

## -范

تحقيق در ادب فارسى
(1)

سخنسنجى

## حق طبع مهنوظ است


r... |نتشاوات اوتسينا طبع شـ.

## هاب شمم

> نكارش:
> استاد دانشعلاه تهر ان

تهران
(ا براى من ستايش آن شعرى كه چنانكهبايد
 حيات جاونان داشته واز سرحشمهُ فياضالهى



 فرومايه ولنكك و ناجيزند و مانند آنست
 ناجور خورده برآنها پوشانيله باشند واز نظر نظر آنكه قوت فكرى نخورددهاند نحيف ولاغراندان
 قاضى با انصاف وعادلى باشیى بشرد بشرى توجه

 روان بخشيده باشد وبالاتر از همر همه آنكه روا آراسته وبزر كوار شاعر كه جالالت قدر خويش را بافكار یست و پليد خاكیى نمى آلايد در آن
 مقام اوست سزاوار مطالعه رادمردان و شايستة توجه ماحبنظران بصير وآراسته خواهدبون هـ هـ ها بن جانـن

0
دراين فرخندمروز كار كه جشهو فياض ادب ومعرفتافران
 آثار كنشتکان ونامداران فضل وادب ايران ايران سعى بليغ مبذول
 واصول مسلمى كه درساير نقاط جهان كردآ آمده و انگارةّسنجش





 آثار ادبى مانند نمايش وانی وافسانه بطرز جديد








 بودهاند وهريك بتناسب ذوق و دانش و تجربهُ خويش كتاب يا

رسالهاى در فن سخخن سنجى نتاشته عقايد ونظريات ونوردرا مدون ساخته و برای آيند








 كيتى كه روز گار دربرابر دانش و هنر آنان آوردهاست ترجيح وامتيازى قائل شود و عقيدهاى راناكفته

كنارد .
دشوارى دوم آن بود ككـه ادبيات هر كشور با ذوق و معتقدات و سنن مردم آن كشور متناسب است واين نكا نـته درتمام
 باختر در گوش مردم آسياگران مى آيل و شنوند
 جانوران كجطبع را بحالت وطرب ميآورد در سامعهُ باختريان
 كستران فرنگى با ذوت مردم خاور انس و آميزش ونار فـرارد ، زبرا




て
است كههرييت خاطرهاى راكه در حافظه ما خفته است بيدار
 هأى ايرانى را در ذهنها بجنبش درميآورد واين همه در هنگام
 كشور با آثار طبع گويند گان آن مرز و بوم سرو كار دارد و قوانين واصول مسلم آن نيز بامطالعه و سنجش آثار ور مر مردم همان
 داده باشند قابل پيروى واطاعت نيست زيرا ساز كارى آن مزاج وذوت ايرانيان شرط است وازين روى نه تنها
 پوشى شود وتنها آنجه رادر كليه ادييات جهان مصان مصداق و مورد
 استعداد وتناسب ذوت ايرانى رادرنظربگيريم وآنها راباطرزفـكر - ساكنان اين كشور ملايم وساز كار نمائيم
 زيرا الستادان فن سخنسنجى باختر باختر كه همه اززبان لاتين ويونانى دربيان مقاصد خويش مايه كرفته بودند كلماتىرا از آن زبان









چنانكه اصطل(\$مات نظامى عرووضهى و. ديگر نويسند كان قرون
 خواستيم اصطلاحات وتعبيرات بيگانه را بكلمات ومصطلحات ورات

 ميشل و مبحثى كه خود خالى الى از ابهام و ييحّيلى

 وآراء كوناگون آنچه در مسلميت آن ترديدى نيست و هريك مكمل ديگرى است بركزينيه واين نظريات مثبت را را از نظر نـر
 در مطالعةٔ اين كتاب انيك طرف ورف بسير فكرى باختر تا تا روز كار امروز آگاه شود واز طرف ديگر آنظاه كه كتاب را فرومى انـند
 هنگام بكار بستن اين دستور ها بمناس .يكديگر گمراه نگردد .
مشكل دوم بدينطريق كشاده كشت كه عقا يدى را كه صرفاً





 بادييات بيگانگان متوسل شويم باز آن شواهد را آن نطورييان كنيم كه دانشىآموزانما در مطالعهُآن نياز بسيار بمراجعه كتب مدونه

بزبان لاتين وديكر زبانهاى ييكانه ييدا نكنند .




 تازه براى اداى مقاصل نو بر كزيديم ودرعوض انو
 نكند تا دراثر تداول واستعمال دارانى معنى و مفهومى خائى خاص
 آنها وضع كنند واين نقيصه را جبران فرمان
 بود زيرا مجال بحث وتشريح مفصل راكرفت ونته وتوجه باختصار

 كند وجز آنهه از ذكرش كـر كزيرى نبودهاساست جيزى در كتاب



 دين معنوى نگارندهُ در نگازش اين كتاب بسيار است رت وتا


 دانشکاه لندن وطرز تحقيق مرحوم يروفسور ر. و حمبرز الستاد

ادبياتقديم دانشكدهلندن نهاده شدهاست واز كتب مؤ لفينبزر كى مخصوهاً ازكتاب "(تاريخ انتقاد درقرونووسطى") تأليف ز • ى اسيينگرن وكناب (» تاريخ سخنسنجى " "تأليف ر. سينتزبورى اقتباس بسيار شده است . درنگارش اين كتــاب نيزخويشتنرا ذمــهـدار الطاف و
 ميداند كه آن هنگام كه اين كتاب تأليف مأليف ميشد درقيد حيات بودند وساعاتى جنداز وقت گرانبهاى خودرا بما بمطالعه صفحات أين كتابوراهنمائى نغارنده درانتخاب كلمات واصطالاحاتلازم
 از آقاى سيدمحمدل كاظمعصمار استاد فلسفدقديم نيز درآشنا ساختن نگارنده بطرز تعبير فلاذسفه ايران و عرب از از اصطالاحات افلاطون و ارسطو تشكرى مخصوه ون دارد .
 را از خطايا وزللى كه دراين كتابممكنناستراه يافته بانـ باشد برى




 در برابر نگارنده نهادهاند سوء استفا اساده نمىتوانواند كرد . اينك اين مقال را با بيان حكيمانهُ ماتيو ارنولد انگليسى انيسى بیايان ميآورد كه فرمود : اگر درك دور دوء مجر مجد وعظمت ادن انيات
 وبىثمرى روز كار بريم بازهمان اشتياقى كه بوصول ودركجنين

دورهاى داشتهايم وآن تعظيم وستايشى كه از دور باين زمين موعود كردهايم خود مائ تسليت خاطر وِموريم

 ازما بِنياز نخواهند ماند زيرا انـا خاك ما ما مايه قوت نهال و شادابى ازهار بوستان ادب خواهد بود .

ITY تهدان دكتر لطانعلى صورئعر

## $\tau$

ت家
ديباجه
فصل اول
مقلمه
فصل ادب دوم
تعريف مقدماتى ادييات - وظيفه دو كانه ادبيات - دبستان
رمانتيسم ورآليسم - ادييات محض وعملى - اخلات انـات ناصرى و
غزليات حافظ - تاريخ بيهق از جنبه ادبى محض - مدايح و ايري
قطعات شعرى - آزمايش محض - موضوع ادبيات - ابنسينا و


تجزيه ادييات بنظم ونثر - زبان شعر - ذوقـ مطلبوقان خلاصه مطالب .

## فصل سوم <br> رساله ارسطو

نواقص رساله ـ استخوانبندى كتاب ارسطو - موجب
نتارش رساله ارسطو - اختلاف ارسطو وافاطاطون درباره شعر



موضوع شعر - طرزهاى كوناكون شعر- اشهار غمانكيز_قانون

 برترى شعر از تاريخ - اهلاحمكل آلمانى درنظرارسطو

فصل حهارم
بساز ارسطو
 فردوسى و نظامى - شعر وعقل ياشعر و جنـو




 تيووماكى - مينترونو - نظر تاسو ايتاليانى - نظرجانـئهرينك تن انكليسى - حملةُاكرييا برشعر و جواب غرانسيس بايكون - نظربن جانسون - روش انتقادى تاسو ـر

## نصل منهبم

سِن سنجى مر مورة جديد
عقيد: كانت دربار: شعر - بندتوكروع - لانكينوس و انتقاد از سبك شعر - شرايط ايجاد مبك فارة فاخر ـ قانون ادب
 دريلن انكليسى ـ الككـاندر بوب انكليسى ـ علل سو. تشخيص

ستخنسنجان - شر ايط سخنسنجى - خلاصه فصل .

فصل شششـم
دوره معاصر
سه نيروىتازه - زيبانّى وسبككنو - وردزوربث انگليسى


ارنولل انكليسى - محيط ونيروى خلاق - نيروى فكرى محيط
و نيرونى انتقادى بشر - قوانين سنجش درنظر ارنولد .
ذيل

فصل اول
مصٌ

روزيكه سقراط را در يونان محاكمد ميكردند و دادستانان



 'اين مرحله رضايتبخش و اقناع كننـه نبوده است نسبت بشعرا و خداوندان ذوت نظر حكيمانه وى واقع شدهاند حنين كفت: شرمم ميآ يدكددرايـ اب حقيقت را يبان كنم. من آن منظومات و قطعات شعرى را

 شاءران از توضيح اشعار خويش درماندند. در انجمنى ري اند اين


 كه دريافتم كد شاعراناز
 هـ.ـت كد توانائىتحريك و هيجان دارد. شعرا در اين حالتمانـن

پيمبران يا كاهناننل كه سخنان بسيار زيبا و محرك بر زبانشان




 نيرو نادار و درمانده بودهاندانـي
 تشخيصقريحأخلاق و مبلع و غريزء انتقاد و سخنسنجىيدانيانست،
 نيروى مبدع رامسلم كرده و علت اين تنوع را نيز مشخصنموده

است
امروز كه قرنها از عمر سقراط گنشته و كيتى پيرتر گشثته مسـلم است كه در قلمرو ادييات و در اين بشر كه ذو ذوق دو دارد و از
 است. نخست نيروى ابـــناع، دوم نيروى تمتع و ادرالك و و سوم نيروى سنجش و انتقاد . نكتهُ مهمى كه نيروى سنجش را از از ديگر نيرو وها مشان مشخص ميكند اين است كه اين نيرو را ميتوان كيرى كيبكرد و مانند دو




 شاعر.ى كهك كلمات و تعبيرات بدون هيچگُونه انديششه و تنها بمدد

ذوق از سر كلكش جارى است سخنى را آزمايش خواهن كرد، اها اين توانائى طبيعى بسيار نادر است و بيشتر سخنسنجان آنـان در

 آورد وآنها را فراگرفت و در آنها مطالعه وتمرين كردوبمقام آز.مايش و امتحان درآورد.
 هيجچگونه قاعده و قانونى نيست و اين دو هنر را را در هيبع مكتبى
 پس فن سخنسنجى هرگز نميتواند آن كيفيت يا طغيان فكرى را كه موجب ايجاد شعر يا آغاز هنر نمايُى زبانان وادب است



 مخخنسنج ناگزير وجود ادري ادييات و نيروى تمتع و التذاذاز
 فلسفى و علمى در باب كيفيت وجود اديبياتو تجزيه و تفكيك
 دارد وارد نميشود و روى سار ونینت نيز با كا كسانى است كه يا يا قوه


 طبعا با سخنسنْجى سرو كارى ندارند و و بررسىهانای سخنـسنجان را بی معنى و ييهوده ميدانند.

بنابراين مسخنسنج كسى است كددر بادى امر وْ وجودادبيات


 ننر و يا از قدرت تمتع و التناذ از اد اديبات جداستا



 اشعار ديگران و حتى از آثار ذوقى خويش بحا


 لطف و روانى آنرا اتشخيصدهننل بوجد و انبـنـا در برنشان طريين آغاز ميكند . اما اينگونه طبايع كميابند و و قـ نها ميگذرد تا كو يندها دزأج سرد شنوند نوك كلكش فرو هچك و خو خود از لطف ذوق و درجه توانائى

خو خـي آكاهي داشته باشد. (1)
1

حد همين است تشخندانى و زيبائى را

 ;



از همان دم كم آدمى تشخيص ميدهد كه يكطرز بيان از





 انتخاب مشخص وعاقاقلانه ييدا كرده ومنطقآن آن انتخاب وترجيح را بمقام ثبوت و تصديق رمانده است . يعنى با با اصول و و مبادى تطعى كه ذوق انسان در تشخيص رآثار پذيرفته است برابر كشته و قبول شده است .
اينك بايد ديد بشر از انطباق تزجيحات خـويش با با مبادى -هسلم ذوقى چهه سودى ميتواند برد؟ •فايده اين بررسى تحى تحصيل
 آنفكر واننيشه ميكند يكسسته ازبزر كان را برآن ميگمارند كه درهمان موضوعوعات ازروىى دقت وقطعيت غقلى و صراحت

 روى بهمين گونه آنكسان كه در سرشتنتان نيروى التذاذ از ادبيات

از لوازم ثاءرىمينـناختند و ييثتر توجه آنها بنهاحت و جزالت الت كلام و صنايع
 مواقمى مخصوهى دز باب اثهارى كى ثاءر ــابقآ سرود. ساخته شد. است.

