فارسى（با توجه به عنوان اثر）

مرضيه｜احمديان<br>كارشناس ارشد ادبيات فارسى（دانشكاه اصفـانان）، سركروهو و دبير ادبيات فارسى دبيرستانهانى شهرستان دان دهاقان

＂شخصيتبخششــى به اشيا و تسلط بروين بر موضوعات اخلاقى و
 شــاعر براى خلق مناظر ات جاندار و بینظيرى شد كه اشا شعار او را را با


ديوان）،（TV：（TV）．
（استقلال انديشه و شيؤ طرح مسائل در قالب مناظره－بـه گونهاى








 اجتماعى عصر خويش، فقر، بـى بدالتنى، فســاد مأموران حكومتـى و منتسبان به دستگاه حاكم دارد．

 كه در آن به شيؤ مناظره، سؤال و جوابهايى رندانه و حسابششده


 مىىدهد، بى خبرى محتسـبـ و هشيارى مست را بر خواننده هويدا مى مازد． اين قطعه، در بيشتر چاپهاى ديوان يروين و اكثر آثارى كه آن را نقد و بررسى كردهاند، با عنوان（هست و هشيار « معروف و مشهور

چچكيده قطعهٔ 》هست و هشيار، از قطعات كمنظير رِروين اعتصامى است

 وى عطار و باويرّه مولانا مناظرمار اله به همين شيوه را را بين محتسب و مســت آفريدهاند، آنچها بيش از همه مناظرئ هِروين را را از ســـاير
 هشيارى مست است كه تأثير كلام وى را دو دیندان مى كند．
 هشـــيار « در كتاب فارسى بو و قراين موجود در اين مناظرهـ، تناقض


 مناظره مناسبتر و با محتواى آن سازكارتر است．

كليدوازهها：يروين، مناظر،، محتسب، مست، هشيار

ا．مقدمه







 نخســـتين شعرهاى وى در سنين نوجوانى و در مجلةٔ بهار به چاپ


چاپ و انتشار اشعار او در محافل ادبى مورد توجه بسيارى از شاعران





 هر يكى، اشارات نكتهآموز و پرمغز به اقتضاى حا حال و بسيارى ظرايف


است" (يوسفى، (FIV:I YV9).
 آن انقـــالاب فكرى جامعه و تأثير بـــارز آن بر ادبيات معاصر و از از آن

 در فهرست منابع اشـــاره كرده اما دربارئ عنوان اين قطعها تانــا تاكنون تحليل و بررسى مجزايیى صورت نگًرفته است.

آـ.
ديوان پروين اعتصامى اولين بار با نظارت پدر ايشان، يوسف

 تتبع ديوان اين شاعر گرانسنگَ چنين ابراز مى كند: ».... ملاحظهُ



 جامعه است．مناظرءٔ مست و هشيار يكى از اين نمونههاست． r．
 قالب قصيده، قطعه يا مثنوى）و يا نثرى است است كه به نـ نزاع يا ما مباحثئر
 ，







 ترجيح مىدهد و سرانجام يكى مغلوب يا يا مجاب مى شوده（شميساء


 قابل تفكيكاند؛ مانند مناظرئ ذره و و خورشيد، كوه و و كاه، تيرو كمان






 سياسى عصر خويش را در قالب سؤال و جوابهاى موشكافانه طرح مى كند．
r． پروين شعر و قلم يروين هماره در خدمت دفاع از مظلوم و محكوم كردن ظالمانى است كه اصل حقوق انسانها را ادر جامعله نادير اديده كرفتهاند．





 ＂برد دزدى را سوى قاضى، عسس


 －


 シ

安

$$
\begin{aligned}
& \sqrt[4]{4} \\
& 4 \\
& 4
\end{aligned}
$$






 معقولات اســت（بهار، مقدمأ ديوان شــــاعر）．لادر شعر او عواطف


 （ 4 ／ $4: 1$ Irvq





 بيشتر انتقادهاى كوبندة خريش را به شيؤ تمثيلى و كاه باه با طنزى


 ممتاز و مشخص مىكند، شكل تصرف در مضامين و كيفيت ار ارئئه
。

اl_I F

 مولوى، هيج شاعر ديگَرى به فراوانى او تمثيل به كار نبر انرده است"

 غيرقابل نقل وجود نــــدارده (همان). با اين

 خود اوست، گواه ذوق سرشار و تخيل رنگَين اوســتـ. اگرچه پیش از از وى قطعهٔ مست و و هشيار در ادبيات فارسى سابقه دارد، شيوه
 هنرمندانئ اين حكايت، آن را الز لحاظ ادر ادبى بر آثار پيشينيان برترى داده است. در ادامها آنـ،
 بررسى مىشود.

