوست مهوجورم در كنار ايـنـن


 خوابه را به باغ تـماشا ــ كه دل از ديلارش







 نيست، حقيقتى است كه ديد و دريافت او را را از جهوان









 كياه همل ول و همز بان، در بستر شـب و ر روز با با تاريكىو





 خيز و بالل بنما ایى بت شيرين حر وكات

در هردو حال مس أد من مشتاق آن است
 بهدو ستى يا آرزو يُى مسكت را


 شود، اين نبات از زمان و دكان و حضور در ازل و ابل


 أى دله عاشقتى جور ن حافظا مـا كيفيت احساس و حالت
 و حالى دارد. كسى از اين راز آكاه نيست در ره عشق نشل كس بيقين هـرم راز








 بقدر دانش خود هركسى كند ادر الك

 كو هر دوست بيرون از دسترس دانـئئى مـاست. و عثت به معشو قى نشناختنى سرشتى راز كو نـه و و غريب دارد. از آنجا كه مهر شاعى بها آفريله، هم كو هر و همر

 نمى آيد. دلل بانُى شاهل در חآن نيست كه مو تُى و ميانى



 روح و خلوت دل مـحبوب بگنزرد تا سز او ار مـحبت كردد.

 سزاو ار بهارى ششود.






 لطليفه| يستت نهانى كه عشيّ ازو خيزد كه نام آن نه لب لـل





 و نابتـرين تصورى از ار غوانى و سبـز و آبى كـــهـ در


دركوى درست

 رنگـهاى بيشـمار و يگانگى صورت و صو صوت و ديــنـه و و

 است. و جون عشق تنها الين و اقتعيت باشنـله و و خام نيست

 را به فراسو







ديوانه پیه پوز

 جهان

 زندان خـرورت بود اينك آزاد است و آن آنكاه كه اين خيال از آز ادى آن را بسى تيىهتى و دردناكت


كشاد عاشقان و قبضى و بسطل عارفان است. دمى در درستاره




تاب و توان هر كسىى نيست.



 خود داشته باشلد: بلبل خاموش و و سوسن كو يائى كه ميان









 كه او ندارد. شنانتاختنى و شناسنده هر دو در تغييـن ند





دركوى دوست
از أنسان اجتماعى معناى بستئ كلمه نيست: كسى در در

 در ميان ديكُران از جههان مىرود و و در رابطه با با آنان زنن




 بى بههوه و راهش بر إى بيوستن بهديگّى در آسمان يا زمين بسته مى مـانـ را و الما عشق انسان أجتماعى تجر بها












loy
 لهى






 آيل به زبانه و با اينـهمه هر كز نـمى تو اند آن را با بز بان


 نمىىداد و مـئل تو فان در هو او زلزله در زمين و آتشفشان







 آتشى كه در سيـنه دارد كنار بيايد و مو هبت شـعر اين سـعادت را بهوى الزانیى میىارد كه با سسودن فنان و

دركوى دوست

 خار جى، در يافتنى و سانـي آفر ينشى از إين دست شا
























 و كوى دوست را به دل او مى نمايل.
 خيال باشن كا كاين كار بـى حو اله بـآيل


 هاشق نمى كند امـا ياد عشقِ بسيـار حالت و بسيارصورت را در او بيدار مى كينل.
 است، بلكه جون زند ند
 بعوو قت است


 تجر به هاى خرد
 و بيازمايد. غزل كو ناكون دارد برمىانگيزد و ينهانترين و رُنـترين

״ركرى دومت
جويبار های هستى دا در سرزمين روع جارى مى كـند.




 لا بلایى سايه روشن غنلت مـيدمد و او حتيقت ذات







 سلمطان ازل كنـج غـــم عشق بـما درى داد تا روى درين منزل وير انه نهاديـم

عشت بغشايش اللهى استّ. جون دو ست خخو اهان من بود،

 آنر ينش جلو
 خو است این و آن تجلى مى كند و و وجو دمــــان را تسـغير


ما اسيد عشت آزادىیبخثيـم. هديه دوست كنـج است در
 دا نستن در ندانستن و شادی در اندوه و و آزا ادیى در اسيرى انـ
 خلا در جهان و بيرون از جهان ان است عشتى نين كو هونى








 جان و جهان يرميـخيزده تا بـ به حتيـت

 كـكشتهاش بهكنعان باز مىآيد و دل شور يدهاش سامان
مىىكيرد.







خدا با او ست و آزادى و الختيار غمناك او ر اكه هاسخغتوى
 است و هجون آزاد است مسوزول الست و جیون مسزُول است سر نوشت دردناكى دارد دارد
 متحنت روز كار بدست مىآيد. نگا دستهایى دوستى بناه هـى








 وصال نوشيله باششد. همـجنا وقدر عافيت نزديكى دانسته نمى شود. از دست غيبت تو شكايت نميكنم
تا نيست غيبتى نبود لذت























 عشت از آفت خنزان خشكيده و ديكــر اله انه از تاك نشان

 همى
 در ست همانكاه كوش دلش صدانى صاى زمان را مثّل نجو ایى

در كوى دومـت
آب روان مى شنود. آنسو تى از رؤ ياى دلنشين ز يبانى در


 از وى كارى






 و وـال نيز هست.
بلبلى بوكت كّلى خوش دنكت در منقار داشت و ندران بر

كفتمش درعين وصل اين ناله و فرياد جيست



 زيبانُى خوب است. كمال، هماهنكّى خو بي و زيبانى است


 در مودد آدمى نيز بهز بان شاعر غوب همان خو بـو

است و او و تتى از خو بان سخنمى كو يل بهز يبايان اشار هـ







 بلكه نهايت و غايتى است كه بهدست مى توان انـ كرنت و






 يريشانى نور.
با نور دل زيبــانئى دوست را زا زيارت مى كنم والـــى
صورت عبوس دشمن در تاريكغانه حشمّ، درين چاه فكي



 جدا يان بهم بيو ستهاند.

مشاهدهُ زيبائى نكار نيز دردناك است زي






 مـعشون حقيقتت و مـباز ، واقعيت و رؤ رو يا، حضور و و غياب درون و بيرون را فراكر فته و جیون هست و نيست عاشت








 ديكىى نشان زيبائى كنر ان و ز
 در كامرانى كه با اينههـه از دميــلـن زيـيائى ردى يــار مى نالـ .



اين پيش اكر - مثّل بهار و طبيعت - زيبائـــى در يار
 زيبائى همان معشوق و هعشو





 و آهوى بيابان مى شود و توسنى مى كنـلـ ا اينكا از از قديم

 از عثق شير ين با كوه هان خامو ش شانكايتها و و مـجنون از از عشت

 نيستنـن و از ز زند







 ديو انه است. يكى را كه خود جون اخكرى تنهها دمى درشب

دركوى درست
 از
 خو يشتن آدمى در وادى نـا باشد، عاشقان ديو انـانـ نـ
چنان هِشد فضـانى سينه از دو ست
كه فكى خو يش كم شد از از ضـميرم





 هم بيدار است، در حالى كه اين سو ى دين نى يديلهمها مى بينـند نظل بله آنسو




 سوى كلستان صورت مى نكُ ند. در نهانـانخانة هرو اتمعيتى








 اسيرى بهآزادى آسـمان دست يابل و حقيقت و اقميت خود را بهجهان آوزد.










 مى تو اند حالتـهاى خود را در اين مـا

 ميكثـد رقمى" .

 عالم و آدمى كه هست، از كو مر خو استن عالم و آدمى به

پير كلل نگت من مـانتدهتى و بهتمويرى كه او از از دوست
 ناديدنــى است در عالم خـيالل، مكاشفـها الى است از از بركت روشنائى جشـم دل .
هردم از دوى تو نقشى زند











 هحى ديو انه خو أهم شد درين سودا كه شب تا تا روز




 در كاركاه آزاد آرزو يارى زی زيا


 بد ينگكو نه در عشق از




 آفريده تمامتر ، جدائى آفـى














 كسترده است و من آرزو هى كتم „كه خــود دا هـگى آنـبا
 عقّل




 عشق عشتّ
عشقت رسد بفر ياد ار خود بسان حانظ








 فر امى گيرد و لكـظها
 و عاشق در دمى بیى ثايان بيدارى نامشيار و خو ابیى هوشيار باسر نو شتخ يش يكى مى شو د.
 مكُى آنكه خلىف را بهيهناى بيكىان مظروف بگستر اند و


4،



 روح او مى شكفلد. وصال عاشقان باغى إست كه در اشتيـات






 هـاك خفته او بازمى كردان
نسيم زلف تو جون بكنذرد بتر بت بت حافـ زخاك كالبدش صسـد هـــز







 صبـح تعميد مى يابم.