بوديعت است بوميلهفراگرفتنفن سخنس رسنجى قدرت ييب| ميكنند
 عادات :رى انت مبد خود بمنزله هراغ اغ هدايتى در كشف دشواريهاى جهان وجود است بسازند.
 عبارت از يك سلسله چرسش و پاسخهای منطقى در باب ادييات

است
اين پرسشفها بر دو گَونسـه است: يك دسته پرسشىها از اد.بيات مطلت آغاز ميشُود و به بررسى نسبت به يك قطعه شعر .يا
 از جزئيات يعنى از تحقيق در يك اثر كوچاتك ادبى شروع شده و به پرسشها و تحقيقات كلى نسبت بادييات بطور عموم پايان نـى پذيرد
در پرسشهای نوع اول ادييات را بعنوان يك نوع
 كيفيت را كه بشر ميتواند در مطلق اديياتييك نظر كلى و جامع فضاوت نمايد جستجو كنيـ • پرسشهماى ما در اين مرحله ايسـن
 بارزيكه در تمام ادبيات گينتى مشت, كاست و از از آنرو ادبيات يك



 اسا بايد دانست كهاصول و نواميسى كه در اين جررسى مسلمميشود

أنسول ذوقى است و هر گز نميتوان ازروىآن اصول قول قبلا معلوم



 بشر بنام ادييات گرد كرده و با آن سرگرم است چهه اوهـ مشخصات عمومى ميتوان يافت. اينگّنِنه پرسش را ميتوان »ادبيات نظرى"، نام نهاد تا از



 امثال است تا نظرى پرسشههاى نوع دوم راجع بامتياز يك قطعه شعر يا نثر معين و مخصوى و تطبيق و سنجش مينى رو ران لطف و و روانى اشعار
 حقيقى دانست . در اين قسمت از انتقاد ، سخخن از از ادبيات بطور
 اندبى و اوحاف و خصوصيات يكاثر منظوم ومنثور است انتامعلوم
 اثر مستقل و جداكانهاى ساخته است و و آيا صفات موجود در آن قطعه شعر نيك است يا بد ؟

 هنگام انشاد شعر هيجان داشته ، طرز انتخاب فكر و و هنرى كـر

در تنظيم آن بكار رفته و زبان شعرى كه كوينده برایى آنافكار بر كزيده است آغاز ميشود و تنها مُقصود آنه، تعيين درجه و امتياز ادبى !ستر :انگر سخنى، ازادبيات كلى و مطلق در مباحث
 ادبيات نظرى راميتوان قسمتى از فلسفه دانست كـ فـ انـ امروز در كيتى بفنزيبا شناسى معروف است و و در اين فن با آنكمستخن

 عسلى مقرر ساخت . زيرا انيبات نظرى همواره نيازمند آنست كه بحقايق ادبى توجه كنـ اديعنى ادبى رجوع نمايد و اين مراجعه از نظر امتياز ادبى كـى در آ آن


 اشخاص كه ناچار تابع اغراض و احساسات فران فردى است بنا نهل .
 هائى است كه براى بلست دادن قوانين قطعى فن بكار رفته و


 زثيقهاى در قطعيت و مسلميت ندارد و تا امروز بارها با بثبوت
 نواقص و هعايبى است؛ زیرا مواردیى كه قانون در باره آنهـهـا حدق نميكند موجود و روزافزون ون است و و كثرت استثناء طبیا قانون را از بين برده و يا متز لز و ونر كرده است

مثالا سخن سنجاناروپپ ميگفتند كددر منظومههاىیِيهلوانى بايد مراسم دينى و تشريفات سو گوارى و عوامل فوقالطبيعه ناكزير كنجانيله شُه باشد و دليل آنها اين بود
 در درام يانمايش بايد وحدت زمان و مكان و موضو در در دعايت

 وقتنبردهباشد و در جايُىواقع شود كه



 كردند و بمناسبت پيروزى








 البته ممكن است قوانين واصول مون مربن انو وستت داد كه بسيارى از اين موارد استثنائى در آن كن كنجاني شود ولى سخن اينجاست كه تا آن زمان كه ايـ نـقوانين در نتبيجه

1



 ادابى اوصاف و خمصوصيات مشخص و متمايزيست انـيس تازه معلوم نبست تا كجا ميتوان تصديق كرد كه آن اوصاف و خصوصيات

اصلى و طبيعى است و عارضى و اتفاقى نيست. در جهان ادييات تنها آن اهولى ولى مسلم و ترديد نایذير است كد كيفيت و وظيفه ادييات را مقرد سازد و در دنبال آن آنچچه در هر يك از انواع كو ناگون آن از نظم و نثرو مانند آن
 قوانين و انگارههائى كه فن سخن مسنجى بـدان نيازمند است و انـو بتوانبدانعا اعتماد داشت بدئى







 , وا وارد كرده در مباحث عمومى آن گفتگ آتو كنيه .

 باختر بدان توجه دابثته و آثار جاودانى آن نتيجه پيروى ازا آن
 تويندگان بزر كى زبان ما و آنها كه در تمادى قرون بسخنـ شناسى شهره بودهانـ وظايف كلى اديبات و خواص بارز و آشكار انواع مختلف آثار

ادبى وجود نداشته است . در اين كشور بزر كی كه قرنها مردم آن بــه لطف وبه وبان

 و بلندى فكر آنها سر بكرنش خم كرده و آستانه مجلا آنـي آنها را





 و طبع سخنشناس پرورش يافته آزمايشهانى كيتى و تجربيات بزر كان سخن كستر ديگر نقاط با لطف قريحهوفطرى آنان شود ميتوان اميد داشت كه كان سنخن فارسى بر شالد


نيزر شايان ستايش كردد در اين كتاب از چنب اثر بسيار معتبر كه در تاريخ ستخن , سنجى مقام بسيار ارجمندى دار دند ارند بتفصيل كفتگو خوار اهد شد و

 بزر كک را بادبيات فارسى برابر ميكنيم و تا آنبا كه اين مختصر
 كوناگون فارسى را مورد بحث و آزمايش قرار ميدهيه.رساله
 سنجى است در اين كتاب فصلى ويزه خوريش خو اهو اهد داشتزيرا
 در اين كتابازهمه اصولى كه كه سخنى
 حل نا شده بجاى كذارده است است باز همان توجه وى باين مسائل ما را باهميت آنها آشنا مينمايد اما ييش از آنكه سخن از آ ارسطو در ميان آيد ناكزير بايد ادبيات را با يك نظر اجمالى و منطقى نگريسته و فصلى به كليات فن ادب اختصطاص دهيم •

فصل هوم
فن ادب

در تعريف ادبيات كفتهاند : ادييات فن بيان. نيات
 نزديك بفهم استبراى آغاز گفتگو درباب"فنادب
 مفصل نياورده و نميتواند حدود اديياترابطور قطغ و صر احت
 بسيار ميرود .
نخست كلمه „ادبه، است كه اگر بخواهيمبآن معنى دقيق
و جامعى داده و آنرا از پيحچيل وا
 كه نميتوان بهر بيان يا هر دسته الفاظى كه نيتى را يان عنوان ادييات داد . جنانكه كفتكو يا فن سخنرانى را كه هنر مخحصوص و مشخصى است نميتوان در فن ادب بمفهوم قطعى و و محدود آن وارد كرد .
 دامنه اطالوقش بسيار وسيع گُشته است، جنانكه فن جنكه، فن شناورى و نظاير آن زبانزد شده است و دراين كلمه در هر مورد كه استعمال شده معنى و مفهومى عمومى نیهوته است و آن آن اينكه

فن يكنوع مهارت و هنرمندى است كه ازروى اراده براىانجام
 ما را از دشوارى آسوده نميسازد زيرا كيا بيان ما حا حالت مصادره به
 از فنى است كه ادب بوسيله آن بوجود ميآ يد و اين نعريف كه
 آن اينست كه ما را دهارار بحث در تعريف فن مينمايد و تا ندانيه اديبات چیيستهر گز نميتوانيم فن ادبيات را تعريف و توصيف
-نمائيم
 درجات است و در ادييات هنر و مهارتى كه در انتخاب و بكار
 گفتگو لازم است بيشتر است ، زيرا در ادر ادييات هنر از روى انديشه و با ثبات و استوارى و بطور عمد اعما انمال ميشود و تمام نوجه هنر ييشه معطوف باستع انـوال كلمات است . در صورتيكه در كفتگو هنر بيشتر دربكارانداختن شخصيت كوينده است كه كاهى

 گريند بآن تاثير ديگرى مى بخششند يا درامهای

 ردريد نميتوان تنها الفاظ نوشته يا چاپپ شده را در نظر نـر گرفت



عا(متى از كلهه ديگر كه ذهن ما از آن افــاده مقصود ميكند

 عماه ادبيات و مخخصوها در شعر، استماع آهنـك آنك كليه بوسيله كوش بهمان اندازه كد فهم معنى كلمات اهميت دارد ضرورى اهـى و. الزامى است.
تتيجه بيانــات ما ايــن است كــه تعريف دقيق فــن ادب هنگامى امكان پذير خو اهد بود كه ادييات حدودى پی پيدا كند و
 بلست آمل شناختن فن ادب آسان خوا اهند كتشت. كفتيم فن يك نوع هنر و مهارتى است كه از از روى ار اراهـ بر.ایى انجام مقسود معينى بكار رفته باشد . اينك بايد اين ديد در فن ادب چهمقصود معينى هست كه برایى انجام آن مهارت ضرور است ؟ چنانكه اشاره رفت ادبيات يك نوع بيان و افاده مقصود
 عيكند زيرا ادبيات نـهنتنها عبارت از يبان مقصودى است بلكه درك و فهـم مقصود بيان شده را بوسيله شنونده نيز شامل است است
 وظيفه دوگانه براى ديگرىنقل مينمايد كلمات و الفاظى كـى كـيكار ميبرد از يكطرف مشر مشهودات و مدر كات كات ويرا بيان ميك:لد و از طرف ديگر همان كلمات و الفاظ در ذهن شنو شنونده مشهو دات كوينده را نمايش خواهر داهد داد. پس ادبيات در آننواحد
 ديگرى مجسم مينمايد رين اين دو وظيفد كد براىاديياتهست از دير باز موردتوجه

شعرا و نويسندگان گُتنى بوده و اين همه تغييرات كون كا كون

 ديگرى غايت متصود قورار گرفته است: زيرا اگر انر ادييات را تنها ييان افكار و ، نقلابات روحى شاعران بدانيم طبعا شعر كيفيت
 تنها احساسات شاعران اهميت دارد و حقايق مابى و محسوس ري


 ديكشانل و در اين مكتب تنها جسم و ماده هيزه وائى كه مورد تجسم و نمايش قرار گرفته حائز اهميت است .
 يك فقط جزوى از حقيقت كلى را محتوىاست و اگر منظور ما پيدا كردن تعريف جامعى براى ادبيات باشل طبعا بايد كلمه يا

 نچربد ز از شايبه طرفدارى و ترجيح و امتياز برى و آسوده بماند
براى انجام اين مقصود كلمه »ابلاغ"، يا »انتقال)" جامـ و سودمنل بنظر ميرسد ، زير ا واضح است كه انه ادبيات يك نو نوع


 بردهانن حنانكه گَفتهاند: "زانـانتر جمان احساسات شْخص است)".

استاد مسعود سعد سلمان شاعر سخن سنج ايرانى اين كلمه را بهمين معنى بكار برده است آنجا كه در توصيف خامه خون ايش : ميفرمايد : دل ما نهانست ورازش پديد
 كه او ترجمان زبان و دلست باين كيفيت ادييات يكنوع ابلاغ يا انتقال فكرى است كـر از ذهنىبذهن ديگرميشود وميتوان فن ادبيات را مان انند ترازئنى دانست كه در يك كفه آن كوينده و در كفه ديگر خو خوانـنده شنو ندهقرار گرفته است و شاهين اين ترازو زو فكر را از يك كفه بكفه ديگر مىرساند و و واسطه ابلاغ افكاران
 دقيقتر باشد سنگينى را بهتر و دقيق از كفهاى بكفهُ ديگر منتقل خواهد كرى. با وصف اين تعريف از دو امطلاح ديگرى كه در آغاز اين فصل بدان اشارت رفت يعنى از كلمه جامع پا بيانه" و كلمد
 انتقال فكر در ميان است خواهيم طرف عبارت از (ايانه فكرى است ان كه در ذهن گوينده ايجاد شده و از طرف ديگر عبارت از »نمايش" و تجسم همان فكردر

ذهن شنونده است بشر از روى انديشه و مطالعه، نيروى بيان را در

 كه مطلبى را با بهترين طرز روشن ميكنل دارای ارزش است و

هم متصود و منظوردى كه از آن ييان مستفاد ميشود جدا گانه بها

 بيان شهه با آن بيانى كه وسيله ابلاغ وآن بوده است درهم آميخته



 دليل خلود و بقائى جز همان رلن لطافت و استادى فنى كه در در آن بكار رفته ندارد. سنخ اول را را ادييات عملى و سنغ دوم را ادبيات محض نام نهادهاند.

