(قسمت هشتم)
غَثّ و سَمين دربارُو


جويا جهانبخش
ترَّوهشگرحوزءُ ادبيات و دين



rراו ـ شيخالعاشقين
 ؟؟(1)





 (ملكالشعراء بهار در شعرى در عزاي ايرج مى گويديد : بىتورندى ونَّظرِبازى مُرد راستى سعديِ شيرازى مُرده) (همان، همان ص، هامِش)

ها11. ـُرقع پیوشانِ شيراز

 به گمانِ راقم - همه ناظِر محيطِ پیيرامونِ سعدى و پوشششهاي

شايحِ زنانِ إقليهِ پارس در در آن زمان است :


كه به رويِ دوست مانَد كه برافكَنَدْ نِقابِى



ابـنِ بَطوطه، قاضى و فَقيهه و سَيّاحِ نامي آهلِ
 پس از سعدى به شيراز گام نِهِاده و شيراز و شيرازيانِ روزگار جِاني حافظ را وصف كرده است، از پوشيدگى و ديــنورزي زنــانِ شيراز و ايـنـكه ( (بُـرقَع)، بر رُخ مى افگندهاند و در جامع بزرگِ شهر حضور مى يافته و پاي مِنْبِر اندرزگويان مىنشستهاند، بشَرح سخن كِته است (نيز سنج:/بنِبَّطوطه - ويراستِ دوم - ، محمدعلي موحّد، نشرِنى، ص. 9 ).
 خواندنىاش به گزارشِ آحوالِ زنان اهتمامى ويرّه دارد - و از اين رَهكُذَر، آكاهيهاي ايِ نفيسى نيز از تاريخِ اجتماعي گذشتهُ ما به دست داده است - ، كزارشى إمى جالبِ توجه از ماجَراي تاريخيِ خلاص يافتنِ يكى از بانوانِ تُركِ دربار قَلَمى كرده است و و در ضمنِ آنِ آن گزارش نشان مىدِهَد كه چگگونه غيرت و حميَّت و مردانگي شيرازيان در واكنش به بانوئى كه در
 كرد، برانگيخته شد و شورشى برخاست كه آن بانو

 گروگان (نَوا) ببَرَد، رهانيد (سنج: همان، ص^، ص، ، . (lsvg ابنِ بَطوطه در گزارشهاي خود نشان مى دِهَد كه زنانِ آسياي صغير (بِلادِ روم) چُنان پوششِ فراگِير و سنّتِ روى پوشيدن نداشتهاند (سنج: همان،
 ص. ص. و اختلاطِ نامَحرَمان بيشتر.

919 . بشارت
 (تركانِ پارسى گو بخشندكانِ عمرند / ساقى بده بشارت پـيرانِ پارسا را)، نِـكاتِ ريـز و باريكيهاي تَوَجّهبرانگيزى را مـجالِ طَـرح دادهانــــــ؛ از جمله ايـنكه: واڤءٔ (پارسى) گگاه بر (نوعى شعرِ آميخته به موسيقى") و (نوعى از شعر كه بها آواز خوانده مىشده) هم اطلاق گرديده؛ و ((بخشندگان) به

* يا خلوتى برآور، يا بُرقَعى فُروهِل
 (همان، ص19)
* همين بَسَست كه بُرقَع زر روى بَرفكَنى (همان، ص454)
* يادِ تومىرفت و ما عاشق و بيدل بُديم پرده برانداختى، كاربه اتمام رفت!
(AFY) همان، ص4
* رويىى كه روزِروشن اگربركَشَد نقاب پرتودِهَد چُنان كه شبِ تيره آخترى
(همان،ص)
* روئ گشَادهاى صَنَم، ط طاقتِ خَلق مى بَرىى چّون پَسِ پرده مى (همان، ص)
* اگرتورويُ نيوشى بدين لَطافَت وحُسن دگرنبينى در پارس پارسايیى را
* زروي كارِمن بُرقَع برانداخت بيكبار آنكه دربُرقَع نهانست
(هFFT) همان،
 تا صُنعِ خدا مىنگُرند از چِپ و از راست
(همان،صA) (هFA
* تاعذرِزليخا بِنَهد مُنْرِرِعشّاق يوسُف صِفَت از چهره برانداز نقابى
* تا برآسايَد آرزومندى اخرحي
(همان، ص1|8)
* گرتواز

(همان،ص)
* بُرقَع از پيشِ چُحنين روى نشايَد برداشت
 (همان، صم)
اينكه اين تصاوير حكايتكرِ پوششهاي پیِيرامونِ سعدى است، يكى حَدس و احتمالِ صِرف نيست.