وصـال دوست مرا با عالمى كه از اوست ممدل و



 بدل بهاختيار شود. عشت آزادیى از عقل و مسكت، آزادیى

 جو ا نمسكت است.
 برون آمل و از ديو ار هايش







 درويشـى بيش نيست . حانظا از دولت عشق تو سليمـانــى شـد يعنى از و صلتواشنيست بجز باد بدست
 به تو انكسى، بلكه پدولت بیزووالهه را در هعين درو يشى و „باد بهدستى" مـىداند، در عمين "سلطنت فتـــر" كه


















 تباه نشده است راه را به وى مى نمـاين و او را بهخود مى اوخر اند.

إينك صدایى دو ست از ته ريشه های كهن، از درون



دركوى درست






 از هخلال كشتّار ها




 و آنگاه كه خفته بودم بهن نداي او خشم









 كفت تو نور جشـمـلى دنى و هن نگامر را مـّل دستهايم

بهاو دادم و كفـتم تو زمين صبور و خررشيل اسيـ، تـــو











 خلا در صنعت دستهوايش، در صورت و و سيرت آدم

 دريانت من است . كمال باجمال هـمين يارى كه شايل از كوى و برزن و از تبار خاكى من است بهـجائى مىرسل

 أز حل أنسانى
ملك در سـجلهٔ آدم زمين بوس تو نيت كـد

 غر اكنشتن از خخلوت نابيلاى خود بها نسـان همى كـريزد،

دركوى درست

 روحانى و روحى جسـمانى ! شاعر خود از ديدار جنين

 از نور »هر كز كهديله باشده؟










 زمانى با لب نوشين او رازو نيازى شبـانه داشتـ در ار اين




 مى كنل و عاشت از انسان بهخلا، از دو ست بـهدوست،

مى افتد و احتياج و اشتيات عاشق و مـشوت

 روزكىرسانی خلا بظاهم رشته غنزل را مى كسلد، و آنرد






 از آنجا. يك عشق و دو دعشتو و و عاشقى درميانها







 ز شوق نركس مست بلند بالائــى
جو لاله با قدح افتاده برلب جوريم دل دادن به بالابلندى عشوهر كر نشان دل بر كرفتن يا حتى غانل مـاندن از آنى يلا


دركوءى دوست
نيست. از آنبا كه شاعر مودى بسيار ديــلده و بسيار آزموده، مردى ر نكار نگّث است حالهـایى كو ناكون دارد.




 خود به قصد رسيدن بهدو ست و در اين خيال هـعال ال از خود



 حكايت حالى كه كاه "حديث هول قيامت از آن است. اين ماجراي نشاطل دل غمـيكين، اين سرود

 و هينـهائى است كه از

 دلِّنير تن است، در پهوس سفتن دردانها تار و خفتّن با او تا روزه


رندانهه، است.
عشت لا هوتى و عشت ناسوتى شاع آنى دور مى نمايِنل با يكديكى بيكانه نيستند بلكه در دو مـام

و در دو ساحت متماوت در عاشق طللوع مى كنـند، وآنكاه





و هـ آنَنجنان است كا كا بود.

 و خالى از خاطهُ




 بهاخيال آنريدكار، بهبا




 آن جانب كششُى باشد و ديدار عاشق بدمد، جـي


 مى تأبد، در جستجرى حقيقت وا اتعيتنها را در مى نوردد

دركوى دوست
و آنسو






 جانى و هم جانانی





او ست:
من ار چٍه حافظٍ شههم جوى نمى ارزم








 بدينگو نه معشوق برجان عاشق دست نمى يابد تا بر آن








 در رگههایى جهان جر يان مى يان بـ . وجود جانان ز ز ندگى دو بارؤ جان انـي










 جان در بستر زمـــان وصورت تغيييريـنـيـــر آن آن است.
 مى شود. معشو قیى كه جان عاشق بود، در كنرگـــــاه زمـان

دركوى درست
بدل به عمس او نـيـز مى شود. مـفهوو
 عـر او نيز هست از الينهـا كذشته عاشت در معشو قیى كه تمامى او را


















 از تابعى است از دو متغير دانّم

آندم كه با تو باشُم يـــك سـال هست روز دیى










 هـرگـــه كه ياد رو ى تو كـد


 بر آردآهى، كاتشا دنى





بههم مىد يزد.




در كوى درمش


 جادووى مـعشو قا است ناكاه تصور از ز زيبائى روى او او جنان








 مىى نـ .
مسشو ق جان و عمى عاشق است و است و اين عمر زمانى است فقـط بر آمله از و جود انسانى
 يابل شـاعر بهساحت تاز كا كا





 مىدسل كه از سرزمين بى عشقان و اين و آن، از مكان

جثر افيائى در عالم طبيـى جد جداست.






خلوت و كوى دو ست.














 هــو ای منزل يــار آب زندگّــانى ماست
 كاه خيال عاشق فراتو میرود و پِ نده́ جانش در جان

دركوى دوست
و تن معشوت آشيان مى كند، دلش در مس زلف يار و يـا



 آنبعاسته. . اهـا دلسار در كبا بيشتر إز دل عاشئت جاداردو؟ و









 جو ياك آشيانى ديكّى !






 از دو متنغير دانُم• او











 و از همين رو مى تو انل خود را بسنـجل، و در رابطـــه با با









 باشد، كوى دوست جلو هگاه خود او ست و دوض


زكو يت حكايتى". قصهای دور ، مهآلود و مبههم كه نمىــ تو انل ما را از














توكز سرایطبيعت...

كوى دوست جای آزادی الا جاى آزادی درّ است است،












 دستيافتن به مكان متعالى و آرمانى يبو سته خرد را در

مكان واقتى و زمينى مى سنجلد و جون آن مكان را آن آزموده
 اما اين مكــانـ، سـز













 الما در غزل عارنانه وغنانی مكان فشرده وپعمودیه،








بلاد غُ يبب و شيـ از هملكسليمانه و هديار حبيبه است.




















 جهان، زمانچن يو ، با حركت و كردنده است و با
 روز زمان را دد خود مىزايل و بهجهان مسـى آورد و از

دركوى درمت
جهان مى برد. اين زمان كيهانى و هاخارجى" است زيرا تاشتى از صيرورت جـهان يذ ير و كمى است و عمع مـا در روز و هفتـه و ماه وسالشالش مى كنرد. ها ين ر هكنا






 بهانديشه شانـ و زمان گو هر و جان مكان است بارى جههان غانل از از مان در كردش








 نيستند و جيون نسبت بهيكديگى آزاد آد نيستند، در خود هم آزاد نيستنن. جهان بدون اراده انسان را فرا كى فته
tfy تو كز مرای طبيمت...

و انسان بلون ار اده در جهوان رو ئيده. دو طلىنى كه نه




 زيرا تقلدير در زمان از






 ز








 و هدرو نی" اسست زيسا جهان دا از خلال زشت و زيباى

دركوى دوست








 ير سر اب!
در انديشئ حانظٍ اجتماع نيز جنزئى از نظام فلكى
 خود. اجتمان ع او كيههانى و نيك و بدش تهتنـنها بسته به


 سعد و نتحس طالع در مرنوشت انـــــراد الجتماع دخيل است.
 فروغى از رن ساقى است










 و خرومايگان حتى دنتارى يكسان ندارد. هـه بها بسا بــا

 نادان مى سـيارد.








 جمهان سفر مى كننـن


 و ادى حيرت، بيا بان دور و منزل سراب است.

در كوى دومت
از هرطرف كه رنتم جز وحشتم نيفزود زنهار ازين بيا بان و وين راه بـسى نهايت

 و تجربهُ دردناك شاعر، در تصور او از جههان متبلود شده است.
جههان همين است كه هست اما آن بير كلر تكئ بــا حالهلنى كو ناكو نشن، هميشه آن نيست كه بود. كفتيه بودم



 نأتو انيها بسى زير زمين دارده. تصو ير جهان در آثينـين ضمير شاعس تلخ و مأيوس اما زيبا و دلنو از است انـ خيز تا بركلك آن نقاش وان جان انشان كنيم








 راه نياسوده \#جرس فرياد ميدارد كه بر بنلـيل مـحمل ماه .