براى روشن كرىن اين دو سنغ ادييات بايد بطور نمونه كتاب اخلاق طوسى و غزليات سخن پرداز شيرازى حافظ را با يكديگر مقايسه نمود: اين دو كوينده
 بر ای اينكه در مقابل ذهن اطالعات نهاده و آنها را بانسجام و روشنى يك دن دسته استدلالات منطقى ملزم نمايـــ كتاب خـي بيان وى بدين كيفيت مشنخص ميشود كه معلوم كنيم آن بيان تا حه درجه در انجام دانن مقصودححكمتى واخاخلاقى او توانا بوده است. اما ارزش حكمتى و اخلاقى عقايد ويرا از از روىنيروى وىييان

 دلائلى كه در تحكيم اين نظرات بكار برده عقلى و منطقىى است

يا نه؟ اهميت نيروى بيان وى دراين است كه ما را بايراد ايــن

 دلاثل اومتقنباشد ولىبراىماقضاوتدر آن افكاردشوارميگا

 از نظر استادى ادبى نويسناه سزان اوار تصديق نبوده و نخوا
 حكمتى نظرات وى را كه در آن كتاب مسطور است از يكديگر
 اما در غزليات لسانالغيبحافظ هيچچگُونه منظور و نيتى جز
 اطالاع علمى و فلسفى چنانكه در كتب علمى ميخوانيم وانيم و در
 منطقى كه نتايج آن مورد قبول يا انكار ما باشد در آن يافت

 حافظ استاد آنست در اين صورت ما را را بجائى كه از آنجا مطالب و مباحث خارج از ادييات را قضاوت نمود ران راهبر نيست. اين نوع ادبيات را ادييات محض ميگويند و در بحث اديبات



 ادبىآن را مورد انديشه قرار ميدهيم . مثالا ممكن است كتاب

اخلاق خواجه نصير را يك كتاب ادبسى محض و ساده كرفت



بشونمباحثه بينيريم و وارد بحث ور در كيفيت آن نشويم • اين گفتگُو در كتابهاى تاريخ بهنتر روشن


تاريخ بيهقى ازجنبه ادبى محض بيهقى از جنبه ادبى محض مسكن است اين كتاب را بدون علاقه بقطعيت و درستى وقايع مندرجه در آن يا تصديق و تكذيب قضاوتهای شخار شخصى كـــهـ اين مورخ دز مورداشنخاص و قضاياى تاريخحىنموده استمططالعه


 نظر صرف آن بيان مورد توجه ماست. پس ادبيات عملىرا فقطدرصورتى ميتوان ادييات نام نهاد
 زا وسيله ابراز مقاصد خويش قرار داده يعنى بيان وى را را غايت





را نظرى نبوده است .
اينك بايد ديد مدايح منظوم شعراى گيتى و قطعاتى را كه ستخن پردازان بــزر كـك براى مدايح و قطلعات شعرى مقاهد مخهسوم بنظم در آوردهاند بايد جزو

كامام نوع ادبيات شمرد ؟ چون گفتار اين گو يند


 شناساز ديربازاينهمه آثار كرانبها كانـا را دردفاتر اديباتثبت كرده




 جز همان نفس ييان دارد از دايره اديبات محض خار خار جواب اينست كه شعر واديبات مانند اشنياء عتيقه از كُ كـردش
 احلى آن اشياء از ميان رفته و از نظر ديگر مور ارد اهميت ميت ميشود.





 ممان كيفيت را دارد. روزى كه كه عنصرى مطلع قصيدهُ خويش ر!

ماخته و فرمود :
جنين كنند بزر كان چوو كرد بايد كار
هنين نمايد شمشير خسروان آثار
بلون ترديل يك شمشير مخصوص و يك لشكر كشى معين

Yr
را در نظر داشته و براى شادمان ساختن كشور كشاى غـور غـنزنوى


 هنگام مطالعه قصيده از نظر ما محو ميشود و توجه ما منحصراً به زيبائى لفظا و انسجام كلمات و روانى شعر معطوف ميگر ميگردد و در اينصورت بايد گفت شعر عنصرى را گردش ايام از از ادييات عملى بادبيات محض مبدل ساختهو زنگك اغراضرا از آن سترده است. همانطور كه ما يك ظرف سفالى دو هزار ساله را با بهاى
 تماينله كوتهنظرى ماست همينطور نيز امروز شعر عنصرى را برالى اطلاع از بلندى و پهنى شمشير دحمود يا كشف حقيقت تاريخخى و چگگونگی آن الشكر كشیى مطالعه نميكنيم و آن را صرفاً
 و تاريخحى نصيب ما بشود ولى بـلى بـون ترديد از نظر شعر شناسى و سشخسنجى فايده ازآن قصيلده شيوا برنگرفتها بالجمله درهنگام بحث در فن ادبتو جنما منحصر بادبيات محض معطوف است يعنى سخن از آن سنغ بيان ميكنيم كه غرض از ايجاد آن همان ايجادآن است و بس و و در اين كتاب نيز هر

 يا بمنظور استدلال منطقى و فلسفى و نظاير آن قالب لفظگرفته اصولا بدو جهت صرفنظر مينمائيم: نخست از آ آن نظر كه هر يك از خصايص و اوصاف يانيانى كه در ار ادييات عملى يانى يافت شود عين آنرا با زيبائى و هنرمندى كاملتر در كمال سهولت در اديات اديبات

Yr






نظر انتقادى ما اعمال نفوذ نميتواند نمود .

 يعنى شاعر و نويسنده فكرى را وا قالب لفظ
داده و آنرا بديگرى انتقال ميدهد ، بايد ديد آنچه در هر هر يك
 مورد كتاب اخلاق ناصرى و تاريخ بيهت مسئله آسان است است زيرا اين دانشمندان يك سلسله حقايق و نظرات علمى رار با بما منتقل
 ميكند ؟ و اگر بيان حافظ تنها از نظر صرف بيان و بدون هيع
 ميتواند بديگرى انتقال دهد؟ جواب اين پرسش اينست كه اين حافـ برخلاف ييهقى و خوا اجهنصيرحيزى رابما ا ابلاغ ميكند كهموجب

 محض است و منظور ديگرى ندارد ميينيريمه وبرایى آن آن ارزشى
قائل ميشويم •

در ابن جملهآزمايش فكزى محض بايد بحث كردتا مطلب روشن شود . درست است كهن آزمايشهای آى بشر در هنگام اقدام بآن جيزى جز نفسآزمايش نيست.و علت اساسى اقدام بهـر

آزمايش همان سيراب شدن حس كنجكاوى بشر است . امانكته اينجاست كه غالباً بشر بصرف آزمايش قانع نيست و احياناً شيفتد آنست كه بد'ند هر آزمايشى دریهت و سودمنل و شامل فايــلـد

اخلاقى و نظاير آن هست يا نه .
وقتى بدورنماى يك جلگُه وسيع مينگربم اكر ييشهُ مـا كنثاورزى باشد آن دورنما را از نظر ارزش علمى و مادى آن ممكن است در نظرآورده زمينها هاى حاصلخيز و مرانعو باير و غير قابل ذرعآن را بحساب ذهنى خود اندازه بڭيريه . گاهى كسانى يافت ميشوند كه بآن دورنما فقط از نظر آزمايش
 مشاهده و آزمايش حسى آنها اينست كهآن جلگّه را زيباتشخيص
 آزمايشى كرده است كه بصرف آزمايش پيش وى مو



 اخلاق و فلسفه و ديگگر علوم وفنون موج

ذوق خو اهد بود .
بنا بنكات فوت موضوع ادبيات آزمايشمصض است و اين بيان ادييات را از هر كو كونه حدون و تضييقى آسوده ميكند زيـنـرا زندگانى اتفاقى رخ نميدهد كه نتوان آنرا آزمايشى



امكان چجنين اقناعى را دارد ، يعنى بشرطآ نكه آزمايشهاى ومحص دا قابل درك و ييان باشد بآنها قدر و قيهت ميتوانيم داد. تصديق آي بامكان اينظونه آزمايشها در عالم احساسات و عواطف ون بسيار


 آزمايش ذوقى بذيرفته كارى بصحت و سقم آن استدلال يا يايمان و اعتقاد خود نسبت بـر بآن نداريم . در جهان ذوق كمتر مبحثى يافت ميشود كه از فلن فـن انسفهخيام



 درنگك بزيبائى قالب و طرز درآّمل و لطف بيان وى اعتراف ريكند
هممينطور دردفانر ادييات گاهى نكات اخالاقى يامذهبى را



 نكات مورد اختالاف را محتوي است در خا خاطر ما نقش بستهملكه
 ذوقى را تنها از نظر اين كهآزمايش صرف و ساده استينيرفتار كشتهايم از اين درجه هم ميتوان فراتر رفت. كاهـــى بعضى از

Y7
آزمايشهاست كه ميدانيه ناكزير بايد آنرا نهازنظر ارزشظاهرى
 كرد. با وصف اين همان نفس قضاوتى را كه در اين آزمايشها ميكنيم ميتوان بعنوان آزمايش محض كرفته و از ازآن محظو آن
 التذان از آزمايشهاى محض يعنى ادييات بسيار زياد و قابلتصور عيشود و باين حساب ميتوان كتاب تاريخ بيهق را را نيز جـنـز ادبيأت محض شنـاخت بآن شرط كهرآنرا از نظر صرف يبان مورد انديشه قرار دهيم ، يعنى تنها استادى كه نويسنده مطالب خويش فـرار در برده مورد توجه ما باشد و خود آن مطالب

 فلسفى و اخلاقى توجه كنيه . اينجاست كه اخلاق ناصرى انر جز

 خارجى و تنها بصرف بيان واظه

 مرادف آنستكه گفته باشيم موضوع ادبيات محض چچيزى جز آزمايش محض نيست
تنشخيص بين ادبيات عملى و ادبيات محض و و
 ابنسينا و

 مفسل و كافى بمطلالعه كنند كان آثار خويش عرضه داشته ومارا

دعوت ميكنند كه مباحثآنها را منطقى و مبرهن و حقايق مورد ييان آنها را درست و غير قابل انكار بشناسيم . اما طرز بيان ابن


 فقط لطف بيان وى را مورد توجه قرار داده و از منظور انـور علمى





جزو ادبيات عملى بشمار ميرود . برعكس مثنوى جالوالدالدين محمد را از سنخ ادبيات محض

 نظر براىعارف پيش ميآيد شرح ميلـا جلالالدين ما را باحقايق و استدلالات اين گو ينلدَّبزر كُ مأنوس ديكند ولى در عين حال آلن هيجان وان آنقابات درون آلات را با نالهُ او نزديك ساخته و آن التهاب و افروختگا وانى روحانىرا

 در حفظ آن حقايق نشان ميدهد از ييانات وى يی يش ماواض هويداست.
ممكن است خوانندهاى بعقايد و نظرات وى عـى عقيده پيا
 تحقيق در حكمت و فلسفه و عرفان ميشود، بلكه بآزمايشى كهدر

ايجاد و خلق فلسفه و حكمت در ذهن گُوينده پيش آملن ور است آشنا ميگردد وآن لذت روحانى كه درآن ذوق و عقل وعواطف و احساسات همه سهمیى را انجام میى رهنل و رويههم با مشكلات
 وقتى فن ادبيات عبارت از انتقال آزمايش از ذهنى انـي

 كي در هر اثر ادبى از يك سوى كوينله آزمايش خويش ريش را بأ
 آن آزمايش تشخخيص ميدهد ، پس ادبيات بايد آزمايشى را كه دز ذهن گوينده بعمل آمده در ذهن خواننده نيز خلق و ايجاد نمايد اما كار فن ادبتنها اين نيست كه كيفيتآز آمايش گوينده را براى خواننله بيان كند يا نشان دهد كه آن آز آمايش جگّونه
 از ذهنى بنهن ديگر منتقل نمايد. اگر يبان شاعر يا نويسندهاى كه منظرماى را توصيف ميكند تنها عبارت از شرح جزئيات مشُاهلدئ وىباشل آن بيان ران را
 احساسات خويش را از مشاهده آن منظره بخواننده منتقلنمايد باز نميتوان كار وى را اثر تمام ادبى دانست. آزمايشى كه شاءر در مشاهده يك منظره كرده است در صورتى موضوع اديبات
 كاملا در ذهن ديگرى وجود پيبا كند .