 زبانى، فكرى و ا ادبى است كه معرف ديدكا













 و محتســبـ شهر است و ثانياً با توجه به مصراع پا پاياني قطعه (كَا هشيارى بيار، اينجا كسى هشيار نيست) آن كه در مقابل شخصيت مست است، هشيار نيست! ثالثاً، با توجه به حذف جملئه: „لمحتسب

(قطعأ 0 0 1 ديوان)
بدين گونه، پروين شيوءٔ سؤال و جواب را بهانهاى براى طرح و نقد


 را بهطور بارزى نشـــان میىدهد (زرينـكوب، . „اين اســتقالال انديشه و كيفيت برداشت



 حمايت از ضعفا در ضمن خيال پردازیى ارهاى شاعرانه و در خلال فضاى عاطفى حاكـ اكم بر بيشـــتر قطعات او، اين مناظرات انتقادى را كمنظير ســاخته و از پيشينيان فراتر برده است.

FF. F مناظره مست و هشيار



 محتسب شهر شده است. محتسب قصد محكوم كردن و و اثبات جرم




مست بر خواننده مسلم مى گرددد. ( و عطار (منطققالطير إبيات
 نشان مىدهد كه منبع اصلى پروين در اين مناظره، مثنوى معنوى ارين اري







هنرمند همواره مى كوشيدهاند كه قافيه را از كلماتى انتخاب كنـند كه در شعر تشـــخص و امتيازى دارند و يـى كلمئ ساده نيستنده

 انتخاب كند كه پايان هر بيت تداعى كنـندهٔ اين وازه و و معانى مختلف آلف






 فرد باصداى بلندند


 حكومتىاند. تأييد اين ســخن، تغيير رويأ كلام مست با محتسب

 بدين گونه، ماهيت محتســـبِ بـى خبر از همهجا و غافل از همه چيز را برملا مىسازد.









 مست گفت ای دوست اين پيراهن است افسار نيست



 مســت در همان بيت نخستين و اولين جملئ شخصيت مست اين نكته را يــادآورى مى كند كه يكى از طرفين اين مناظره مســــــى
هشيار است.
"گگفت مستى، زان سبب افتان و خيزان مىروى گَت جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست"
 مىداند. اين استدلال را مست در مصراع دوم با مفهرمومى كنايهآميز رد مى كند: علت كجرَوى مىتواند ناهموارى راه ـ اشارهای ايهام گونه
 فرد (به غير از بيت اول)، بر مشخص بور بودن هويت دو طرف مناظره تأكيد مى كند.




F F F
 كمك مى كند، ساختار دستورى آن است. ״ ازبان شعرى اين قطعه،


 ندارد، اما از لحاظ ســـاختا
 مست) ديده مى شود. با دقت در بافت جملات مصراعهاى فـاى فرد و زوج مىتوان دريافت كه: ا. ترتيب اجزاء جملاتى كه از زبان مست بيان شدهاند، به صورت

 مثلاً در مصراعهاى سوم، چهارم، ششم، هشتم و دهمّ، ترتيب اجزاء جمله به هم خور ده است:










 كفتوگوى محتسب از سويى و نظم حاكم بر بر جملات مست از از سوى
 اين جملات اســت و از كجا معلوم، آن كه بـى خبر از خويش است محتسبنباشد؟

## (F_F

 (I_F_\& "اگَر دو غزل يــا دو قافيئ متفاوت سروده شـــــدهاند با با يكديگر بخوانـوانيم، تأثير شعرها
 تكميل موســيقى، تأثير كلام شاعر را دوچندان مى كند. »شاشاعران