 دو سوت داشته! ار ادها

 هردو را انمنى كند: غم دل جثن تو ان خورد كه كا ايام نماند
 البته شاعى مى كوشل تا از زيـ آوار ار اين تناتض، از این نو سـان كسلنده ميان خو استن و نتْو استن، هـروت


 و از بركت زيبانیى رستگارى او در زيباني


 حيفست زلخو بى كه شود عاشتق زشتىى

هكان و زمان همز اد ندو شمدن يكى بسته به بو دن ديكّى است. شبكير و شامكاه، نيمسوز و نيمشب در خو اب و بيدار مكان مى كنو نل و روح و جسم همييشحـــى آن را

دركوى نرمت














 آورد كه گْشت روز گُاران بيشمار، نه با با جهوان، بلكه با







 ثيلءٔ سر بستئ جمهان روزنى بيابلـ. زهر او ازاين روزن
$10 r$





 تنهها دمى از آن ماست كه أكر آن را آ قدر شنـا


كردها يـم و باختها يمر












 نلكىجارى است مههلت ينج دوزها


 صورت خاطلره و درمورد آينده بهصورت



 از آن را جداكردن، بدان شكل دادن و آن را وا وئه خـوه كردن است.
بلـينگونه آدمى در زمـان، كه خودكام و بيگانــــهـ از

















از این دست (كه خود جـا يمنل و صـاحب مكا ننل) بهسب
 كــردو نـــ\& زمـــان بــا او هـمسـفــر و "اهمـسـر نـــوشتهي

 اين ديلحاه آمـــل و رنتـ آنها ديگى وا قعيت برونذهنى ؛


 مـا بلست محى آورد و حـال و هــوالى دوح مـا را درخـــود







 آنهها را در خود همى گير ند و دار الى صورت مـى شو نل وآن




 و مكان، خود زهانى در زمـان و مكانــى است در مكان،

در كوى درست


 جهانى كه خانه اوست، كه جايگاه زادن و و بودن او ست






 هراد دل ز تماشـایى باع عالم حيست

 دو ستاست و كل روى او جههان را باغاغى دلگّشا و ز يستندر
 موردت عشق باشل فقط بيناى دنياى بيرون نيست، بلكه

 مى تو ان نكّريست.
آنزمان كآرزوى ديـــن نـرن جانم باشد

نقش روى مسشو ق را در نظلر تصو ير كردن يعنى آن را






 مى شـود و اكُ كُلى تازه جلوها صحـبت او ست،


 خسته افتاده! در اين و ادی غي غر بت شاع







 (امنتظل برلب بحرفناه، غنيمت داهيمت داشتن دمى در جهانى
 جهان سزاو او
 جـهان ندارده". در بىابر آن جهانى كه با هفت كنبد آسمان و نه

 الست و دو ست اينتحهانی آن حلمتهای است كه آدمى را با
 مىى كنلـ .
كى خلوت ما را شبي از دن بفروزى








 میآور ند
يار من باش كه زيب فلك و زينت دهر از مه روى تو واشَ
 كاسه سر زور مندان (جمشيد و بههن و قباد) است نـ نه كـل


 كار بسته دل كر نته است و هزار دستان „ه مسكين جو من به عشق كلى كثته مبتلاه بنفشه شاداب است و اس باد مبـــا

كوش بهكفتّة حافظّ دارد وآن را الز بلبل شور يده هى شـنود





 به يمن درخت و نور، آتثن و آب، كل و ستاره و و دشت















 مىكيرد و در كاركاه خيال به ها بهار عمر"، بدل مى كند.

دركوى دوست
اما اين بهار عمـو جو انى جان است نه جو انى سال. زيرا
 مى آيل و مىدود. بهار جان است كها كه مى تو ان آرزو كرد و بـست آورد. بههار طبيمت در شاع
 مى

 ديكـــر نسيم نــوروز كو هسار نمىوزد و مشام جور جان را معطى نمى وكند، بلكه




ديده شود خود بدل به بهكلستان مـى شـود.

 و نابخود در جههان رها با باشنل و آدمى بها بهو أى دل خود


 انسـانى را در آنها مكاشفـه مى وكند و با شـادى و درد و


















 از جمله جون آدميان خرا باتى هم هست „لاله اله ساغركير
 جنن روز زه́ زند عمر شير ين زارى مى مى كند
رسم بل عهنى اليام جو ديد ابر بهــار
كُريهاث برسمن و سنبل و. نسرين آملـ


 انسانى هستنّد. پيداست كه انتزاع و هوبار از جانبى

دركوى درست
تكى يستن خودكامانه است و تا زهـانى كه شعر بهمثابــية












 دوست شب شاع مى كـند ويا در غزلى ديكى




 آدميان باشل - مىتو ان از طبيعت (سىو) آموخت. بـاد به 1. جـهان برابروى عيد از هلال وسـد كثيد



 جو گّل مردم ببو يت جامــــه در تن كنم جاك از كريبان تا بـــالمــن

تنت را ديد كل گُوئى كه در بــاغ جو مستان جامه را بلر يد برتــن

من از دست غمت مشكل بـم جان ولى دل را تو آسان بـردى از مسـن





 گردد.







 دكُ كون و در سر نوشت آنها سـهيم میش شـود.


دركوى دوست
طبيعتو ضـعمى كند و از ر اه شـر كت در ز ندگى و مر وششان

 ستيده ميا نشان مى شكفـد :













و وييامآورى از سوى او او ست










 هستى چنَ يـ فتّه .



 كه در جان و بيرون از ديده خاك واك و افلاك است واصل مى كنـ .
شاعـس در دادوستلى ميان خـــود و طبيـت آن آن را

 از خود فىات








 كوى دوست را مى يا بل .




 است نظل بهاجهان بيرون دارد و آن را با با در يافت و به

 رو ياروىى در ايستاده است و او شـطط أنديشُندءُ زبان ران را در بديلههـاى آن جريان مىدهـــل و آنهها را بههم مىـ يِيو ندند.












世. إز اين كذنته الستباط او از طبيمت با بمنا و خود نمودار دردانم

 شسر فارسى بنمايالد.

أن است. جيزهمانى جهان بهساحت هستى آفى يننده راه ندارند، بودنشان عرضىى أست و در نهـايت تنـها نشانـانه هائى هستند از وجود تو اناى او: نقششهانئى از نقاش چهيرهدست كه بيو ندشان بواسطه و تنـها از راه نقاش



 آدمى آفو يده شدهاند. در إين حال شاع شا
 و من با برخوردارى از أن خوا است او را با بهانجام


 از فرود بهفراز يكى از از آن ديگىى الست.








 دختر رز، شراب، همان شراب غمگّسار در آغاز بيشتر

دركوى دوست




 با كفـئ سيمين تر از









 سازد.






f. f. هتكام بهارست و جهان جون بت فو خار
 ديوان منوجهى بـ كوشش دكتّ محمد دبيرسياقى بيار


 حیيزها مانند است
 و يا هـوجزئى از دوى

مىماند و جزا ينها ...




 باغى نفسانی و كلى در جان و روح شان شاعر • زيبائى يار
 و لّب و دندان و موى و ميـان انست نه در پآنى" ديگى و

 متعالى . وجرد



 بهار و خزان، در نوروز و مههى كان و سده يا در خفتـن و
 و جو انی است. او بهجاى مفهوم مجرد زمان بيشتس به

دركوى درست



 زمان او در هـيدهماى طبيعت و اجتماع ع يا در انسان،


 امير ان و شاعران، هــان دشت و صـحر انى همـانان، همـان شر ابخانانه و خمـخانه استا
 مىمانند و از آن فـالتر نمىرو ند.









 مـمدوحان او و مسؤولان خوب و بد اجتماعنل. لـس بلى


ivi تو كز مسای طبيمت...

زند
 و أسرارآميـز، در ما و فر اتر از ماء اء!

 يس خو اهان مههى بانى مـحال همين نامهور بان است : تو هرحنل زشتتى كنى بيش با با شود بيشتر با تومان مهريــانیى

ندانى كـه ما عاشقانيم و بيدل
تو معشوق دمشـوق مــا عاشـقانى
 يكپار







 نيست و همـجنين است كار خداو ند ياجههان.