موضوع ادييات يعنى آنحّه موضوع هنرنمايُى ادب ميتوانل واقع شود جَيزى بيشتر از از اين اين جهموضوعاتىبراى ;


 اين است كه هر موضوعى بر براي ادبيات يسنديده است بدانـ بانشرط


 بخواننده منتقل نمايد. هر چهه غير از اين باشد موضوع ادو نخواهد بود ما ميتوانيه همه چچيز را براى خود آز آمايش محض دانسته و ازآن بحرفآزمايش لذت بريم اما عين اين نكته نسبت بآنّهـه بديگ,ران انتقال ميدهيم صادق نيست و بسيارى از آزيمايشهاى معنوى ما هست كه ابلاغ وانتقال آنها بنهن ديگرى ممتنع است

 اينك بايه ديد زبان چگُو نه آزمايش را بذه
 بيش از آزمايشهاى افــراد ويرّهُ آنها نيست
 اين كيفيت را كه ما حيات روحانى مىناميم با ديگرى قست كند. بعبارت ديگ, شر كت در حيات معنوى ببديهُ عقل ممكن
$r$ 。
اما سخخن در اين است كه اشخاص ميتوانند از زند
 وآ نرا در مغزخويش بوجودآ ورند وفن ادب همواره موضوعانى
 تصور و فرض ميباشد . نيرو يا ذوق اصلى كه انشاد يك يك قطعهادادبى را تحريك كرده است ممكن است از هزاران تأثرات گونا ونا حيات كسب جنبش كرده باشل و وسيله تتريك ذوق نيز ممكن است تصورى يا حقيفى بانْد . شاعر ممكن است خوا بابى ديده يا عمال بكسى شيفته ودلباخته باشد. ممكن است بوى كل درروز كار بهار مستش كرده يا نكهت يك
 منحض پيدا كند باين معنى كه شناعر بايد آنرا آ از سا ساير كيفيات حيات جدا كرده مانند يك وجود مشنخص ومن ومتاز درمقابلتصور خويش قرار داده باشد . بعبارت ديگر شاعر بايد باين باين كيفيت حيات مستدام بحشيله و بگنارد كه در ذهن وی وی باين زندگانى دشخص خويش ادامه دهل. شاعر روزى نغمهُ پرنده نواگرى را ميشنود و احساسات





 جان او دائماً صدا كند تا آن صدا قالب لفـ آن ادبيات شود. غير از اين باشل آنجه ميسرايد ادبيات نيست.




 آورده طورى كند كه آزمايش تصورى خوا خواننده تا هر جا موكن است در ست تقليد تصور خور خويش باش است كه كلهات و عبارات خوريش را نماينده و مظهر آز آمايش خويشقرار داده از يكطرفنيروى وبيانآزمايشخو
 از كف وى بيرون رود و از طرف ديگر بر نيروى اين علامات


آنهاتُى , ا بر كزيندكه آز آما يش معنو اكر زبانى را كه بركزيده توانائى نمايش آزمايش وى ورا

 زيرا وظيفةُ اصلى ادبيات را كه انتقال آزمايش از ذمان انمنى بنهن ديگر است انجام نداده است انـ انـ در فن ادب زبان حيزى جز انـ يك دسته علامات و نشانىها نيست. ادبيات بايد آزمايشها را انتقال دهد و و جوناينآ آزمايشايشها
 آزمايش معنوىرا بالفا بالفى كه بمنزله رمز و نشانه است آن آنطور



rr
معتدود است ولى دامنه آزمايشهای چندار بشر حدود و نهايت نديشناسل، پس فن ادبيات هنرى است كه اين وسيله محدود را عا(مت و نشانه افكار و تصورات نا محدود قرار دهد و از اين
 زبان ممكن است يافت فايده بر گرفته طورى كند كه اين اسباب



 و. جمع بين آنها دشوارى فــراوان دارد، چنانكه مثلا مىبينيم
 ماحب درد مبين همه اندوه نهانه انى اوست ولى انى برای آنكه آن فر ياد را ميشنود چیيزى از Tالام نهانى را نمايش نميدهد وبراى دل شنونده خبــرى از دل صا صاحب درد نـــميآورد . همينطور

 توانائى اين كلمات ابداعى در نمايش احساسات وى در در ذهـــن

 از آنجّه كفتيم واضنح ميشود كه زبان انـ ادب زبان احب يعنى كلماتى ككـه در اين فــن بـار مـار مبرود ناگزير دارای مفهومــى وسيعتر از از مفاهيم
لغوى و صرف و نحوى است و راستى اينست كه تنها تفاوتز ادب با زبان معمولى ولى همين است كه ون نويسنده بآن نيروئىميبخشد كه در جمل عادى و معمولى نيست و اگَ هم هم باشل از روى عمى

وْ انديشه بكار نيفتاده است انـ
در ادب فكر از آن نظر كه بخشى از آزمايشهاى روحانى انسان است مورد بحث و بيان پيدا ميكند ، يعنى بيان فكر تنها آنا غايت مقصودادب نيست وساير احساسات باطنى انسان از ان انقالابات و تأثرات شهوانى و هيجانهاى روان و ديگر جنبشهاى روحكانـ با فكر توأم هستند روى هم بايد بازبان ادب بيان شود . بعبارت
 نزآن شريك بودهاند بايد باين عامات و نشانيها كه ما آنها را الفاظ ميناميم تبديل يابند
 كلمات محدود و ضعيف است بنابراين فن ادب
 ز بالاترين درجه اين هنر اينست كه نيروى القاى آزمايش وايش را را
 راخت . اين نيروى القاء بر معنى لغوى كلمات مفهومهاى لطيف





شيرازى در باب آن ميفرمايد :
فهـم سخن گر نكا سقراط نيروى

 تأثرات بقوالب كلمات سودى ندارد وهميننكتنه است كه هنرـ ــ

## ๗ร

 همان علم و الحاطه كوينده بربنيه و استعداد و قوالب لغات و ات و الفاظ است. همين طور آنجه شيفتگان حقيقى شعر را را از ديگر مردم مشخص ميكند همانتوانائى آنان در پنيرفتن القآ آتا الفاظ رو مفاهيم است . پس اين سرشت خاص در موجدين ادييات فعال و مؤثر ودر آنها كه از ادبيات لذت ميبرند نقش چنير است و انر
 زبان از لحاظ آنكه واسطهُ انتقالافافكار است داراى جهار نيرو ميباشد كـــه در عما ول بـا نيروى جهاركانه يكديگر آميخته و انفكاك آكاینيرند ولى ازنظر


 حيات (بقول قدما) مانندند كه چحند روزى با با همه سر كشى و
 طغيان آغاز نهاد در ساير عناصر كارگر شده مزاج الج انسانىراكد از آن عناصر تر كيب يافته دستخوش تأثير خويش فرا قرار ميدهد


 تحتاللفظى كلمه است كه علم نحو حدود آن آنرا بيان ميكند واين بخش را ميتوان استخخوانبندى زبان الن ناميد
 اسمثّ كه غير از مفهوملغوى آن در ذهن ما توا توليد ميشود و اين خوّد يِيدا كردن معنى واقعى لغات راحشوار ميكنل . زيرا آن
ro
معنى و مفهومى كه در فرهنتُها ذكر ميشُود در حقيقت بمنزلة

 كار معينى است و آن معانى و مفاهي و كو ناگّونى است كه چجيزى در برابر ذهن ما نمايش ميگيرد و

كيفيتى تصور ميشود اين دو قسمت مختلف در جمله (پير مغان") در شعر حافظّ شيرازى روشن است كه ميفرمايد:
از آستان پير مغان سر چرا كشثيم
دولتدراين سرا و گشايش درين دراست
 ;ييشوائى ديگر مغان را در آداب و مناسك منك -ـ مفهوم وسيع اين جمله تاريخحّهُ زند






 مصداتهاى كوناكون ميشود.
(1) شكفت آنباست كه كامى همين كلمه نيز در دست كوينده براي مفاهيميم


 يكـان نيست.
$r$
زبردستتى ومهارت شاعر و نويسنده بر آن آن است كه از اين
 زا بچخنگآَورد كه با آزمايش وى تناسب داشته باشد و همان آزمايش مخصوص را در ذهن ما بو جود آورد و مفاهيم ديگر آن

موجب اضطراب خاطر ما نشود. در صداى كلمات نيز دو خاصر اصيت است : اور اول خاص هجائى و مقاطع كلمات و طرزتر كيب حروف ازنظر صوتوانس
 بخش همه لطف و هنريكه در انتخاب قافيه و رديفـوقراردان اصوات مأنوس با يكديگر بكار ميرود گنجانيده ميشود و خود اين خاصنيت گاهى بنفسه محرك ذور ذي است و توانائى انتقال فكر را از ذهنى بنهن ديگر دارد. دوم آهنگك جمله استبدين كيفيت كه قطع نظر از صوت الفاظ و مقاطع در خوانـ اندن يك شعر كلمات



 :نواطف ماست و بدون آن هيج آزمايش مجال نمايش و تجسم زنخواهد داشت . بدين كيفيت مشُاهده ميشودكد در اين يبت استادابوالقاسم وْدوسـى كد در موقع روبرو شدن رستم باديو سييلد ميفرمايل:


 ببناسبت انتخاب كلمات مشدد و معلول در موقع خواندنبوجود
$r v$

 ماننده است بجمله مىدهد . از طرف ديگر مفهوم و معنى وسيع


 ذهن مجسم مينمايد . فن ادب اين جهار نبروى مختلفخ را هميشه

 اهميتآنها را يكسان نميگيرد بدين معنى كه 'در . نسخهُ ادبى ميزان هر بك از اين جهار نيرو معين و مسلم نيست : كاهـينـي

 كيفيت انواع مختلفه ادييات بوجود ميآ يل. ادبيات را معمو لا به نظم و نثر قسمت ميكنند . اين تقسيم
 قاطعى نيست زيرا مبناى اين تقسيم بر وجود يا عدم يك يك نو آهنگى أنانظم يا هر بيان موزونى هر گز مر ملاكك قطعى زبان شعر نيست و

 مززون 'نيست ولى جنى
 اما حون نظم قابل تعريف و توصيف است يك نوع حو حد فاملى
:يين زبان شعرو هر يبان ديكر ايجاد ميكند و بدون آن درجات مختلف شعر و بيان در يكديگر آميخته غيرقابل انفكاك وتجزيه ميگُردد.
پس اينتقسيم از لحــاظ معنى و فلسفه آن ادب تقسيمــي صحيح نيست و تنها فايده آن همان عملى بودن آن آن است و اين فايدهغملى نيز در مورنى محسوس ميشود كه هر دو طرفق



 را با قدرت هرجه نافذتر ، تعريف و توني تونيخ هرجه
 دهد اين زبانى است كه از هر هـهار نيروى كـر كلمات بحد كمال


 اساس همان كمال استفاده از هر هیهار نيروسئ ومالك تشخخيص آن تنها وزن و بحر نيست. پس شعر باين مفهوم ككـه گفته شد در مباحث آينده
 شعرشيره وروح اديباتاست ودر اينقسمت استكه وظيفهُ ادبيات كه انتقال آزمايشهاست بطور كامل انجام داده ميشود و هـر انـر انـر

 بطور مطلق بميان آيد غرض مظهر كمال فن ادب است.
ra
هنف ادييات حنانكه كفتيم بيان و نمايش و انتقال فكر است و صرف زيبانُى منظور آن نبوده و نيست: مــا ادبيات را را وقتى زيبا تشخيص مينهيم كه منظور اساسى خـى خود را انجا

 ادييات را نيز يس از آنكه آزمايش كوينله بذهن ما انتقال يافت درك مينمائيم.
اين زيبائى كه بدين كيفيت درك ميشود ممكن است
 را از نظر طرز بيان و قوالب الفاظ و تار و پود اييات آن زيبا تشخيص بدهيم و يــا آنكه يك قطعه شعر را بطور كلى دار اراى زيبائى بدانيه. ولى سخن اين جاست كه در جهان اييات (اكل" مساوى مجموع اجزاء آن نيست، بلكه آن يك نحو زيبانـــى مخصوصى است كه بهنگام درك آن تصور زيباتُى اجزاء مستقيماً در روح ما تأثيرى نداشته است. گاهى ابرهاى پرا اكنده كنار افق در هنگام فـام فرورفتن
 ما را تا مدتى بخود جلب مينمايد. اما اين زيبائـــى را دا نميتوان
 بخار آب، سايه و روشن تكههاى ابر، انحناى كوه ارْسار و آسمان


 است كه لطغ آن منحصر آ در تجزيه نايتنير بودن آنست و و بمبرد تقسيم و تجزيه همه آن زيبانى و جمال در عالم تصور و در مقابل
$\varepsilon$
ذوق ما نايپيد ميگردد. ادبيات نيز همين كنفيت را دارد و كامى آن تأثير كْلى كه از يك قطعه شعر در روع ما ما ايجاد مى مشود
 پس همانطور كه دز عالم ادبيات مواد مندرج ادبى سزاواراهميت وتحقيق است شكل وحان نيز شايسته توجه است و ميتوان گَفت كه اهميت اين اين حالت كلى الى
 ادبيات و هنرنمائى ذوق كه بشعر تعبير ميشود جيزى جز جز ايجاد

چنين كيفيت و حالتى نيست . چنانكه گُفته شد سرجش





 كانون ذوق او را متأثر نمايند و ويرا نا نا

 وقايع زندكانىـكه قالب لفظ گرفته و بيان ميشود از اين سنخ

گاهى نيز آزمايشى براى ما ييش ميآيد كه روع و مشاءر

 العاده است كه شعر ازآن بوجوند ميآيد .