## VV <br> 

تا بردَرَت به سِم بشارت همى زند
 (همان، صMPY)

## Ilv اl. (به صلاحَش خجل كُن")

 در بابِ دومِكَستان آمده است : (ريِش يكى از مشايخ كله كردم كه فُلان به فَسادِ منكواهى داده است. كُتا: به صلاحَش خَجِل كُن. تونيكوروش باش تابدسگال
به نتصِِ تو كفتن نيابَد مجال ...) ،

آقـاي دكتر محمدعلي همايون كاتـونيانيانيان در



 تو با او خوشرفتارى كن تا شا شرمسار شود) .

دو تَتَّقّى و برداشت دارد:

يكى، اينكه: با او طريقِ صَلاح و و نيكوئى بيِيما

 كردهاند.


 تو گواهى داده است، عملاً تكذيب شود و شرمنده

به گَمانِ راقمِمٍ اين سطرها، مقصودِ شيخِ شيراز از
 نه معناي نخست؛ چرا كا كه بلافاصله مضمونِ هِينِ همين معناي دومين را در يك دو دوبيتى نيز بيان مىكنَّه:
 به نـقصِ تو كِفتن نيابِّد مَجال ...
 يك دو بيت را با حكايتِ وى ربطِ وَثيقى نبود. آن مضمون كه آقـاي دكـتر كاتوزيـان تَلقّى

معناى (بخشىىها) كه خُنياكُران و اصحابٍ موسيقي
 خود نامِ (يكى از آلاتِ موسيقى بوده است و و بشارت

 اين آلتِ موسيقى اشارت رفته است) (نگرَ : دروييشِ


 كوشهُ چششمى به نام آن ساز بوده باشد؟ در شواهدى كه مى آيد، مقصود تنتها توجه داد دادن به همان گوشهُ حششهِ مُحتَّمَل است؛ ورنه حسابِ معناي لُـؤوي (بشارت) در سياق هر بيت البته

جداست! در بعضِ بيتها ها دور نيست كه معناي لغوي


 هرچحند برخى در اين بيت، (امطرب از از مشغلةُ كوسِ بشارت چهِ زَنَّ؟) خواندهاند؛ فلاحِظ و اما شَواهِد: * دُهُل زَن گودونونوبت زَن بشارت كه دوشم قَدر بود امروزز نوروز


* مطرب از مشغلهُ كوس بشارت هِه زَنَد زهره بايستى امروز كه بنوازَّ عود (همان،ص19)
*هنوز كوسِ بشارت تمام نازده بود كه تهنيت به ديارِ عَرَب رسيد وعَجَم (همان،صMFH)
*     * ... تابارِ دَردمدمدمُ كوسِ بشارت وآواى دراي شتران بازشنيديم

*دشمن كه نمى خواست چُنين روزبشارت همحون دُهُلش يوست به هوگان بدريديم (همان، همانص)
* خالى مباد گُشَّنِ خَضرايِ مجلست زَآوازِ بلبلانِ غَزَلْكوي مَدحِحوان

 صم^「٪)، در ضمنِ يكى از يادداشتهاي تكميلى و استدراكي خويش، مى آورد: (... (. نسخءُ خطّي قديمترى از تصنيفاتِ سعدى (موَرَّخِ •V هـ .[ق. .]) به موجبِ فهرستِ براون در كمبريج موجود است.). آيـا براستى چُنْين دستنوشتِ كهنهاى از آثارِ سعدى در كمبريج بوده يا هست؟ ؟ ... پس چرا موردِ استفادهُ مصحِحّحانِ آثارِ شيخ قرار نـرُرفته؟ بايد آنـان كه دسترس دارنـد خود به (ففهرستِ بـراون) فـرو بنگرند؛ ليكـ دُرستتي خَبَر مُستَبَد مینمايد.