جهانا جِه بد مهر و بد تو جو جهانى
 1, Сـ


همين جنـدگانگى و كتُت، در جههان نيـــز هست،




 هدف جهان ان بهدلخواه و از از بيرون بهوى داده شانده زيرا هـا آزاد و برثر از جههان است است
 است همين جهانبينى را در آفرينثن، درصورت و مادؤ




 از خارج و بهدست شاعر برآن تحميل شده است

 درونى نيست بلكا



 بى سغن از معشوق يا اسب نيز مى توان قصيدهالى تمام




 و اسب به|ميـ و وزيـ هم برد و باز مـى كردانل و كلك كار را همى كند.

 از شانزده بيت بگنرد و نتخست تشبيب يا تغزل و و سبس




 صورت ظاهـ دارد.
و اما در بـاب مـادهٌ شعى. گزارش او از انسان و

 و شادى سرشـار زيستن درون و بيرون او را فراكرفته. طلبيعت و انسـان دو موضوع اصلى ون و و انلـيشه او


 جهلانى و در نتيجه جزنیى و ناتمام است

درّوى دوسـت


 آنهـــا را از






بهو مـى كو يل :

بـسلرارا دل تو نیم كنم و آخر كار






 الست: گيروداریى دو سو يه با بییادگان و سو ار ان و فنون


A. معثرق فوخى پعزیزتر از جان و خوبتر از خوبان تر كستان، بادهكير. ر

 ديوان حكيم فرخى ميستانى به نصـحيع على عدالرمسولى.

است و مى تو انل محبوب را بيى نياز و ايـين كند و دعشو با زيبائى و دلر بائى مى توا اند قلب عاشق را تسغين و و او را كامروا كند.



 راحت جسمم و جان عاشق الست
 دار ننه خود را بكار آ بيلد ورزانكه يخدمت نكنى بهتر از آ اين جهل















ووحلت نمـىرسنلـ. اين دأدو ستل سودجو يانه كه در آن




است، در اساس و كليـات از شـع و جههان او جلا نيستـ.
 جسـمانیى او با درديافتىى كه خو اجـه شـير از از















ه! . اكر ممشوت كنيز ياغلام باند، حتىفروشنده مـ نيست. بلكهخريده و فروخته مینود. الا. در مراسر ديوان تنها جند جا اثhارهعائى ازِ اينكونه ديده ميثود:


Iyy












 ميان عاشقو و معشو قـو فتر بسيـار ست جو يار ناز نمـاین شـما نيــاز كنـيد




از بـــراى شـرف بنـــو ك مــروه

خاك راه تو رفتنـم هوس است







 عشق بيرو نى او نين "درو نكَىالاست.
 سرا يان اساساً بهآنها توجه دار ند . كسان ديان ديگر، اگى هم

 خواستها و نياز هاى شاعر را داشته باشل ناجِار از ميان







 بهخلاف بسيارى از قصيلدهسايان







iva
تو كز سرای طبيمت....
هون از همـــان آغهــاز حقـيقت بهكنار زده مـــى شود و










 زيراه بى|عتنا بهحقيقتت، ذه صفاتاتى را كه أو دأرد، باكه صـفاتیى را كه مى بايست مسىداشت بهوى نسيبت مىدهـ.









 در صورت و هادهُ خودنانـاتماماست، گَ ارشَى ناتمام ازجشهان

دركوى درست
مىدهل. در شعر تمـاس او با اجتمـاع از از راه مـمدوحان







 از آنها بـخو ددار مىـشود.



 يار، هـحبوب، دو ست و و شاه خاه




























 وَصـيله مىز ها نـن اين كار خو اجهٔ شير از شگَرد شاع اعرانه و و ياحتى تردستّى ساحر انه نيست. اين بـر بـرو از كلى واز فرود به فـ از

 حافظا هـا، جون طبيـعت و انسان در يكنـيگِ حضور دار نـ

دز كوى دومت


 الما جون أين طبيعت در ذات خود از أنسانو ها بعدطبيعت






 اجتماعى و جنز نئى او را







 حضور دارد نور خود را بر جينز هانى جهان وان واز جمله

 - دو ستى كو ى دو ست بهمملموح مى نگید او را جنين دو ستا نـا مىــ

بيند، والا آنگاه كهدر جنين حالّ و مقامى نيست، آنگّاه







 دو ست إيستاده است. در اين حال ديگّى حافظل، شاعر
 - زيرا ديگى جهان در جان او نيست و او بيرون الز جهان،




 (يا جههان) نهتنها موضو ع بلكه شيوه شاعرى او را نيز
 رش از جنابِ آصف يلك بشارت آمد متدشر. بارب مباركبادياد برمسرو وسمن الفـر سلطان




 غذلّ قزوينى - غنى) ديده شود.
——_nonn laf
دگى گون كر ده. شاعر خود را الز دست دالده ودر نتيـجه ما
 افتاده است.

واما كو ى دو ست بيرون أز بير گلم نگت منكجاست؟





 طليـيت خود فر ا بكنرد و حقيقت والانت فو اكنشت
تو كز سرایى طبيعت نمى/ووى بيرون
كجا بكوى طـى يقت كنذر تـوا انى كرد






 تــو همتحو باد بهــارى گرهکشا ثى بـاش

ال. بال و صافى شو و از جاه طبيعت بدر آى كـه مفـنـــى نـدمـد أب كـراب آلـوده



 كردانِ بنيانكن! هرزه گردى خود رفتار كه از هـرجای






 ودرخود خز يدهٔ طبيـت را بگشايد. گَفتهاند صبا بادى است أسمانى و سـى عرش

 دلدادگان و را بططى ميان ججيزها هاى جهان است. سحِ بلبل حكايت با صبا كرد كه عشق رووى كّل با مـا جها كىد




دزكوتى دوسـت
خوشخبرى هلدهد سليمان استه. و واز صبا سـز همين سبا





 نتّاب گل و زلف ستبل دو ای درد شب نشيـنان است، زيى| " نسيم صبـح سعادت، با رو شنـائى، با ر هـائى استي. انى صبا امشبم مدد فر مای كه سـحر گه شكفتتنم هوس است بادنافه گشا كه ر نگّت و بوى بهار را از ز ز ندان خان










 نفس دو ستتم" ایى اندوه كسـار و ایى مسـدذه ديدار بيا و

قلب بى حاصل ما را بزن اكـسير مـر اد يعنى از خاك در دو ست نشانى بمن أر













 طليعت تنهها باد آزاد است و و باد بههارى آزاد آزان آنادكننده كه پپ نله را ازخو اب وصدا را از سكوت زمستان آ آزاد







دزكون دوست 141



 مكان بودن، نسـيـم باد صبابو دن!

## بصدقكوش...



 رال، فلك و روز
 شود و جون باز شد ديگى زندان روح نيست، باغ آن آز ادي



 كشو ده است . گق روى پِاك و مجردجو مسيدحا بهفلك از جهرأ
 كشتزار آسـمان را آبيارى مىكند و درخت نـــور دا در













 بصلق كوش كه خورشيل زا يل از از نقست
كه از درو غ

 است. راستحى روشـنائى الست و جون در هـ تو آن بودنيها


 است، حتى صبـع كه خاستًُاه و برو از كاه روشنـانى است
 تاريكى مىمانل و يـا بهعكس جون در تاريكى مىیمـانـــد

آن را كاذب دانستههانل. درو غ و تاريكى تو الماننـل در

 نيزن، دو



















 بى سلاح است از تننگّ دزدان. پدنيـا بهشت كافى و دوزن

مؤمن استه. در اين عرصئ هلاك با آن خلدا و اين دنيا،
 كناهكارش هميشه در كمين خو يشتّن تو به كار و و عبادت او

مزد" مى كند.

ترسى كه در رابطأ بشر عاجز با با قادر متعادل وجود




 ترسى است كه از ز زندگى اجتما معثوى رخنه كرده و ز زهر خود را را ريخته است است ترس شالوده آكاهى و روش





 از شب اول قبد و روز بیانتـهاى قيامت و كلوله آتشين
 نفس امـاره. انسان در نور ترس جشمهايش را بهاروى جهان باز مىكرد، راهههایى ترس دا مى يـيمود و باكوله بار ترسههايشى بهسفـ أخرت مىرفت.