بعبارت ديعر حواس ما از شش جهة بدانآزمايشها فـريفته

 كه وجدانذوقىماآنرا ترجمه قطعىوصحيحآزمايش روحانىما تشخيص دهد.
اين وجدان ذوقى چیيست؟ وجدان ذوقى همان آزما دعنوى ماست كه ما را ملزم ميكندكه براىآن ازالفاظو تعبيرات

 زيرا آزمايشى كه سلسله جنبان ذوق بوا بوده است تمام احساسار ات ورات و عواطف وى را شيفته خويش ساخته و روح او را را گرفتار كرده
 الفاظ و عبارات درآوريم ولى تنها همان آزمايشها

 تازه يافته و در عالم الفاظ و در جهان معرفت حيات جديا پيبا كند .
هر وقت آزمايشها بدين كيفيت كه كفتيم رُرف و نافن باشد بتوجه و دقت رُرف و كامل

نوق
 توانائى تسلط و حكمفرمانّى بر احساسات و مشاعر دارد و خـو :سيله هيجان نيروى فكرى شاعر است در زبــان ادب (پنوق"

ناميده ميشود .
اماكلمهُ ذوق مفهوم بسيار وسيعى دارد و شرط احتــياط آنست كه مورد استعمال آنرا در ادب محدود كنيم و ازهممين
\&
;وى ذوق شاعرانه را براينگونه توجه زرف منحصر ميكنيم تا


 و عطش وى را در بيان مقاصد و نيات سيراب سازد
 نويسندكان بزركى باختر مانند هومر يونانى و دانته ايتاليانُىو

 درجه تسلط و احاطه آنها بر الفاظ و تعبيرات حدود و نهايت
 تقالب لفظ درآورده بديگران برمانند. البته ذوت سرشار اين دردم محرك احساسات و نيروى فكرى آن آنها بوده است ولى اكر اكر




چنانكه شاعر افسونكار شيرازى فرمود :






 هاى كو ناكون و متنوع را در يك بار و يكآن در مغز خويش

## E

جلوهكر يافتهاند .
روزى كه فردوسى داستان رستم و اسفنديار را درروايات



 مقابل ذهن خويش جلوه گر يافتنل و ذو قشان از از آن كيفيت كها

 تاز و پود اشعا ر خويش بكار بردند ولى آلى تأثير نهانىّى و كلى آنها

 آن ثروت معانى و مضامين رادرهمآميخته و و ازآنها يكا آن آنمايش
 ورصف آن دشوار است پمايل ميآورد. واضحتراينكمشاعر در هنگامانشاد يكمنظظومهاز دو دو نيروى
 كه بوسيله آن در اشياء و مناظر و مضامين توجه ميكند و آنها
 نيروى ذوقى است كه بر همه مشاءر و احسا و اين نيرو داستانرا
 وقايع از آغاز تا پايان جان كــرفتهو بسرعت برق از يیش وى -يكذرند. خواننده نيز در منگام مطالعه دو نيروى مختلف را بكار

ميبرد : اول نيروى درك مناظر و مضامين و شكل اشياء است است

 مقابل ديدگان باطن وى نيز حـر دكايتجان كرفته است و اشخاص
 بين كوينده و خوا خند
 الفاظ و تعبيرات است كه عين آن تأثرو هيجانى راكه در روح
 آزمايشههاى معنوى بشر هر


 دينگگر : احصاسات و مشاعر وى نه تنها زيبائى رنگكآميزى و و








 سنگين باشد كدتمام احساساتو مشاعر ما تحت تسلط وى ور قرار گر.فته ما را مجبور بابراز احساسات كند در آنصورت ما يـــك

آزمايش كلى را از ساير آزمايشهاى زندكانى باصطلاح لادستـ حين" کرده و بطور مشخص و ممتاز در جهان تصور بآن حيات مستدام بخشئيدهايم. اين آزمايش ذوقى بوسيله مواد و نكات محتوى در آن
 كه مواد و نكات كوناكون در آن كنجانيدهشده ومانـند يك آن كيفيت


 بلكه بايد بوسيله عالامات و ساير وسائل و اسبان اسباب كاريكه دارد آن وحدت معنوى را نيز كه موجب تحريك ذايك ذوق وى بوده است آشكار نمايد.
آن قسمت از زبان شعر كه مواد مطالب و قالب شعر موجود در آزمايشهای كلى را بيان ميكند (همطلب شعره و آن آن قسمت كه نماينده́ وحدت معنوى آزمايشهاست »قالب شعرهن نام دادهاند
بايد دانست كه قالب شعر يك عامل خارجى نيست كمشعرا

 ذوق باشد قالب نيز طبعاً ايجاد شدنى است ـ با با وصف اين وما ومه :
 الفاظ كمتر نيست و اين امتياز در مباحث سخن سنجى ومباحث كلى ادب حائز كمال اهميت الميت است جون آزمايشهاى معنوى ما بطور مستقيم وبدون واسطهاز
 و نشانىها يعنى الفاظ و و جمل ترجمه كنيم و اين الفاظ و و جمل


 آزمايشهاى ذوقى آن وحدتى را كه بدان اشاره نموديم بايد به

 معنوى آزمايش گو ينده را دريك لحظه ون وبطور كلى و جامـودرك

 هست خواننده بدهد تا باز اين قطعات متالنشى شده را وا بيكديكر هـصل كند و ازآن يكآزمايش واحن معنوى بسازد وذهنى تقسيمات را متناوباً ميینيرد قطعات مختلف يك شكا شكل و قالبى را
 بدهد واز همه ايننگات و تأثرات پراكنـه يك اثـ اثر تمام و جامع ادبى بسازد .
پی همانطور كه مطلب شعر نشانءّ موادى است كه مور مود احساس و تأثر كوينده واقع شده ، قالب نيز نماينله وحـن وحت




 براه راست يا فهم ارزش اخلاقى و فايده مادى اشنياء نيست پس
\&Y
ازاين زحمت و رنج فكرى جه ثمرى عايد آدمى خواهدكشت ؟
 وادييات آزمايش نوينى بكنجينه آزمايشهاى ما ميافز آيايد و حون

 افزون ساختن نشاء زندكانى معنى



 ادبيات جيزى غيراز آزمايشهاى خيانى خيالى نيست و تصور در مقابى حقايق عملى ممواره مغلوب و ناتوان آن است الـي



 آزمايش را نيز بميزان خرد بسنجد و تمام آزمايش ها ها
 ويافتن منظور و فايده آنها كرفتار ساخته و مشغور

 معنى و منظور است .

 و سودمندى تجرييات را بست آوريم و قدمى بسوى حقيقت

〔A
مطلق نزديكترشويم . ازهمين نظرسير تكامل بشر وقفه ناينير شده وهر تنجربه مادى وفكرى ونى وى را بتجربهای ديگر راهبر





 باشل يعنى نفس آزمايش مارا سيرابنكنل و در هيى كشف منظور و فايده خود بدواند بايد كفت آن آن آزوايش ، آزمايش نوقى
 البته اين سخن معقول نيست كه بگوئيم بشر آرزومنلـآن آنست كه آزمايشهاى وى معنى و مقصودى الى در آن آن آمايش نيست و بكلى ازآن خارج است داشته باشد ، زيرا ماكه از آز آمايشهـها
 معنى و مفهومى خخارجاز حوصلةُ آن آزمايش و ييرون ازمحيط آن تصور نمائيم • چس ناجار بايد گفت كه معنى و منظورى راكي
 جستجو ميكنيم يعنى درصدي كشف نسبت و ارتباط آن آز آزمايش
.
 ارتب! نفرت داشثته است . بعبارت ديگُ در آزمايشها


:يگر باشد وتصانف يا اتفاق كه اين ناموس علت ومعلول را برهم.






 خلق آنريخته شدهوهر ذره: ازآنازازروى انديشه بوجود آمد خدمتى كردهاند درهر ابثرادبى اعم از شعر ياداستان يا مقاله ياهر كار ديعر
 فكرى قالب لفظ پيدا نميكند مكر آنكه آن فكر وواقع كه نويسنده باثرخويش ميلهد جانى جاى كرفته در آن تأثير جامعى





و بآن حيات مخصوص و محــدود ميبخشـد و از از همين انـين
كه محدود است طبعاً امكان كمال آن بسيار زيار آن است


 بدان كيفيت كه بدان اشاره كرديم داشتهاند ، ولى اين آن اشيا و تمام آنها كه جنين آزمايشى نداشتهاند در نهايت آزادیى و

سهولت ميتوانند آزمايشهاى ذوقى بسيار از دفاتر ادبيات بلست
 ووضوح بسيار كه در زندكانى ادنى اعتيادى تمتع از آن ممكن نيست




 احساس ميكنبي كه هر يك از آن تأثرات در آن اثر أن كلى كمثاعر ميخواهد پساز خواندن تمام آن شعر يا داستان در ما ايجادشود

 عاقبت با يكديگر آميخته يك آزمايش تمام و جامعى تشكيل خواهند داد اين وحدت وتماميتى كه يساز مطالعه قطعات يك اثرادبى براى ما موجود ميشود طبعاً مطالعه جزئياتو قطعاتمختختل آن انر ادبى را لذتبخشش ميسازد و آزمايش ذوقى مارا پرازلطف و تمتع ميكند . اين گُونه آزمايشى رابشر هموارهدوست ميدارد وآرزوومند







01
اين نظم وترتيب واين علت و معلول همان تصادف واتفاق است
 شاعر براى مزيد تمتع و التناذ ما راه را برآن مسلود ساخته

است
تصور اين كه وظيفهُ ادبيات تعليم مردم يا ملزم ساختن اشخاص بقبول عقايد و آراء ويا منزه ساختن روحبشر از از آلايش









 كه غايت آرزوى ماست بهر بهرهمند ميسازد واين نعمت بمدد قوالب گُوناگون ادييات فراهم ميگُردد .
 و و موادى كه هريك هم بنفسه و هم از ازنظر ارتبا



 است ولى درعالم تصور وآزمايش ذوق حنين تصورى بسيار آسان
or
ميشود و اين كمال معنوى كه ادبيات در عالم تصور ما بوجود
 معنوى همه كيفيات ديگّر زندتانى روحانى ماست واين اين خود
 خلاصه مطالب روشن شود سزاوار است مطالب مهم آنرا

بطور خلاصه ذكر كنيم :
فن ادييات فنانتقال آزمايشهاى صرف بشر
 رايد بنفسه داراى لرزش وبها وتنها از نظر صرف آزمايش قابل تمتع والتناذ باشل .
براى ايجاد ادبيات تنها كفايت نميكند كه
 آنآزمايشبديگرى انتقاليابد ، يعنىتنها ذكرموضو آنو آزمايش يا هدف ومنظور آن براى آن آنكآزمايشى موجد ادييات باشد آفافى
 منظور مادى و معنوى وآنچه در جهان عمل صورت وقوع يافته بآ نچپه در ذهن مامعنا جنبش پذيرفته است بذهن ديگرى انتقال . يابد .
جون آزمايشهاى ذوقى ما در جهان الفاظ
 اشارات و علاماتى برای آزمايشهای ذوقه

 كامل نيست بلكه كمال آن در اين است كه عين آن در تصور
or
خواننده و شنونده نيز ايجاد كردد . براى| آنكه آزمايشهاىذو قى ماكاملا بالفاظر و تعبيرات درآيــل و تصور خوانـنده را جنانكه بايد تحريك كند فن ادب از هر نيروئى كه در زبانهست استفاده ميكند وايز، نيروها بردو كون كونهاند :
 معنى لغوى الفاظ و جمله هاست و ديگرى معانى كونا گون كه در طول زمان بر معنى تحتاللفظى اضافه شده و بمنزله قشرهانُى اسِت كه دور معنى اصلى را پوشانيده است .
 شود : يك قسمت آهنك جملهاست كه بمناسبت ترتيب و تنظيم كلمات چشتسر يكديگر بوجود ميآيند ودوم صداى مقاطـع مختلف كلماتست . آزمايش ذوقى تنها از لحاظ مواد يامطالب
 ا; لحاظ آن وحدتى كه از همه مواد كونا كون دوى درم تشكيل
 نههن ديگربايد هم مواد ومطالب وهمآن و وحدت آن كلى انتقال يابد .



 تأثرات متوالى يك قالى قالبكلى ييلا كنل و هماندم كه مطلب تمام شد قالب نيز كامل شده باشد .

هر گاه سلسلهُ تأثرات تنريجى كهدر مطالعه يك اثر ادبى براى ما ايجان مان ميشود هريك
در ساختن قالب كامل .يا وحدت كامل كه منظور كوينده است سهمى داشته باشند دراين صورت تمام مواد و مطالبى وكه در يك انر ادبى موجود است با يكديگر مربوط و متصل است و هيج
 هرجهدريك|ثرادبى كاملديدهميشود برياوهوعبثنيستوعههلهودار انجام وظيفهاى است وتعهل اين منظور وظيفه اصلى اديات ادياتاست تا تصور آدمى را بااينگو نه آزمايشهإى كاملذو قىثرو تمندبسازد.