## rr .

زنـدهياد محمدعلي فروغى (پذُكاءا الملكِي) ثانى) در مقالهُ (برزنامهٔ ادايِ تكليف نسبت بهِ شيخ سعدى) كه در سـالِ צاسا هـ .شـ. قَلَمى كـرده است و در


 علم و حكمت و ادب و هنرهاي ديخر فرزندانِ نامي
 ديگر نبرورده بود، تنها اين يكى براي جاويد كارين


## 

 افكندهايم)" دكتر محمدِ دهقانى، سخنگشائي يكى از مقالاتِ
 ساخته است و در آنجا چُنين نوشته:
("برحسبِ تقويم خـورشيـدى، اندكى بيش از
 و بـا ايـن حـال - چُـنـان كـه آفريـنــنـهُ نــامـارِا آن پيشبينى كرده بود - اين گلستان هنوز تازه است و عطرِ دلانگيزِ آن مشامِ ما ايرانيانِ به تنگ آن آمده
 كه از كودكى گلستان مى خواندهام ، شگفت ترا آن است

جمله نوشته: (...

خود احـداث نـموده مثلِ دارالصّـفا و دارالأيتـام به خطِّ او بوده و دَرِ عمارتِ بقعهُ ظهيرى نيز به خطّ ميرزاست و در صفّهُ مقبرهُ شيخالعاشقين، شيخ
 بى بَدَل بر إزاره́ آن به كاشىتراشى مسطور است: غزل به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم ازوست
 نه فَلَكَ راست مسلّم، نه مَلَكَ را راصل آنحّه در سِرِّسويدايِ بنى آدم ازوست شادى و غم برِعارف چه تفاوت دارد
ساقيا! باده بده شادي آن كاين غم ازوست
 كه بدين دَر همه رايُشتِ اطِّ اطاعت خَمْ ازوست سعديا گربَِنَد سيلِ فنا خانءُ عُمر
دل قوى دار كه بنيادِ بقا محكم ازوست
 نوشته. ....).
 ادوارد براون در كتابِ يكَ سال درميانِيريرانيان (ترجمهُ صالحي علامه، ص \&. $\uparrow$ ) مى گويد: (... (. در حافظيّه موفّق نشدم نسخلُ ديوانِ شاعر را كه براي تفألّ زدن در آنجا نگڭهدارى مىشود، بـبينم؛ زيرا
 بود. در سعديّه اقبالِ بهترى داشتهم. متولّى مشغول نبود و بـدونِ معطلى نسخءُ خّطّي كليّاتِ شاعر را



 دوباره با قلمِ چُرمهارتِ ميرزا فرهنگ [فرزندِ وصالِ

شيرازى]، بازنويسى و الحاق شده بود.).

اY| • نسخءُ آثارِ سعدى مُوَرَّخِ •V هـ .ق. . مستشرقِ متـنتِثووهِ آلمانى، هِرمـان إتـه، در تاريخ

كردهاند، در جاي خود مضمونِ مشهورى است، ولى از اين عبارتِ سعدى، با توجه به قرائن، اراده نشده است. سعدى در جاهاي ديگر، در آن باب، سخنهاي شنودنى دارد؛ از جمله آنجا كه مى فرمايد ديد بَبَى رابَدى سَهل باشد اگرمردى، آحسِن إِلى مَن آسا!
كلياتِ سعدى، جَ (اميركبي، ص)

111 ـ آن سنگَشكن كه بود؟
ادوارد براون در كتابِ يكَ سال درهيانِيرايرنيان (ترجمءُ
 قبرهاي زيـادى كه دورتـادورِ گورِ او را اشغال كرده انـوه بودند ياد مىىند و سپس به مقبرهُ سعدى مى رسَد، مىنويسد:

دفن شدن در كنارِ او ندادهاند. مقبره́ او در محوّطهُ كوچكى، تك افتاده است. سعدى، بنّ بنا به عقيدهُ عمومى، سنّى بوده است. البته بعضى دوستدارارانش اين را قبول ندارند و معتقدند كه او كتمان [كذا. صحيح: تقيّه] مىكرده و اين در طريقتِ شيعه در مقابله با خطرِ جانى، جايز استه ا اما اعتقاد به سنّ سنّى
 متعصّبِ شيرازى، سنگِ اصلي مزارش را را نابود كنَّد. سنگِ قبر فعلى به دستور و هزينهُ قوام پیدِ صاحب ديـوان ساخته شده و اين جملكُ عربى بر آن حى
 آغازينِ بوستان در مدح پیيغمبر- ص - حكّاكى شده است.).