كسانيكه را بطةّ آدمى را بادو جـهان برشالودهٔ ترس




 ترس جائى برایى تو كل باقى نمى كذاشت و (مؤ منانه، از آرامش متو كلان محووم بودنـ







 و اينك كودال تاريك دروغ در ميانه انتاده و جدائى



 اصل جدا مـانده است

 هز ها هل ظاهر ییستنده. در حیستش ظاهر صادق واز واز باطن

بى حبر ند، ازطل يقت بهشريعت و كاهاحتى فقط به شـرعيات




 اما كسانى كه خـى








 خلاف گفتار ديده مىشو ند.

 فرمان مىگُفتنند تا از دست او حكومتث كرده باشند و
 خلافت نيز حكومت از دين و آخرت از دنيا جدا نشد.

 بها ها هر دو لت در خلدمت دين ودر باطن دين در خدمتدور لت


 نشانه درو غیى در ساخت الجتمــا ع و سـاز مــــانـان سياسى و






















با دل باره هى شود و آنگاه وقتى كسى مى گِو يد الى دوست


 مصعبت مىكنند ز بان همديگى را مى فهمهند. دروغ سيان



 سياه مى نشانـن و عدالت انوشيروانى را با بـ مى كثشد. شاهين بلند روح با بالهاى بسته در خاكستىى مى








 ديگّران و برایى رهائى خود، الما جون أين رفتار راسخ








 بازی نافـجامى نيستم. وقتى درو غ در در ديسن و دو دولت


 به يارى آن، دست كم بسيار آسان به يارى آن آن هى تو ان كانليم خود را از آب بيرون كشيل و بر سر سفره نتثست. از سو أنى



 دروغ
 رنكى ندارد - راستى آفتاب لب بام است كه دست و دل دل


اينك اين درو غ مثل ظلم و اميل بيحاصل در بر ابر مان ايستاده است، ايستادنى ور ونى




دزكوى درست





 از آدمى واجتماع او او فراتر دود و اينگّونه در طبيمت


حقيقتى كلى و جـهانى است.
عالمان ما اخلاق را وا
 سعادت است از راه بدست أو ردن فضائل واز دستدادن
 بنابراين الخلات (و غايتآن) مانتن تد بير مـنزل و سـياست



 است كه نظام ارزشههاى آن را تعيين مى كنـلد. در دور اران



 ارزشههایى الخلاقى جنين اجتمام


801 $\qquad$ بصدقكوش...

اجتمـاع بيو سته در تغيير بودند و دولت در دودمانههاى
كو ناكون يـا افراد يك دو دمان دست بدست مى كـشت.













 كيرد' .







 خلان اخلآق!

 خبّ داشتـ باشد!

در كوى دوست









 سلمان قصيله تازها تا آب رفته بـجوى باز باز آيل.
 آن بسيارى از بنيانهایى مـادى و معنوى ز ند


 رفتار انسان باشد
الْتـه الخلاق عملى جون


 اين اخلاق ريشـه در هستى شنـاسى و جهان بينى او دار ارد و



در نتيجه ازقالب تاريخثى - اجتماغى شيـي از آشوب زده


 ندارد، پس آئين جهانى آخلاق بر اجتما


 شكست، با دوست دشمنى ورزيد و كار گزار ديو شـا








 (اشعله خور شيد از آتش نههتهه سينه") و روشنائى جهان است.
واما „نصيبئ ازلى" همــه يكسان نيست. هركسى


 فرشتّه و شيهلان است. ولى جون ״در هيعَ سرى نيست

كه سرى ز ر خدا نيسته چس هر هر كس را، هرخص اباتى و

 را بطلّ او زا با خدا و در نتيـجه با خود و با جا جهان، را بـطة
















 و با „آتش زرق و دريا خر من دين را سوختهایی").
 , بيتهاى بسيار ديكى.

راستى و دروغ، صدق و ريــا، بهشتـ ودوزخي



 راستى . غايت جنين الخلاقى در وصـال دوست و بـسودن



 است كه راستى باشد و يگانگیى نباشد، و سيله باشداهـا












 شدند نمى تو ان يكى را بهسود ديُرى تبـاه كرد. واين

״


 ساز گار و بههم بايدار باشنـن.


 در دست ديكىى است ريت . من زمسـجل بخرابات نهخود افتادم

 قبول اهانت، بيامبرى خلا ابنجهان









 بير ما گفت خملا برقلم صنع نرفت

yoy

 از این ر نج سرزده باشل و در رگَهایى جهان دو يله بـاشل „ ركاين همه زخ ز عشقّ - خطلابِش است و جپون نشان از دو ست دارد از





 بهششّت را به ثو ابكار ان و دوز










[^0][^1]دز كوى دوست
 نهاده، هم بنشايشل را نينز بر وى مقندر كروده است تا تا

 مى
حافظا روز اجــل كـر بكف آرى جامى
يكسر از كو ى خخ أبات بر ندت بـه بهشت

 فروشیى كهدر او روى و رياست"٪.









 مبـاش در بیى آزار و هرجپه خو اهـى كن
كه درش يعت ما غير ازين




امـا در حافظا ما كه تنها مردمآزارى گَـناه است ور بس،




 بزر گتت و فـاتر از لطف دوست ورززيد تا كار بهمـجازات بـ
و انگگهى كه مىداند كه در آستان بیى نياز دو ست،
 "صالح و طالح" دست خود را باز و دستمـا يه هايشان ران را

 است از „اسسار عشق و هستى" بیى خبر و گَرفتار ״درد خودِيرستى" است. مـفتـيان كه هر عملى را دا در تر ازوى

 شبستان عقل مى تاز ند غافل از آن آنكه منطق عشـق از از بده بستان بازارى جداست







دزكوى دوست
و و عيل ديگرى و هدف رفتارگّرين به هانى دبگر ودست

 آزاد است





 و ذاتى مـاست و تو انائى سير انـنـان در آنا




 راهر هائى دو خته است





 آناست كه جابكتر و صافى تر از گُرداب درون و بيسون بر آيد.

YII














 الما آ نمگاه كه از فر يفتگا

 "


 مىز نند و باا ين درو



 و ديو ار مىز نتنـ
اهل تعلقَ جون به درو غندو دند به امـانت اللهىى خيانت




 تر ين حيو ان دنياست و مثل گر گَك حتى از از سرسيرى هـ هم










 و نو الها
 خرسندى، بی نيازی، قناعت، درويشى يـا ترك "تعلق"،

## rir

مـا يـه آز اددى است.
در ين بـاز ار اكَّر سو ديستت با در و يش خر سـنـوس


 است، با خيالا آبى در سر و نيـر نكَ ماخوليائى در نظلى ؛ نه فـراغتى و نه بـتيـت عـمـى ! تـ

 او را با هستتى خر اب و در نتــجِه او را با خود بيگا نــه همىكنـ. از سوى ديگُ اين ترك، تعلق آز ادانه بهجههان









 غايت احلاق عملى (يا اجتتماعى) حافظا مـا آز آز ادیى است از راه ترك تعلت و غايت اخلاق نظلرى اوو وصال دوست است از راه راستّى. هريك از این دو هـــفـ،

 گجّ







 ساحل استغنا برسل، هوج آب و نان روزانـه باز او او را بهمتزل هِيشين حِ تاب مى كتند.