فصل سوم
رمهاهُ ارسططو

رسالهُ »شرح فنشعرهي كه بسازمر كَ استاد

 بزر ك نيز آرزومند آن نبوده است كه كفتار وى دراين بار باب

 شدهاندآن تنظيه وتبويبى را كا كه از كتب علمى مستند انتظارميريرود








 زيرا ارتباط مطالبمندرجه دراين كتب بسيار كم وكاهى بيانات

بنيار پيجيده و مبهـه است آت . عيب بزرك ديكر آنها اينستكه مطالب خارج ازموضوع

07
در آنها زياد است ، چچنانكه غالباً مشاهله ميششود كه در توضيح و تشريح ، باصول مطالب توجهى نشار الشده و در عوض در در بعضى جزئيات طول وتفصيل واطناب بسيار دارد .
 سخنر انىهاست ندراين كتب موجود است ، زيرا از امهات مات مطالبى
 درميان نيست و فقط كاه گاه بايك جمله يا اصطالا
 نيستند وغالباً شكل استغاره دارند . سادهآنكه استاد يو نانى سر آن آن
 يعنى آنهارا دراصول عقايد باندازه كافى دانا و مطلاع ميدانسته وفقط در جزئيات بحث و تحقيق ميكرده است . است
 عقايد ونى كه امروز آرزومند اطلاع بر آنها هستيم در رساله الـ الـي
 مبادى ييش ارسطو و شاگردان وى روشن بوده و هيیحكس به ثبت وتدوين مطالب معلوم وغيرمهم سخنر انى او همت نگّماشته

باوصف اين نواقص . بحث ارسطو درباب فن شعر بـا زبردستى ومهارت ييمانندى پرداخته آمده و دلايل وى آنقدر قوى و عالمانه است كه نه فقط ميتوان رسالدّ پوئهتيك ويـرـرا نخدنين بحث فلسفى درباب ادبيات شناخت بلكه بايد آنر ا شالوده واساس فن سخخن سنجى كه در دورههایى بعد اينهمه تفصيل پيدا كرده دانست . البته اين رساله بعقايد و آراء وعادات زمان ارسطو متكىى

است ، بدين معنى كه ارسطو فقط درآنچپه آن روز گار بدان عنوان ادييات ميدادهاند بحث ميكند و اين نكته موجب آنشش رونه
 امروز بدان آشناست سخنى گفته نشده باشل . از طرف ديع دير
 دو نوع از مظاهر ادب منحمر باشد مجال اشتباه بسيار است ، زيرا ممكن است توجه سنخن سنج بفروع غير مهم معطوف شون ون و از اصول مسلم كه در هريك ازانواع ادب بايد صدق كنـندن ونحرف


 متين و مورد تصديق بوده است در هر عصر و زمانى نيز مقبول و پذيرفته ميشود .
از همين جهت با آنكه سخنان ارسطو در فن ادب راجع بادييات يونانى و مخصوهاً در باب يكنوع معينى از آن ادبيات است باز قسمت عمده از سخنان او چنانانكه شايسته فيلسوفان و و -حققين استاد است در اديبات بطور عموم و مطلق مدق ميكند و ميتوان كفت كه از زمان وى تاكنون حيز مهريمى باصول مسلم سخن سنجى افزوده نگشته است وشايد در آينده نيز نتو نـوان اصل و ناموس ديگرى بدان اضافه نمود . پس بآنكه بايد وتاب :وئدتيك ويرا ويرءٔ تمنلن يونان دانست امروز ميتوان اينرساله


 و. شيللر آلمانى و متنبى عرب و فردوسى و سعدى ايرانى ايرا الزروى

نكته مهم ديگر اينستكه نبايل در ارسطو احساسات وات وافكار



 ذوقى كويند
 كجا در همه آثار ادبى صنى صدق ميكنل و هرجا ونا اشكالى و نواميس ارسطو ديگر قابل اعمال نيست علت آن هیيست ومهحل عدم انطباق آن كجاست ؟
چنانكه اشار• شد رساله پوئهتيك كه تنها ببحث در ادييات يونان محدون است است بـك استخوانبندى در همين ادبيات يونانى نيز جز در در باب ك大اب ارسطو

 وارتباطى كه از حبث علمالجمال با يكديگر دارند بدو دسته

مينمايد
بعقيده ارسطو ذوت فياض آدمى كه موجد وخالق شعراست
 نياكان و مجل وبزركوارى آدمى است كه سللسله جنبان اشعار
 كَيريست كه ازآن هجو توليد ميشود . ازاشعار پههلوانىمنظومات غهانگيز (تىالزدى) بو جود ميآ يد واز اشعارهجو منظوماتخنده انتّيز (كملى) جدا ميشود .

باين كيفيت شعر تابع دو دسته از اصول مسلم بيش بيست

 ميكند و همينطور قواعدى كه كه در هجو مورد اعتبار است در منظومات خندهانگيز نيز جارى است .
 اi: حيث زمان برآثار حماسى و هجو مؤخر است وا وان واز اين روى
 كيفيت اين منظومات معلوم شود بلكه تطور فكرى و ذوقى بشر

 بدوأ ازاين آثار جديد كه تتيجهُ تطور ذوقى بشر انـ است بحث
 خـويشرا بر منظومات پهلوانى و هجو نيز منطبق نمايد . اما اينرساله بشكلى كه امروز درد دردستاست كاست كامل نيستباين
 در متن كتاب فقط بحث در منظومات غمانگّيز و انطباق اصول آن با منظومات حماسى شده واز منظومات خندهانگيز و هـجو
 داشته است كه امروز از ميان رفته و آن بقسمت پ كملى"ه و و

هجو مخصوص بوده است .
اين طزع و تقسيم جهار كانهُ ارسطو بطور كلى واجمالى صحيح است ولى همواره بايد در نظرداشت كه تقسيم ادبيات بانواع و دستههاى ززركى ، هرجند وجه امتياز آنها بسيارآشكار


منطقى ندارد ، زيرا اديبات ماننل علم حيوانشناسىنيست تابتوان
 مختلف تقسيم ميكنيم شعر وسايرآثارادبیرا نيرا نيزبوسيله مشخرا


 بعضى صفاتوخصوصياتآشكارىباشل كهباخصوصيات (ترازدى)

 فكر خويش را طورى نگارش داده باش باشد كه آن اثر اثر حالت ترالزدى بخود بگيرد . از طرف ديگر ارسطو ترازیى و و منظومه
 تعريف بسبارى از آثاز حزن آور دشوارى ميكند .

 غناتى (ليريك) رابكلى از نظر انداخته و و جز

 كاملنداشته است، بلكه ميتوان گفت اگر اگرارسطو منظومات غنائى
 شواهدى زباندار تر دز اثبات عقايد خويش از ان اشعار غنائى پيدا
 غنائىجزء الاينجزاى موسيقى بشمار رفته وتفكيك آر آن آنها ازموسيقى دشوار بوده است : امروز نيز همين دشوارى یر پيشى است و

بسيارى از آثار غنائى تنها بمناسبت آهنگى كه بآن خواند ميشوند معروفند . حنانكه بسيارى از غزليات سعـى انى عارف و عامى كشته آنطور در موسيقى ايرانى رخنه يافته است است


 آن لطف كامل را پيدا نميكند . پس اشعار غنانى از آن جهة از مان محيط بحث خارج مانده است كه فن شعررا بآنجه بوسيلمزبان والفاظيان آنيان ميشود محدود





 واضح است كه فيلسوفى مانند ارسطو كه آرزويش طبقه بندى وتبويب فليه هنرها موجبات نكارش مغزى انسان است هركــز نميتٍانست در
 كفتگو نكند واين ترك اولى سزاوار استّادى وى نبود ولـى
 ديكرى هم بوده است و آن اينكه ارسطو ميخخواسته است بارين رساله ردى برنظر افلاطون درباب شیر بنگارد و عقيده افالطون كه شعر وادييات را هنرى ناشايسته دانسته و درخار ونور فكر بلنـ بشر نميشناخت با دلايل محكم و فيلسوفانه سخيف نشان دهد .

براى اين كه نظر ارسطو كاملا روشن شود لازم است بطور الختصار مـــوارد اختانلاف

## اختلاف ارسطو

 و اولاطون در باره شعر ارسطو وافلاطون راشور راشرح دهيمواين شرح



 نظر پيبا ميكرد و خويشتن را ناكزير ميديد كه نسبت بطرز استدلال ونتايج استدلالات افلاطون اعتراض دانشمند بزر گك را در حقيقت ميتوان دو قطب فلسفه شناختز ونريرا ضرز فكر و روش تحقر ترا تريق آنها با يكديگر متضاد و در نتيجه


 داشت . در نتيجه ارسطو همواره ميل داشت اشت از تجربه در اشياء وماديات بعقايد كلى برسد وافالاطون ميخواست نزيعقايد آغاز كرده واز روى آن عقايد بكنه وجود اشو اشياء وماديات مطلع كردنرد. بعبارت ديگر ارسطو مشرب علمى داشت وافـافلاطون مسلكعرفاني را إيروى مينمود .
اختالف نظر اين دو دانشمند وقتى روشن ميشود كه هريك
 حيوان زنده رامورد دقت و تجربهُ خويش قرارداع تحقيقات خود عقيده عمومى نسبت بانواع مختان رانتلفه حيوانات از انسان تا موجودات بسهار یست اتختان ميكنل . فكر نوع و دسته

بيش وى البته حقيقت دارد ولى اين فكر از آنجا حقيقت پيد! ميكند كهاساس آن برحيوان زنله وحقيقى متكى است . پی ازنظر حيات شناسى آنحقيقتى كه دراشياء است بافكار كلى نيزحقيقتى مى بخششد برعكس ازنظر رباضى حقيقت كلى كه ثر افكار هست باشياء حقيقت مكتسب ميدهد ، باين معنى كه حقيقت اشياء امر نسبى واعتبارى است و علت آنهم اينست كــهـ رياضى فان همواره مشغول مطالعه و تجربه در نظزيههائى است كه فرض آنها در اشياء واجسام و سطوح دشوار است : جنانكه خط هنلسى يك خطط فرضى و تصورى و خواص آن نيز كلا تصورى است ولى خواصى است كه هر كز قابل تغيير نبوده واز ميان نميرود ، يعنى اين خاصيتها در آنیه ما آن آنرا حقيقتمطلق ميلانيم موجود است ولى در خطوطىى كه برصفحه. ترسيم مينمايُيم
 خطوط مرسومه بر صفحه كاغذ در نمايش خط رِ حقيقى هندسى عيباشد . يس درنظر عالم رياضى اشياء تا آن درجه حقيقتدارند كه نمايندهُ اهول و مبادى فكرى ميباشند واين فكر است است كه به اشياء حقيقت ميدهد ، اما فكر در همهحال الم جقيقت دارد خواه وسيله نمايش و تجسم آن موجود بــاشد يا جنانكه در غـالب

مباحث هندسى ييش ميآيد نتوان آنرا مجسم ساخت . اعتراض افاطون نسبت بشعر با مسلك عرفانى و فلسفى وى ساز كار است ونظر ارسطو نيز با عقايد كلى وى مطابق ونى ونى


 ب! آن دانشمنلى و دهائى كه در اوست دلايل و نظريات خويش

زا طورى يبان ميكنل كه بر هيـج هوشمندىیوشيله نمىمانل كه
 تفاوت بيرن نظر اين دو حكيم از طرز توجه آنها نسبت
 بسرائيلن شعر مييرداخت و در در سن كمال با با آن نيروى ادبى بيمانند خويش دشوارترين مباحث حـمت وت و عرفان و ماوراءـ الطبيعه را با روانى وسهولت بسيار تشربح ميكرد بحمدلةُ نسبت بشعر مييردازد در صورتى كه ارسطو بآن آنه آثاروى رو را بزحمت ميتوان روان و سليس شناخت

بدفاع و پشتيبانى از شعرصرف حملؤ افلاطون نسبت بشعر با وفق ميدهد : زيرا باعتقاد وى اشياء تنها از آننظر اهميتىدارند
 مورد لزوم نبوده ويا شايستهٔ نمايندگى اين كلى كلى وسيع را نداشته باشد اساساً نبايل بوجود ون يايا
 بايد آنرا از ميان برد وفن شاعرى رابرانداخت


 لزوم يا عدم لزوم شعر نمىشود و چون شعر را چیيز موجودى

1 - البته نبايد فراموش كرد كه بسيارى از آثار ارسطو كه نماينده هنر و و

 حتم است اينـت كه در برابر افلاطون ارسطو را نميتوان خداوند ذوت ادبى دانــت.

مى بيند در آن انديشه مى كنل و مطلبى وه در فلسفه وى بميان مىآيد اينست كه طرز وجود ونتيجه وجود شعر هـيست و آ اين
 درست مانند اينست كه ببرسند آيا فلان طبقه از حيوانات باريا خلق شلده باشل يانه ، ازهمين جهر ارين ارسطو برخلاف افلاطون باين نتيجه ميرسد كه ادبيات ممكناست وظيفه بسيار مفيدى را
 وى نيز همين است كه بايك سلس ريله اطله استدلالات منطقى اينتتيجه را بثبوت برساند ونظر افلاطون را سخخيفنشان دهل . استادى الـي ارسطو دراين است كه دلاثل خويشرا آنطور منطقىعرضونهميكند كه شائبهُ غرض خرن ونى يوصى يعنى مخالفت با افلاطون از بين ميرود و يك بحث علمى محض ميگردد . ارسطو خود ماحب يك نظام فلسفى مشخصى است وازاين
 دقت وى دراينست كه آنموضوع جزون ونظام فلسفى وى ودرآيد و
 فراهم نكرده باشل و حون اساس فلس ونفه ارسطو بر تبويب و طبقه
 و طبقهبندى را كاملا رعايت ميكند : يعنى نخار ونـي

 را به اجزاء كوناكون يا مشخخصات مخخصوصى منقسم ميسازد .
 تقسيم صدق نميكند وياموجب كمراهى .