## 119. كـتابـُ غـزلِ شـيـخ بـه خــطِّ شـاهـزادهُ

## تيمورى

قاضى مير احمدبن شرفالدّين حُسَينِ مُنشي قُمى
 (Y) ، در گزارشي احوالِ (نوّاب ميرزا سلطان ابراهيه، برادرِ ميرزا بايسنغر) ( (Y) ( خوشنويس و فاضل و هنرمند بوده است و در شيراز بهسر مىبُرده و در همان خاك نيز مدفون است، از


كه هريٍه بر شمارِ سالهِاي عمرم افزووده مى شود، اين كتاب به جاي آن كه كهنه گُردد و جاي ياي خود
 خواستنىتر و خواندنىتر مى شود. رازِ اين جذّابيّت و ماندكارى، بايد ايد اين باشي

 حجابهايی كه در طولِ تاريخ بر آن كشيدها بايهم - از
 است. سعدى دركلستان آينها پیی يِيشِ روي ما نِّهاده
 ناهمواريهايش، ببينيمه و - به جاي اي انكار و ملامت - با آن از دَرِ آشتى و مسالمت در در آييهو و بيذيّيريم كه



 او سراسرِ تاريخِ فرهنگى و اخلاقي ايرانيان راد در كتابى
 كنجانده است. عَجَبتر آن آنه تصوير و تَصَوَرى كه سعدى از كردار و كفتارٍِ آدميانِ روزگْارش به دس دست داده است، هم امروز نيز زنده و ومُستَنَد يِيشِ روي ماست. كيست كه به حكايتهايكِ كَلستان نَظَّر كُنَّد و








 در يِش مى يُيرند. عابدانِ زردرويیى كه به سرابُستانتانِ
 برمى آيند، و جوانانِ رشيد و آرزومـندى كهـ انـي از فرطِ تنگكدستى به تَركِ يار و ديار مى گويند و و خود را بها به



(شايـد قضـاوتِ مؤلف در (رنگينى و شكـوهِ) شعرِ جلال الدين از لحاظٍِ صبغهُ عرفانى باشد، نهي

فصاحت.) ( همان، همان ص) .
 يكى از تَفاوتهاي چششمخيرِ سعدى و مولوى در زبان و بـيـانِ ايـن دو بـزرگ است. فـارسي سعدى البته زُدودهتر و آفتابىتر و روشنتر و روانتر و شيرينتر از از

آنِ مولوى است.
دوستِ ارجمندم، جنابِ محمدمنصورِ هاشمى،
كه از شاگردانِ شـادروان عبدالمحمدِ آيتى بـوده است، در ضمن واگويـهگريِ خاطراتى از آن اديبِ فقيد نوشته: (... آقاي آيتى.... برايِ فارسي خوب شأنِ خاصّى قائل بودند و يادم هست يكى دفعه سرِ كلاس گفتند
 براي تغييرِ حال و هوا باز مشغول خواندنِ بوستانِ سعدىاند و (اانگار آدم از سنگلاخ رسيده باشد به


## خـوانـنـدگَانِ ديـــوانِ سـعـدى بيشتر

 بودهاند يا آنِ گَلستان و بوستان؟ ادوارد براون در كتابِ يكَ سال درميانِيريانيان (ترجَمهُ كه از سعدى و آرامگاهِ او در ميان مى آورَد، مى گويَّد: (كَلستان و بوستان هـر دو بـه خاطرِ سَبِيِ بىتَكَلُّف و ساده، بيانِ رَسا، تنوّع مطالب و حكمتِ عميق و پُربار كه مشخصةُ آنها است، در سراسرِ



بهتر محسوب مىشود....).
 خواهندگانِ غزل و قصيدهُ سعدى در ايـران بسيار بودهاند ترديدى نيست؛ ولى آيا غزل و قصيدهُ شيخ بيش از گلستان و بوستان كه در مكتبخانهاها نيز خوانده مى شد، خواننده داشته است؟ ... آيا بعيد