 تواند آزاد باششد. و هياهوى بيشسم درو


 مزور در كار تكفير خلقتند بازار تظاهر و تعصب داغ












 آسـمان طنين مى افكتلم:


امـا گاه نيـز حقيقُت باملن و شخخص او نمى تو اند از سلطل؛
 تامستقيِم به|شار


 عجب كُ آتش اين زرق در دفتّ نـميگيـرد



و از خود جنان سخن مى خیو يد كه گو ئى ملاهتى است


 و يكيٍارجه است انـا






 هماهنگى در إين داه هر كام او در تلهّ عرف و عادت، آئين






 هاخاطر هجموعه از فكر تفر قه باز مىى آيل. باشد كمتر معتاج و هر جهه بيشتر از تعلق آز آ اد كـردد.


riy


























و همسـاز با اخلاق خود داشت و يا جون عنصرى ز زندكى


 مى كند . اخلاق چون در دا بطه با ديگى ان تحققَ مى يابد، امى

















 جهان را برمى كند و نه بنياد خود را، نه ويامبر است و

نه شهيلي و در عين حال مانند اينان شالوده آن هردو








 است بهسوى آزادى نه آزادشدن


خود نه تنها آزاد نيست بلكه غلام است است اها غلا غلام




 كند. او آبستن فرزنلى است



 آشوب جهانيان و جهان و نوشيسن »از آب صانى دلهِ و

دركوى دوــت
 ريثه در خالك و سـر بهآسـمـان دارد، بایى آز آده در خلق و سرش در هو ایى بلند أسمان أست و هانى تا سر بهر استى

سس بآزادگى از خلق بــر آرم جــــون سرو
گّ دهد دست كه دامن ز ز
اگح بتو ان از و سو سـهُ دلفو يب جههان جشم



 نازك جان همى خرو شلد.
جائى كه برق عمصيان بـى آدم صفى زد






 عاشتق و ر ند و نظل بازم و ميگو يم فاش
 آزادهاهى كه نمى توانست نهال آزادى را ميان خلق











 را نصيحتى دو ست تر از جانه هى وكند كه :




 فروش را خراب كند. بار بارى الخلاق الجتماعى و عملـى حافظا در مـخالفت با اخلاق اجتمـاع و رفتـار "اخاخلاقى"



 از ديدن ديگىان كه نه تنها ريا
 شآدنوشى و خوشباشی میدسد تا راستى را به كار دروع



 شود و ر اه و رسم اخلات و ر رنتار خود را ال به خلاف آن آنهمـهـ




 ناصرخسرو است و نه دأراى تلون آسانكير شيـن أجل









 و غفلت و وييمانشكنى و نامسلمانى و تزو يرى هی كه جابجا

 بهخو يشتن مىكند كه همه كناه دارده و تو به نيز كـرهُهى

## Yr

از كارش نمى كَشايد. بدين تمهيلد أو به جايگَاه ما فرود


 الز نصيحت ناصيعان به دل بیى نشيند.











 ناصس خسرو و آثار آلموزش


 بهسبب صداقت يا اصول الخلاقى هايدار ديكرى است است كه

 نمى توا ند باز زمانه همر اه باشل تا جِه رسل به آموز شـهاءى

درو غين كه خود نزاده مسده بود.








 است و نه در جارجوب زهـانـ


تاريتخى - اجتماعى آن خـ ان اتر مى درود. زخم زبان شاعر بيش از هم







 دست مى يابد: آزادگى از راه ترث تملق ! بر ایى افتادن در اين راه و دسيلن بهآن مقصل بايل „دامن از جههان درجيد" و جون سرو از دل خلقّ سربر آورد. و سيله و

هدف اخلاق اجتماعى كى ایشى انفـى ادیى و نــــا اجتماعى
 در مرجا و هر زمان بهشكلى و ز بانى آنى آرزو كرده و در در
 خود را شـكافتهاند و ديگى فقطل در مرزهاى اجتمــــاع ع

 دوران خود نيست. در كار بل و نيك و ر راندن ديو و
 و آزادكى و صال البته از اجتماع





 مى نما يل .



 و قبيلهأى را، از ديوانى و روحانى گر فته تا لوطى و

 هرزكى يكايك را به رخشان مى كثلد و به يادشان مىـــ













 اين دو ، هر يك از جهوتى نما يند

 تيز بين است و ديد موشكاف خلود را را جون دمتيغنى بر



 در بافت كلى هستى: در پيون نـ آدمى با جههانآفرين و جههان (و اجتماع) در خگَو نگى رفتار انسان با ديكىى محدود نمى ماند بلكه
 تعققق و فمليت يافتن آرمانهایى ما در جهان، به جِكو نه






 صورت امرى وجودى و » فرا اجتماعى" در آيد.

اخلاق عملى خو اجه ما از اجتماع و دويكّردان است




مـى برد.
دو يار زيرك و از باده كهن دو منى


من اين مقــام بدنيــا و آخرت نـن هم


در ين جـمن كه كلى بو دهاست يا سـمـنى
ببين در آينـــُ جـــام نقشى بندى غيب
كه كس بياد ندارد جنين عجب زمـنى

دركوى درمت
ازين سـوم كه بر طلرف بوستـــان بكنشت

زندكى حانظا در يكى از تار يكترين دو ره هایى تار يخ







 زو ال دين و انتحطاطل انلات و سلطلنت فساد! آشوب و





 ترسيد فرزند با او همان كند كه او با با يدر كرده بود.
 يكد يكى را مى كشتتن و در حرمسراهماى بسته مكر و


 (جنلايريان) - جوبانيانِانِينجر -

rua
دسيسه در جوشش و غليان بود. زن اميرى با يكى از











 فرطل حسل لاشهُ زن تو طلئه كّ ولى



 نامهای بهزن نو شت و پييمان بست و روع انبيا و اوليا



اننرو ن رقيبان مىزده

 سلطانيه، ،ِيثش از فرمانروانُى راهزن ون بود و وههلــوان

 عيش و نوش و بدمستى و شـهوتران انى خلق و و خوى وأينان


 بودند تا سر رقيبان و مدعيان را زيــر آب كنـند










 كر فته می ير اكي اكند.
هـه شكر هاست در ين شههر كه قانع شدها ند
 در كر كت و ميش اين خاك افششان، روشنهى همهوهما
\$. احوال حافط ع
 بدى است كه شاعر در كنـه آن جانى دارد و كمتر زيــر و بالا و پشت و رو





 جيو نـ دارد

 جههان است. عو اطف و حالات او فقط ״ ااجتماعى" نيست
 آفر ين وا بسته است و ازجاتى دودتر و نزديكترسـوجشـي





 كمدن آنها جز شكستن شـعر يكست و يكـجان حاصلى

ندارد.

برداشت مردى جون ناصر خسرو از اجتـطاع دينى،

درك,

 حكمتى دارد كه از بركت دين مىتو ان دان دانست. صس الـ

 در اين دنيا و در ميان ديگى ان ــ در الجتماع عـ نيز نشان










 و جامعهشناسانه است. و اما از از آنبا كه "أخـلاقه او








שr
بصدق كوش...
شنـاسل اما يكا يك آ نها را به قصـل شـناختن نـيانه نمى كنـ









 يو سف را در بنجِاه، راز و آشـكار زمين و آسمان، غنووب







اينـك از دو جلـيمه́ اجتماعى كه در دو غزل آملـه از درو

 كه شر يهت را بههانه آزار و خو نر يزى كرده بود شاعس


حريف را بياد مى آورد
















 با گشردن لبهانى خامــوش
 تو أم است، باكلامى كه مانند شيههٔ أسب برسينة أرميله
 بهار در خواب سغت سنگك باز مى شود و مانند شعر در



 سسدداب پناه برده بود. اما اكنو نكه مـحتسب رياكار نيست
 در مشرق رو











 مى سازد.
 ترس و درو
 و غدالت بادشاه در هم آميغته بلكه هم در آغاز واز و و هم در فرجام به بيرون از إينها بهعالم غيب و " بيام سروش"
^. تكاه كنبد بـغزل زيكر:
كهرردشاه شجاعستممدلير بنوص... مسر زهاتف غيبر رسيد مزده بكوش

يبو سته و آكاهى خود را لز. آنبا مى كيرد.
اينك از دو رويدأد اجتماعى كه در دو غزل آمده:











 روزكار و دامكاناه دبايندهُ جهان و تلغنى ماندكار جداني










جو انمسگت و حيرت از بيداد جهان و دسوب دنجهاى
نارو|"!