 الست بدين معنى كه صفات انسانى را جنبههای انرا افراط و و تفريط

 مييندارد . اما اينعرعيده وند در دربسيارى از كيفيات زند


 در جملهُ اول كتاب پوُّهتيك ، ارسطو بنا به روش فلاسفه موضوع رساله را با دقت و
صراحتى كه ويزّء: علماء حيات شناس است معين ميكند و نحلود
 فن شعربحث نموده انواع مختلف آنرا معلوم كنيم ووظيفههريك وري ازآن انواع را مشخص و استخوانبنلىى صحيح شعر وعده و و أنر كيفيت قطعات و اجز اء آنرا ايان نمائيم . اين جمله كه فتح باب بحث ارسطو است درظاهر جملهاى
 كه تمام كلمات مندرجه درآن آن حائز اهميت اولين درا
 ونكتهاى را از نظر نيانداخته است انـ در نظر ارسطو براى اينكه كيفيت شعر بواقعى معلوم شود

نهتنها اطللاع بر اجزاء مختلفى كه شعراز آنها بوجود آمله خنرور است بلكه تاريخ ايجاد و تطور آن نيز بايد معلوم كردد .
 اطالاع بطرز حركت و كار هريك از عضو هاى آن ممكننيست و بايد مشخصات زند كانى ندى و ساختمان عصبى و عروق و عدهُ اعضاء و و وظائف هريك از آنها معلوم كردد . يساز آنكه اينهمه معين كشت باز اطـ اطلاع ما نسبت بخيوان ناقصاست مكر آنكه در نتيجهُ تجربه بدانيم كه يك حيوان بطور كلى درجهان حيات حطور زندگى ميكنل و و كارش هشيست وخوردرا با محیيطى كه درآن نشو ونما ونا و چرورش ميكند جگونه ساز كار ميسازد .

 مكر آنكه كنشته از تجزيــه و تشريح اجـــنـزاء شعر ، تأثيرات
 مغز انسان امتيازدهيم ، يعنى بدانيم وخيفه شعر جيست ونير ودرجهان زندكانى جه خلمتى انجـــام ميدهد . اطاللاع براين نكتنهُ اخير
 استوازاين نظر هرعمل معنوىهم درسايراعمال ما تأثير ميكند

 بيان فوت بانظر متقدمين كه ميگفتند اٍادييات فقط بخار ارنر

 اين باشدكه ادبيات را نبايد از روى الصول ونواميسى كه خارج
 سستى و عدم تعميم آن اصول ان كلى ثابت ميشود و واگر مقر مقصود اين اشد كه ادبيات اساساً در جهان زند گانى وظيفهانى ندارد سخافت آن ظاهر است زيرا بمجرد آنكه بشر بفهم كيفيت انيا

 و عبث باشد اين تحقيق و كنجكاوى نيز يبهوثه و بدون ثمر

ميگردد .
پیس در نظر ارسطو برایاینگه بدانيم شعر چچيست نه تنها بايد وظائف اعضاء واجز اء آنرا معلوم كنيم بلكهلازم استبواقعى

 وظيفه البته بانيروى هرقطعه شعر (كهعبارتاز مجر مجموع نيروى
 مختلف كم و ييش ميشود و ضعفو شـوت يريدا ميكنل . قدم اول ارسطو در تحقيق نسبت به مسائل فوق اينست كه شعر را يكنوع تقليد تصور ميكند . اين كلمهٔ تقليد تكّيه كلام و




قديم مورد استعمال داشثّه است است اطن


 ويا ساختن هيزى. هروقت كارعبارت از انجام دادن هيزى وان بود

نفس عمل مورد دقت آنها قرار ميگرفت وهر گاه كار عبارت از




 نتيجه اعمال آن هنر ساخته شود و محصوس گرس اكر اين چيزه هاى ساخته شده ظروف سفالى يا خانه و و معبل

 دشوارى پيدا ميشُ و در آنصورت ارزش را از روى رو مقدار

 كردند بلكه ارزش آن اثر را از اين روى معين ميكردند كه تا

 تقليد اشياء مادى و محسوس اندازه ميگرفتند.
 آ ابجام نيست ولى اين ابهام ميان يونانيان نيز موجود بودهو از از آن رهائى نداشتهاند. بهرصورت ارسطو نظرخويش را نسبتبه
 با تصديق باين مبدأ مشى استدلالى وى بكلى با با سايرحكمامتفاوت شده نظرى بديع و بكر ميگردد .
 كرفتن بود ميگفتند هنرهاى زيبا عبارت از تقليد طبيعت است .

افــاطون اين نظررا بشعر منطبق ساخت و كفت شعر تقليدى بسيار ناشايسته از طبيعت است ور اسنراو اوار نيست
 كه شعر در جهان زین.



 موهبت شدهاست وامروز اين تفسير يكى از ار ار ان مان مهم جمال شناسى بشمار ميآيد .
 ديگر ارتباط و اتصال دارند و شعر نيز كه

حملة ا\$\$لاطون
 نزديك و شبيه است . آنگاه ميگفت تنـ تنها
عملى كه درخور هوش و ذوق وتوانائى فكر آدمى باشد جديت وى در كثشف حقيقت است و انسان اكر باشياء باء توجهى ميكن آن توجه نبايل مستقلا معطوف بآن اشياء از نظر تركيب و ساختمان مادى آنهاباشد بلكه همواره نظرش با بايد متون
 را در كلى هاى وسيع كه اشياء مظهر آنند آسانتر ميتوان بدن آورد .
 جلوه گاه كلى هان وسيعند وتنهادر كلىوسيبعحقيقت موجوداست



ديشود اما علت وجود درير در جهان اينستكه كلى وسيع سرير

 كرده است يعنى سرير حقيقى همان سرير كلى است كه كمال

مطلوب است. (1)
يس كار نجار از اين جهت كه مستقيماً تقليدى از سرير


 تقليد است تقليد مينمايد و اين كار غير لازمى است است كه براى آدم دانا نا شايسته است. شاعران نيزمانند نقاشانند زيراهمارانطور كه نقاث صورت اشياء را ثرسيم ميكند شاعر نيز رفتار رآد رآدميان را از زن و مرد مجسم ميسازد و هر دو دو كارشان ترسيه ظواهر در جهان ماديات و اشياء است . پس شعر و نقاشى دو پلهازمسند حقيقت دور افتادهاند .
بدون ترديد هر كاه قبول كنيم كه در بحث نسبت هاى زيبا اشيانُى ساخته شده ماند مانند سرير و امثال آنر آنرا نيز بايد مشمول كرد و در مورت تصديق باينكه تقليدى كه در شـي
 مثلا ميمون يا طوطى از حر كات و صداى انسان ميكند در در د
 بسيار نيرومند استاد يونانى را نميتوان سرسرى كرفت زيرا اين 1 - انلاطون براى همهجيز يك كلى وسيع قألل است و اهبياء را كه مظاهر
 اشباع مكناماند.

VY
 افالطون نسبت بوظيفئ شعر و اديبات ميكند. جواب :فازظون را چچُونهبايد داد؟ ارسطو جواب ارسطو اساساً در عقيده افلاطون نسبت بكلى وسيع و اصنام و اشباح وارد كفتگو نشله وبحث


 دانشمندان علوم طبيعى است بحقايق محسوستوجه داري دارد. ارسطو ميگويد تصور اينكه ادييات مانند آئينهاى است
 اينكه آدمى اين فرض را قبول نمود باين پرسش روربرو ميشود كه درصورتيكه طبيعت دائماً دربرابر ماست ماس و و تمام حوا
 لزومى خواهد داشت؟اگُرواقعاً شعرفقط مانندآيْينهُ جلوء طبيعت
 وييهوده بود زيرا ها هيزتازهاى بما عطا نميكرد ، ولى الى حق اينست كه انسان از آن جهة از شعر لذت ميبرد كه داراي نشأه و وكيفيتى است كه درطبيعت نيست . مثلا ممكن است بُكوئيم . پهلوانوانان يك



 كه شُعربوجود آورده از طبيعت تقليد نشدهاند واند واين نكته نسبت بتمام انواع شعر صادق است .

## Vr

اينك بايدديدا گرشعرتقليدسادهاى ازطبيعت
شعر و هوسيقى نيست آيا اساساً ميتوان آنرا تقليد دانست يا نه واكر جنينباشد شعرازجه تقليدميكند؟ ارسطو منكر اين نيست كه شعر يكنوع تقليدى است ولى ولى بجاى آنكه آنرا با نقاشى مشابهت دهد ميگويد شعر با موسيقى و رقص شبيه است واين تشبيه بسيار مهم است زيرا
 موسيقى اين تصور را از ميان ميبرد ودليل آن آن هم اين است است كه هر گز نمىتوان براى يك ترانه يا آهنك

 ;راى آن درميان حر كات طبيعى انسان سرمشقى بدست دان داد .
 پراسش خلاصه ميكند ومانند استادان علوم طبيعى رسالهُ خويش را وقف برپاستخ اين سه پرسش مينمايد و آن سؤالهاكي سهكانه اينست كه در كجاى شعرتقليد است ؟ شعر ازجه تقار تقليد ميكنا ؟
 كار و در هنف و طرز عمل شعراست . شعرى كه اساس بحث ارسطواستآن شعرى است كه آدميان را يا زيباتر وبرازندندتراز

اشعار غماتكيز آدمهاىمعمولى نمايش دهدودر آن صورت


 بحث نسبت باشعار غنائى نميشود (زيرا بعقيدهُ وى شعر غنائى با

V乏
مو سيقى آميخته است وخواص شعرمحض را ندارد .) اين تقسيم



 جوانمردى وآراستگى ونيرومندى رسنم با ييگناهى ودلاورى ونى ومردانگى سهراب ويا هيمنه وشكوه ونبات عقيات ونيده اسفندياريافت







 نزاقص ومعايب تأثيرى درمعروفيت وانشتهار آنان ندارد بهترند انـ،
 خندهانگيزشاخحصند نيز از مردم عادى برتر خواهند بود زيرا

 دلiتك درام لير (r) معروفيت واشتهار عالمخيريانتهاند . ارهمين

11- Felataft
$r$ _ Kling Lea

نظر در تقسيم ارسطو جاى ستخن خواهد بود (1) . بهرصورت ازاين تقسيم ارسطو يك نكته روسنن ميشود و آن اينكه ارسطوشعررا تقليد طبيعت ندانسته وآنرا ازاز آنذ آرارى

 ويا بدتراز مردمعادى باشندكه مواليد طبيعت هستنديس كارشاريار نقليد طبيعت نيست واگرتقليد باشل تنها ازتصور وپندارانـانسان است . حنانكه گفتيم ارسطو امكان انشاد اشعارى وكه درآن مردم


 نبودهوهيج خوانندهاىنيزط طالب مطالعهُآن نيست: ارسطوميگويد

 پس عطش بشربراى شعرازآن جهة است كه ميخواهد با اسباب ومواد خام طبيعى بناى رفيعى كه معمارآن ذوق و تصور انسان است بيردازد واز آن محظوظرگردد .

1- در ادبيات فارسى آثار خندوانكيز مهم بـيار كم است. عكت آن ثايد
 وسبله خنده و طيبت واقع شود و جز بر مبيل ندرت بـر بـطايبه نبرداخته و در ممين


 الطاءت شمرا لستورماي منسبى و آداب و رسوم آزادمنشى و آراستكى يا امتراه
 ثوامهد و امثال فرنאى در مورد داستانهاى خندهانكيز از نظر ممين نايابی امثال فارسى است.

ارسطوزبان را وسبلةٌ اين تقليد ميداند ودر


زبــان


 باقى است و با همهُ تحقيقات مفصلى كه درفن انـ ادب بعمل آمده

حلود قطعى آن بطور مريحِ معين نشده است . البته ما ازلحاظ تسهيل بحث ، كلمهٔ شعررا بجان الـو ادبيات






 ميتوان آنها را تقليد شايستهاى دانست (بجاى دای اين كلمه نقليد
 است بدون هيچچگونه وزن وآهنگی نگاشته آمله تابع هيچیی از بحور عروض نباشل . پس مالك تشخخيص درنظر ارسطو تقسيم ادبيات بنظم ونثر نبست وبهترين وسيله اين تشخيص اينست آنه ادبيات را. بآنحه تقليد است و آنچهه تقليد نيست (1) طبقه بندى نمائيم و وزن و
(1) خطر استممال كلمه >تقليده در اين مبحث بر نكارنده ووعيله نيست



بحر وآهنگك را كه مىتوان درهر دونوع سخن بكاربرد مورد . اعتبار قرار ندهيم
جنانكهمالحظه ميشود ارسطو اولين استاديست كه دريافته

 دانشمند درباب شعر كرده ورسالةُ خويش ران را نيز „وئهتيكيا شعرموسوم ساخته استيك اسريك بحث علمى ومنطقى درباب فن ادب بطور كلى ومطلق كشته است .
ارسطو ميگويد هنف شعر يا اهتقليد ادبى" نمايش اعمال وكردار مردم است ، مقصود هلف و موضوع

بكارى پرداختهاند نيست . بلكه غرض آن حوان آن وراد و اتفاقاتى

 نمايش كردارانسان ، داستانهائيست كه درآن سخن از انسان وران ور
كردار وى ميرود .