منابع
 مقالات نكوداشت پروين اعتصامى. تهران:
$\qquad$

 كتاب. صفحات و اعتراض در شعر پروين" (عبداله واثق عباسى) به نقل از سليمانى، فرامرز

 اشعار، با مقدمئ ملكالشعراى بهار. تهران: چاپ
 زندگى و شعر پروين اعتصامى، حكيما بانوى شعر، تمر ان: انشارات علمى و ورين فرهنگى.
 حكيم ادب فارسى. مجلئ رشد ادب
 ¢. خالقى 9 راد، حسين. ( و قطعهسرايى در شعر فارسى. تهران: انتشارات علمى و فرهنگیى

 دوم. تمران: انتشارات حافظ نورين.
 با كاروان حله. چاپ دوازد انتشارات علمى. 9. شميسا، سيروس. ( (آVQ). انواع ادبى.
 . $\qquad$ . 10 غزليات مولوى. تمران: نشر و پثوهش
 ادبيات فارسى. چاپ سوم. تهران: فرهنگ نشر نو انتشارات معين.


 مثنوى شريف، دفتر دوم. چاپ چچهارم.

تمران: انتشارات علمى و فرهنگیى.
 اهتمام و تصحيح سيدصادق كوهر الـونرين.


II 1 فرهنگى.





 واڤثنامئ هنر شاعرى. چاپ كتاب مهناز.

لحظهها. چاپ سوم. تهران: جامیى. 19. يوسفى، غلامحسين. ( روشن. چاپ نهم، تمران: انتشارات علمى.

معروف مولانا و بهويزه اين بيت آن است: "ادر شهر يكى كس را هشيار نمىبينـم هر يك بتر از ديگر، شوريده و ديوانـانها (MVY:I MVA شميسا، تزيدهٔ غزليات مولانا بــا توجه به آنحچه كَفته شـــد و از مجموع آر آرايههاى ابيات مى توان نتيجه گرفت:
 مست قرار گرفتنهاند.









 تا بيراهه نرود و طنز رندانئ كلام او را دريابد. ه. ه. نتيجها گيرى |از مجموع آنحֶه كفته شد، مى توان در يافت كه پروين
 و به تصوير كشـــيده و بنابراين، مســتـى وى مستى اصـى

 در كلام وى، بيان كنايهآميز و پاســـخهای رندانـانها او و
 (محتسب و مســت) و اشارات گاه و بیى گاه پروين به
 اينجا كسى هشيار نيست) نشان مىدهد كه ده در اين
 حقيقت، آن كه مست و نآثآها است، خود وى است بنابراين، عنوان » هشيار « براى اين مناظره مناسبتر و با محتواى آن


به وضع موجود جامعه ـ باشد.
"گگفت مىبايد تو را تا خانئ قاضى برم
كفت رو صبح آى قاضى نيم شب بيدار نيست ـ تضاد نيم شب و صبح/ تكر ار وازئ قاضى /واجا آرايى مصوت بلند 》آ"؛ ״گَفت: نزديكى است والى را سراى، آنجا شويم گَت والى از كجادر خانهٔ خمار نيست"

 گفت مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست
 خوابگاه/ تلميح به آيات تحريم شراب و و منع از از ورود به


"گكفت دينارى بده پنهان و و خود را را وارهان كَت كار شرع كار درهم و دينار نيست"



 گَت پوسيده است جز نقشى ز پود و تار نيست


 غرامت و جامهات پوســـيده است كه نوعى موسيقى درونى را پديد آورده است. "آَفت: آَكَ نيستى كز سر سر در افتادت كلاه
 ـ تناسب بين سر و كلاه در مصراع اول و و سر سر و عقل

 مىداند نه كلاه ر/ا/ مصراع دوم به صورت مثل در آمده

 گفت الى بيهودهیو، حرف كم و بسيار نيست"

 در اين بيت نيز همانند بيت دوم، اســـتدلال ضعيف و غيرمنطقى محتسب با هشيارى مست رد رد مى شـود.
 گفت هشيارى بيار، اينجا كسى هشيار هـيار نيست"


 مســت هشيارم و تو مست باده. اين بيت يادآور غزل