 و از انسان به خلا إ هرحادثه وا ود دارد و نهتنها بهتد بيـ آدمى كه به تقدير اللهى نيـن

وا بسته است


 خون خكيد از شاخك

كس نمـيگويد كه يارى داشت حـــق دوستى انـى حق شناسانرا جپه حال افتاد

لعلى از كان مــروت بر نيامـــد سالنهاست تابش خور شيلن و سعى باد و و وار بارانر| جهشد

شههر يار ان بود و خالك مهور بانان اين ديار




 آنان كه خالُ را بنظ
 صوفُى نهاد دام و سر حنه بآز كرد

دركوى دوست
كوى تو فيق و كـــرامت در ميان افكنندهاند


صد هزار انگّل شكفت و با نگت مس غى بر نخاست


زهره سازیىخوش نميسازدمكِر عودش بسو خت


حافظا اسىار الهـىى كس نميدانن خموش

 بود: حكو مت سلطانى مستبل يا شهه يارى دادتُر آملدن





 بيو سته نو سان و رفت و بر كشتى الست ميان وئ كيّها و
 و مستى با شان كل و باد بهار و خورشيد و بـاران و و


 روشناتُى مرده و هچد اغ رستكّارى خاموش است. نها جمهان پی يشان است شاعر آنگاه كه بهروزگار مىانتيشد كـتى بهزبان

Y44
 رها نشلدهاست. آفر ينش بيهوده و گردش كارجهان بیىـ









 بيابد و به كنـعان خود بازآ يـ ال

 سر كردكان و صاحبان ز نلگى مردم نيز ديله مى شـود. صدحبت حكام ظلمـت شب يلــلـن است نور ز خور شيل جوى

 چيدر نگّ با خو اب سنگگينش راهـها را بسته و خور شـيل همـحنـان جششم بهر اه است. شبدر از استت و در آن روز كار شبانه كيرودار و امر و نههى این ظلالمان سـحرى دريى


دركوى درست





تكناشتهانت
از كران تابكىان لشكى ظلمست ولى
از ازل تا بابل فـــرصت درو ويشانست
















 روزكار برمىجوشد. از دوز كار تا آفر يدكار از خو د تا

دو ست، نوميلىو اميدتندتص ازشهاباباو را درمى نوردند.
 و در ساحتى و مقامى ديكى استـ در در اينـجا شمر اجتماعى







 نهآن و هم اين باشل و هم آن

پّ يوسن كم كمثتا باز آيد بكنطنان غي بخوز...


كس جو حافظ...

خورشيل شعلهأى است ازآتش نهفتّه درسينه ، آتشى












 مى تو ان در نگّ يست و در يافت. خفدا با نور از آفر ينثى

جههان حباب برممى كيرد.

 آفر ينش جهان


 كار كلام با انديشه همان كار نور است با با جهان. زيرا
 اين كلام آن خور شيل را مى نكر يم و سر جشـيمه مـمر فت در

ما كشـوده مى شو د.















شعر كشفـ راز استا
كس چو حافظل نگشاد از ر خ انديشـ نقاب




 سغن ر ها مى كند. هم بى در و بام جشما نتظار ان مى نتشيند.
 سيههى و سبزه كه در كياه و ارغو ان كه در آتش باز باز مىـ





 از غيب و ور بهجهان آمدهاى است هما




 بيرون مى آيل، حشمهای از دللخالك ور ازیى ازعالم غيب! و شـاعر جو يندهاى نورانى است كه در يى رازیى راههایى

خلمانى را مىیاود.





 و رمزی نيست و در نها يت ازنازك كا كار



 مـعمائى است كه بهحكمت كشر ده نمى تشود و و هم و جود مـا









 و دوياروى آن مىنهل. و در اين جدانْى و رو يارو نُى،


بداند و در يابل تا از بستكى ناكزير و اسـارت آن بر هلد،

 جهان نيند يشيلده بيرون ازتصور ، ندانستنى ودر نيافتنى است. انكّار كه نيست.


 هستى بغشيد، از عالم غيب باع الم شـلم شهود آورد. حافظل






 رسيدن بهونهـانِ ينهانِ اين بحر بيكى ان را در سى مىـ

سـ خلا كه در تتق غيب منزو يست مستانهاش نقاب ز ر رخسار بركشيم
سر خلا همان خود او ستـ. صفات خدا خدا را از ذات ات او جدا نمىدوانند. او باانديشه، كلام و كردار خود يكى ونى و

 خود را در كلام آشكار كرد شـاعـ هم انــــيشه او را در در

 عيان كردن غيب و نثار يّتو
 ديكر. از اين دو كار كاشـفانى خون عار ونان و فيلسو فان








 خودآكاهترى است، بها








 پيامبرى شاعر روشنائى خوب خلا را ا ا نديشيد و آنر ا از

 در ا نسـانو آر زو یید ستگار دى در دل جـهان طلمو ع كرد و ا انسان







 معنایى ديگر يافت و در نتـيـبه زيسـتن و مـردن دكركــون

 و تو سن سر نوشت را در ر ا ههایى نیتيموده افكند و ملرحى نو در اندا نت
اما اين طلى نو نير نكى استادانه است، سرابیى كي
 است به مرزه كـردى باد. حـافظل حل يث سـحر فـيب خو شـت رسيل تا حد مصى و چين و باطىاف (وم ورىی


 اخكنل. و آفر ينشى او همـان شـعىى است كه مـورت و تعقت
 فريب خوش" است زيرا ا انديثه سـاحرىى، نير نكت بازى،
















 و راستى و دروغ و داد و بيداد و و بخت و و سرنو شت انـا او


 نيست و وزيـ بهدلخو اه نمى تازد و اسب و فيل جز زدن و كشتن بهكارىیديگّ نيز مى آينـ. بدينكّو نه شاعر صعنـه

را زيد و رو میىكند و بااين بازیى بیبايان انديشه، در زمان و مكان، موقعيتى تازه میى

 اما ثـمرفر يب است زيرا بازى است نهـي



 اما با نما يشـنامه، صعنـها

 دلغي اه بخشيده است الو او حقيقت حاضى اكا نيافتنى خيال


 و جسمانيت عبوس و استوار آنها را با به بازى كـى فتـه است.




 كيرودار است. او در تمارخانه جهان با سرنوشت خـو
 به بازى كىنته است. او جون هنرييشه برصنـنه نـى رودد















 كه شثاعر بازيگى بهجهان مى آورد.
بارى همـجنا نكه يندار و كفتار شار شاع باز



 ايستاده است.
 انسانفر يفتئ| بدىآز ایىاست. در بازیشعـرا اين آزادیى هستى

مى








 جهان، بازی ديگكى را بامههوهها و بار ها و شـيوه وآَيُـين



 آسمان و فراكناشتن دائُمى الز ضـرورت بهآزادى است.

 بنایى بازی بـ تردستى و فرزذى يكى و كـولى و نـابينانى







دزكوى درست













 هيامبران صاحبان كتاب يعنى ماحبان كان كلام و از اين
 كالم يعنى خلاو ندان معرفتاند






 شير ين كامى است.










.







 هى هـاند امـا هشاعىانه" نمحىشود.
در آكاهى: در علم، دا نش ودانستنيهـهـا "صورته
 تر ار و سـاها نى است كه ابجزاء آند ا بههم میى هيو نلد و اين





 از سوى ديكر شـر كشن انـ انديشه است در كلام و در نتيجه تقليد كار خدا و تكرار آفـرينش اوست. امـا شاعر دستماية آفريتش خود را الز آ آنرينش موجود، از الم









 منشود سرو كار دارد.
انديشأ شاعرانه در عار عالم خيال كه كار كاه آفـ ينش


 شكل و هوستئ خــود را بهروى انــلـيشه مى كشاينــن،

انديشيله مىشو ند. در شعر انسان با قلب مـى انديشل و





 هستى مـى ینـيدد.





 آٓينـه لاصورته




 شب و روز را دست بدست مىد هـهـ .




دركوى دوست









 كانو نی كرد مـى آو رد و از خـلا








 مصداق داشته باشد و يا آنر ا تفسير كند و كرنه اند ويشه

 دهد، جههان را مـعنا مىكند و بااين كار بهآآن معنا میـ



 رن مىدهـد منطقى ، كار كرد و فـرجامى ديكى و از از آن خود


 قانون و سـامـان جههان بيگانه باشلد. شـاعر بهر تقـرديـر آَقيدهانى الـت در جمـع آفـويدكان، در جههان! او خرد را در جهان مى نهل و به مو افقتت و مـنالفت، بـ به مرحالمى كه بتو ان بنداشت






 نباشل با كاركـد نظلام ناساز كار و از سامان آن برون






كند. دراين جريان مميشكى فرضـى كه "علمى، نيست،






 در برا بـ است


 پيش دارد. امادر فلسفه انن يشه مىتوانـ اند افق يشت سر بكــنارد. علــــم نظام دان انستن و فلسفه نظلـام






 نهاده برخيزد و بهتناقنض آزاد، سيال و بىكرانئ انديشه از جمله در اينجا بروز





 ودر قَفس خود گرد مـى آودد. و انلـيشه حس را از قـفـس


 بر كز ينّل و اين رو تله را در منزلتّى قـود آرد. آغاز اين

 نيست ولى آزاد است. اين آفى ينش در خيال كه يِر نلـاه

 بنا به قا نون خو يش محى كـدد و كسترش هـى يابل، فقـط با

 وديكى آن را در خانه سـددش تنـها نمـى كنارد. مـّل شـعله،



 كو شله بركنار ازحالههایانسانى بيـنديشله در كارخانأ

در كوى دومت
عتل عاطلفه و احسـاس را در كار نــاورد . امـا در شعر حتـى

 داراى








 رو يـهان مـى كشا يـ .