نيست؟

هم مى نازند(؟)؛ ... آيا نمونههاي اينها را امروز در پيرامونِ خود بفراوانى نمى يابيه؟
 است، امّا رنـدِ بحقيقت سعدى استِ د در ادَبيّيّاتِ ايـرانِ پِ از اسـلام، بـجُز سعـدى ، كـدام شاعر و نويسنده را مىتوان يافت كه به جرأت و صراحت
 و در غزليّاتش، بـى آنكـه در چسِ پـردهُ تعبيراتِ رنگارنگِ عرفانى پنهان شود، بارها به زيبآِرَستى و عاشق پیشگي خود اقرار كنَّ و سپس با بلاغتى
 خويش بخواهد: و ما ابَرِّرِئُ نَفسى و لا الُزكّيها (V) /
 و آنگاه پس از اين همه سال هموطنانش هنوز از او با عنوانِ (شيخِ اَجَل)" ياد كنند و هرگاه نامش را را
 انگار آن عنوان و ايـن عبارتِ دعايى، جـرئ لازمى
 مُطّلبي كاشانى، ص•V و V) (V).

## 

 زندهياد محمدعلي فروغى نوشته است: (.... كلياتِ شيخ سعلدى گنجينهايست كه قدر و قيمت براي آن نمىتوان معيّن كرد....) (سعدىناهه ، مجلهُ
 هِرمان اتِه، مستشرقِ نامي آلمانى، در تاريخِيْ ادبياتِ
 هـ.ش.، صهوءا) در داورى در بابِ اشعارِ اخلاقى و پندآميزِ شيخ شيراز مىگويد:
 [بلخى] نمى رسد و گاهى همم عرض و طولِ زياد پییدا مى كند [؟ ! [ ولى در احساسِ گرم و و ذوقِ سرشار و افكارِ


 شده، در حاشيه بدين شيوهُ پردهپوشانه درباره́ آن

## A)

شمارئ

رفتنِ خواجوي كرمانى به خانئ سعدى كه (دخترِ


 و زنـدگي اوسـت). يـا حكايت مناظرهُ سعـدى با


 كه بس كه زنش شعرهايش را تحقير كرد و شعرِ سعدى را به رُخش كشيد، بالأخره گفت: (اسعدى در شـيـراز دارد نـانِ مفت / مـىتوانــد شعرهاي خوب گفت؛ گر بيايد يزد و جولاهى كند / / ...)،
 سعدى را ديدند كه در كوچه ادرار كرده بود و به ديوار (استبراء) مى كرد...). .
 از ايشان خود مَنَم!- ، از اين شوخى ها نَا تَكدُّرى به

 بهويزَه هَزليّات، خود، سَرِ شوخى را با با همه باز كردها
... اينطور نيست؟!

1r^. طنزِ پراگَندهُ سَعدى
 ظريف) سعدى گفتهاند: ...... ... براي محيط شدن بر تمامِ جنبهه هاي كارِ سعدى بارِي بايد عمرى صرف كرد.



 درگلستان، در ترجمه به زبانِ ديگر است كه اسه خود
 فارسى مى خوانيهم، آن قـدر آن را نزديكى به خود احساس مىكنيم كه متوجهِ طنزش نمى شويم. ـ اما وقتى از آن فاصله بكيريم آن وقت متوجه مى شويم كه سرتاسرِكلستان پُر از طنز است . همحُنْنين است بوستان و غزلياتِ سعدى . مثلاً در يكى از غزلياتِ مى مويد: من آن نيَم كه حلال از حرام نشناسم شراب با توحلالست وآب بىتوحرام يا:
با محتسبِ شهربِويـيد كه زنهار در مجلسِ ما سنگِ مينداز كه جام است
پينوشتها ا. وى در اها اه هـ .ق. نيز از نعمتِ حيات برخوردار بوده




90. 9 ( 4 (



نويسنده). (.19Y! 9
(حاشيءٔ نويسنده).




خُـب! اينـها هـمـه طـنـز اسـت و سعـدى از از ايـن

 .

## 9rı. شوخى با شيخِ شوخ!

 آقاي دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان شانِيان در كتابِ سعدى: شاعرِعشق وزندگى (صه هو و \&) نوشته است: (... تاريخِ شعر و ادَبِ فارسى ست كه دربارهُ شخصِ او حـكايات و افسانـه هـا و شوخيـهـاي عاري عاميانه ساختهاند. يعنى از اين نظر، حتى از فردوسى و وانـي
 و مستثناست . اشارهام به افسانه هايى ست از نـو نوعِ