 ها. منرع سبز نلك ديدم وداس هه نو... ديده شود.
 به ستاره، به زمـان: جىاغ بها بـعرفت و تن خـو ابزده به اند يشأ بخت

 بد يع باز همى كويد.دراين حال

 بيرون میى تا بد و بهز بان „تمـوير" سـغن مـى كو يلد، در اين




 مى بندند، رامى
 برسينئ زمين خو ا بيله.
15.18 غز لمرجون





نتثتى بياد خط لو ير آب ميزدم





والم






دركوى درست
ابروى يــار (:مــوضوع حس) در نظــــــ، يعنى در

 مى كند .
روى تكار در نظلى (زيبائى در هاخياله) جلوه مى ركند


 روى نگار تصور مىشــود.



 نقشى خيالل روى توتا وتت صبـحدم
بــركاركاه ديـــن
شاعر در كاركاه خيال از بركت حس بـر بهاند يشه خرد










شاعر انهُ يكى هماننت اشر اق عار فانئ ديگرىاست. برونـ



 فريب خوش وموجب حيرانى بى خبـران است.

اين بينش خيالى شعر هميشهدر تــركيب و ساختى
 ناكزير نيست وشع





 كه او روايت كند سراسر شعرى تمام است. در اينبا
 الجزاهو كار كرد جهانيان در يكد يكى و دو يارو تئى آنها با






مى نمـايد، جانمـايه از خيال داردٌ" .
صاحب خيال درآنى واحل وا واحب حسها وانديشه ها











 درمىآورد كه نهتنها زير وز بر و پشت ور ورو كه




 نتيجه الى بسا سخن اوخلان عادت جلو ممىكند.




مى نمايد، جانمايه از خيال دارد^!

صاحبخيال درآنى واحـ آن صاحب حسها وا ند يشه ها وزمانها ومكانهاییمتفاوت است و جكيدهُ ممه آنها را

 بى آر ام و جو شنده́ خود ر ادرو







 درمىآورد كه نهتنها زيى وزبـ آر و پشت وردو كه درون
 („خيالِيرداز" ناگاه در آنى واحدانديشه و حسى را در


 نتيجه أى بسا سـخن او خلاف عادت جلوهمى كنـ.




در خلاف آمل عادت بطلب كام كه من

عالم تكثر و تفرقه، هرج ومسج و و بى هدف است؛




 دردا نش يا منطق متفاوت است. درخيال شـاعر ان ان اند يشه

 شعر را بايد در سامان كلى خيال آن جست نهدر پيش و هس جزنـُى بيتـها






آرزونى غم عشت، جو ياى شادى است:
هون غمت را نتو ان يافت مگى در دل شاد
 غم دو ست دردلهاى شـاد آشيان مى كند. صرف وجود









 رامىشكافنل واز هم بـرمى وتى او ند بلكه درجاتُى و وحالى














19. براى نمونه غزل زير ديده شود: سمنبويان غبار غم جو بنشينند بنشاثند برىزويان قرار از حل خوبستيزند، بستانند



 بى


 تو به مى كند. و تازه گرفتم كـو كه تو به كرد!



 مى
 كه زهد آند يگىى بتو ان




 شفاف كلام ديده مىشود: در آن زهد رياهست وه و دران

 فسق، نه در كاردستها، در یديدارى و در نمايش، بلكه

درانديشيلن به ريا و بىريائى، دركاردل، درناپييانى

 كه از تو رياكار بهتى باشنم
 اين كارخانه، اثردارد.
سراسر ديوان حافظا ما سرشار از از این ز يهلو، تو درتو و رنگكآميز است كه تنها اسان از توانائى
 „بازيگى" تردست عالم زبان است زيرا فريب آفرينش



 ر نگار نگك دارد. لسان غيب از عالم غيب و سـحر بيـان از سـحر خيال مى آيد. از همين رو شعر چِير مـا جون طبيعت،


 آو از هانى كُ يز نده دار نـ نـ

 را نيز بايل جون انــنـا آفرينش شاعرانه و نگهلار نده و چوشا نتدهُ راز آن است.

جو من مـاهـى كلك آرم بتحسير
تو از نـــون و القلم مىیهـس تفسير
"انو القّلم و مايسطرون
و حافظل در لوح مـحفوظل جها
 آب مىرو يند و در آب زن ندها نـ





 خالق در عالم خلق مناسبت و پيو ندى هست
 او بنيان زمين و سقف آسمان را هطلرح مى اندازده" و يا سسنوشتجهان را باز مـى نو يسل.
 حجاب ظللمت خزيده است. اين شعر خود آبدر مـان بخش


 تغسي ابوالنتوع رازى ديده شود.
 ز شعـر حافظ , آن طبـع مدجو آب خجـل

حافط از آب زندكى شعر تو طبيب شَّنْ بيا سسه شربت بخوان

و تنهها پیيمبـ ان و نظركردگان مى تو انند در دل تار يكى به اين رو شنائى دست يا ونـد
از سوى ديگى اگر شاعرصاحب ماهـ ماهى كـــلك است،









 زند و تفسير شعى را بايد در وحى ولسان غي


 آبستنى صبورى كه در خــنـا





 ص هثا ديده شود.
 انديشه، خود اسرارآميز است، زيرا زيرا آب حيات اون اوست

 آيد و هردو سخن از يك گو هرند. پـس هردو قديمند: شـعر حافظ در زمـــان آدم اذلدر باغ دفتر نسرين و گل را زينت اوراق

هس هردو مقـدسند:
صبحدم از عرش مـى آمد خروشى عقـــل گفت قدسيان گوئى كـــه شع

 سخن" مىتواند فلك را بهرقص درآوردو
 در آن مقامكهحافظ برآورد آو از
اما ستخن شاعر جون انسانى است نهالهى الهى حسى،
 سوز آتش دل را ״




تير عاشق كش ندانم بردل حـافظ كــــهـ زد
 خدا با كلام خود، جهان را برما گشود، شـاعر نيز با

كلام،جهان خود را برما مى گشإيد. در ميان شاعران ما


شاعرى خود آگاه است: جو من مــامى كلك آرم بتحوي تو از نون والقلم مى چپس تفسير

روان را بــاخــدد درهم سرشتم وزان تخمى كه حاصل بود كشتم فرحبخشى درين تركيب بيداست كه نغز شعر ومغز جان اجزاست بيــا وزنكهت ايــن طيب اميــد مشام جـــان معطر ســـاز جاو يــد كه اين نافه زجين جيب حوراست نه زآن آهو كه از مردم نفورست


 است، جانى جاودان معطى و مشكــى عبيرى ازي ازكريبان
 است نه عطل آهوى مردم گريز دشت وغزال بى بناه ورميده شعر تنهـا رام عاشتان است است
 هـمان انديشه و همان آفر ينش او او باشد، انگیيزه آفرينش
 تقليد وسرمشق اورا باز مى نو يسد، عاشق استـي عاشقى است. همحِنانكه بلبل از فيض

بلبل (مطبوع خاطر حافظ هم ببوى گلبن وصل") يار مىسرايد. او خود آن شقايقاست كه باداغ عشق آملـهـ،
 درخت و بهار اوست. درخاك عشق مى رخسبد، زير باران عشق مىرويد و برزمين عشق مى ورود. آب عشق در جوى









 خدا آرزو وآرمـان ندارد.

 ستح است هرگز



 آنهم با آفر ينشى نه جون اين جهان وان بلكه عالمى بكمال وآرمانى. شاعر در طلب محال واز همينرو بهضرورتو

بيگمان نامـاد است. او بهسبـ آگاهى به ناتمامى خود
 آرزو افققى رو نله است ور همـيشه بيشتت از آر آرزو منـلن ان





 روزى بيا بان وين رو اه بى نها يته!
 راه مـقصد دمـادم از خود و راه برمى كنـرد و هـــردو را


 قلم را آن زبان نبود كه سـ عشئ گو يل باز ورای حـــ تـقريــرست شـى ح آرزومنـــــى


[^0]:     بيار باده كي مستظظهر بهمت اوه

[^1]:    