همينكه اين هن مشا مشخص گشت ميتوان اين تقليد ادبى را ازنظرطينت وسرشت انسانى كه درآن نمايش داده مينُود منقسم نمود يعنى آنرا بنمايش سرشتهاى خور انـي پس كار شعراينست كه طينت و سرشت انسانرا يا بهتر و

صورتى كه غرض ارسطو اينكونه تقليد نيست يمنى نميخوامس در شمر تقليّى

 امطالاحى ارسطو از نظر ضرورتارتاست زيرا مبناى بحث وى میمين مسئله تقليد


خوبتر از آنچه درجهان زندگانی دارای آ آنست نمايش دهد ويا
 سازد . ارسطو نسبت بحد وسط اين دو نوع يعنى نـى نمايش سرشتبشر

 يا نهادن آئينه دربرابر آثار صنع است كه حنا حملةُ افل(طون برد وارسطو رسالهُ خويش را براى رد آن آن نظر

افلاطون عقيده داشت كه بين شعروطبيعت را بطءٔ تقليداست
 آن را درتمام جلوههاى آن ازنظم ونثر وداستانهاى پهلوانى ور وانى
 ولى تقليد طوطىوار را علتوووسيلهاين ارتباط نميداندوميعويو ارتباط اصلى بين شعروجهان انـ خارج نيست بلكه ميان سُعرونوق
 بعبارت ديگر إرسطو ميگو يد شعر باين سادكى ونى وصراحتى كه افاطون معتقد أست ازطبيعت تقليد نميكند ، بلكه ذوت شار شاعر نخست برحسب نير ایى تصور وپندارى كه دارد ازجهان خارع
 والفاظ تقليد مينمايل . پس ارسطودرصدد تحرد تريق نسبت باصل و مبداء ارتباط يبن شعر وجهان خارج نيست وتنها در پــى بحث
 كه بيك نوع هيبجان ذوقى بشرشكل وقالب معينى بدهد وهر وهمان وجود شعردليل بروجود هيجان ذوقى بشراست وديگر هيجكُ ونه
va
احتياجى بتحقيق واثبات وجود اين هيجان نوقى نيست . زيرا اين تحفيق مر.بوط بعلم روانشناسى است و با فن جمال شتاسى كه

شتر جزو آنست مربوط نيست
البته بسيار ممكن است كه شاعر يا هر كه صاحب ذوت است است درفكرخويش جهان عادى ومعمولى را چنانكه هست تصور كند. اماابن تصور محركك وهيجاندهنلده روح نيست ، در صورتيكه اكر هاحب ذوق جهان زندگانى را چناتكه خود آرزوداشته و
 بياورد در روق وى يك هيجان وانقابى یديد مىى آيد كه ملهم

و محركـ ذوت است .
اين مخن در تمام اقسام شعر حتى در آنـــجه بنام اشعار
 هنگام كه حيات تصورى ما نمونه واقعى هم در خارع داش داشته باشد باز ذوت ميتواند آن حيات تصورىیا محر
 و =کزرات آنرا دور انداخته از آنجه ميتوان آنرا جان ان وران وقايع
 افاطون بهيج روى با نمونهُ واقعى و اصلى آن شباهت نداشته اشا
نتيجهُ آنچه كفته شد اينست كــه مقصود از اين اتقليده احطا(حى ارسطو در خقيقت همان "ارموز فن شاغری،) است ودر
 بحث وى خـارج أست و ميتوان آننرا به حساب نياورددهمهـجالاين



人
زيرا همين رموز فن ، شاعر را بابلاغ يا تلقين هيجانهاى ذوقى خويش توانا خواهد ساخت . تقسبيبندى، انواع مختلف شعر برایارسطو
 راجع بكيفيت و هـن شار شعر كفت تسمام
اشعار كيتى را در كمال سهولت بدو دستهٔ متمايز يعنى اشعارى كه صورت داستان و آيّهائيكه صورت درام دار دارند تقسيم ميكند و ميگويد ، موضوع اشعار ممكن است از آ يك سنخ باشد ولى آلى


 را صورت داستان بخشيدهان اند و اريستوفان وفيان يونانى و شكسيير انكليسى آنهارا بطرز درام درآوردهاند و اشعار غماتكيز آنيار جان كلام ارسطو و منظور الساسىاوتنريح وتوصيف اشعار غيان انگيز است و همده اين مقدمات و تقسييبنديها را بخاطرآن ايراد كرده است كه دامنهُ بحث خويش را بهمين يك نوع شعر محدود بساز اريد ـ ام امادرست
 اهل شعر اختصاص داده است كه از لحاظ آنكه بسيار خارجار راز موضوع است الحتمال تريب بيقين ميرود كه آن فصل ران را يكى

 ابهام است و نتيجه منطقى نيز از بيانان ان مندرجه كرفته نشده البته ميتوان در كمال آسانى اين فصل را در موقعمطالعه

كتاب پونٌ كارى بعلت وايجاد وظهور شعر نداشته وآن را ماننددانشمندان طبيعىدان مثل ساير اشياء محسوس ، حقيقت موجود گرفتــه
 در صفحات پيشين اينهمه برایروشن كردن مفهومآن طول كلام داده شد) در اين فصل مختصر براى اداىیمفهوم (پيروى وطوطى
 قسمتهاى كتاب و مباحث استاد يونانى را دجار اشكال فراوان

كرده است .
بالجمله در بحث نسبت باشعار غمانگيز و وجه امتياز يين داستانها و درامهاى ترازيك ارسطو سخنى دارد كه در ادبيات
 كه يكى از موارد اختالف ين اين اين دو نوع شعر اينست كه طول
 آنهم اينست كه درام بايد بطور كامل و جامع
 دجار چنين الزامى نيست . پس درام بقول ارسطو هموأره سعى ميكند كه تا حدود امكان اعمال را ييك شبانه روز محدودنمايد

ر منظومههاى غمانگيز از اين انحار ان انحار زمان آسوده است. علت ذكر اين مطلب آن بوده است كه ارسطو درامهاى غمانگيز يونانى را در نظر داشته و اين درامها ونـي وقايع را وا بدون
 درام در ميآوردند كه تمام وقايع آن در مدتى كو تاه و در در يك
 درام حكم كلى كرده است.

اين سخن ارسطو در نــاريخ سخنسنجى اهميت بسيار دارد و موجب آن شده است
 قانون وحدتهاى سـكانــهـ








 بتوان بدون آنكه در وحدت كلى خلى خللى وارد شود آنرا آن از ميان


 بزر كَ روز


 مجموعهآ نهاست همه ازاينوحدت عمل يا وحدت وكلى وبهرهمندند، چنانگه در داستان رستم و اسفنديار يا رستم و سهراب

 منظور گويندهٔاستاداست سهمیراانجامندادهباشد. ايننكتهدرباره́

Ar
داستانخسرووشيرين اثرنظامى صادقنيستزيرا بـيسيارى ازوقايع
 نزان بیى آنكه باصل داستان خللى واري چنانكه قصهُ شكر اصفهانى يا قصه كوئى كنينى
 معترضه دارند و عدم ذكر آنها



 نيست بلكه تفسيرى است كه متفكرين و طان واب بعد از از ارسطو از از سخنان وى كردهاند ، زيرا
 وحلت مكان نرفته و كسانيكه بطرز فكر ارينر ارسطو آثنائى دارند


 و لطف آنها و هنرمندى نويسنده ور آن آن شبهه نميكرد، زيرا درا در نظر
 وحلت كلى و جامعيتآثار است كه در آثار شكسيير وهر گويندهُ استاد ديگر موجود است
فصلى كه در تعريف ترازدىى يا اشعار غمـ


تعريف ترازدى
 اين فصل نه تنها صفات مشخصه ترازدى را جزء بجزء معلور

ميكند بلكه وظيفهُ ترارُدى و خـدمتى را كه ايننوع هنر بجهان
 ارسطوميطويد: ترازدى عبارت از تر تقليد از يكنوع وعملى



 تُو نه آثار اينست كه بوسيله اينجاد حس رحم و ترس در تماشاـ

كران عواطف آنها را منزه و مصفا بسازد (1) .
 بلكه يك نوع ترجمه فحوانـى كه اختصار بسيار استادانهاى كه ارسطو در عبارات خويشىدارد
 احيانآ ترجمه ناپذير ساخته است.

 متمايز منقسم نمود: بخش اول موضوع و هنـ ور طرز نـر نارش

 و صفاى باطن است كه ارسطوّ معتقل است ترازدى نوانانئى ايجاد آ- كلمهالى كه ارسطو بكار برده و نكارنده در اين سطر براي اختصمار
 Katharsis در باب مفاهيمّ اين كلمه در منحات بعد سخن بتفصيل خوالهد رفت. دراينجا

 هتزكيه نفسه و ״تمـفيه باطنه دانـت.

آنرا دارد . اما آنچهه ما آنرا تز كيه و صفاى باطن ناميدهايم در


 بيان وى نميتوان بواقعى دريافت كه غرض اساسى وى اينست كه

 عواطف انسانى را تابنلهتر و جلادارتر ميكند . برای الى رسبين به



 كلى باشد كه بتوانآنرانسبت بادبيات از هر سنخ و دستهاى كه باشد اعمال نمود.
ارسطو در تعريف خود ميفرمايد : ترازدى عبارتازتقليد

 موجبات وقوع آنرا فراهم ماخته النه باشنل . عامل و و وسيله وقوع

 يك سلسله وقايعى است كه سلسله جنبان آنها ارادءٔ انسان است و

با زندگى بشر تماس مستقيم دارد .
اين كونه ترازدى مطا
 يعنى نه آنقدر كوحك و جزّىى باشد كه نتوان آنرا بواقعىدرك






 و انبساط پپيدا كند.



 پــ ترازدى بجاى آنكه تقليد از حيات حقيقى باشد تــقليدى

از. تصور حيات است.
ذوق شاءر در اين جهان حيات بجلوههاى گونا عر هم زند



 اين زندگانىتصورى است انديشها


 وحدت و تماميتى است كه در جهان اعتيادى نظير آن هر كز

يافت شدنى نيست.
پی آن تقليدى كه منظور ارسطو در شعر و مخصومآدر ترازدىى است در حقيقت آن فنى است كه اين هيجان ذوق را
 خويش دو وسيلهُ ييش ندارد: يكى زبان و ديگر طريقه نـئ نمايش ر تنظيم آن هيجان ذوق است كه شکل درام پيدا ميكند.
 خويش يك ترازدىى را نمايش ميدهند و رفتار آنها در حقيقت

اساس ترارددى است.
اين تقليد ارسطو مراحل و درجاتى دارد و آنچچه زبان
 كه نخست ذوت شاعر از يك عمل و واقعه يايك كيفيت مخصو حيات متأثر ميشود .يس از آن اين تأثر بصورت نقشُهاى ور در



 نراطف خويش جلوه كر مريسازند و بالاخره زبان يا مكالمهاين احساسات و عواطف را يبان ميكنند. بر این درك اين مر احل ميتوان عكسى قضيه را مورد توجه
 ميكنيم چه كيفيتى در ذهن ما ما ايجاد ميشود؟

 نواطف كويندكان را براى ما واضح ميسازد و برفتار آنهاآشنا

مبشويم . اين احساسات و عواطف سرشتو طينت آنها را آشكار




 زيرا اين الفاظند كه بايل همه هنرمندى و قدرت ذور دو



 كشيلن آنرا نمى آورد . از اين نظر مكالماتى كه در درام ها
 عادى زيادتر باشد . با وصف اين اهو اهميت و عظمتنى كه زبان دان دارد باز از هر طريق كهبآثار ادبى بنگريم و آن آث آثار را از نظر فلسفه ادب يا سخن سنجى و انتقاد مورد ديا دقت




 دانست • در مقابل اين نقشه ريزى ، خلق سرشت و و طينت نردر درجه

دوم اهميت قرار
 سسشت وطينت راازنقشهريزى دراممهمترميشناسند اختالافـدارد.

نعقيلدٌ ارسطو هرجه شاعر ونويسنله در نمايش سرشتها وطبايع


 كه نمايش طبايع و سرشت ها مانند انتخاب الفاظ و جمل هور همه اسباب كار نويسندهُ درام ميباشند و وا

 اما اگر اين اسباب كار يعنى نمايش سرشت هــا هــا هــدف اساسى
 از زند


 كه در ذهن نويسنله پديد آمله است است



 اثرادبى كليت و وحدت نمى يافت و همه داستانى مشوش و آشثفته ميماند
نكتهٔ ديگرى كه در تعريف ارسطو مندرج است اينست كه

 پاست وىبحملةُ افا(طون نسبت بتأثير شعردانست ، زيرا افالاطون
9.

ميگفت از آن نظر كه شعر تقلبد محض و طوطى وروار طبيعت است كارى عبث و يبهوده است و از آن نظر كه در آدميان حس رحم و ترس را طغيان ميدهد موذى و مضر است است آن


ثابته رد نمود بیاسخ اين مطلب پرداخته است است افالطون ميگويد : عواطف بشر در مشاهدء يك داستان غمانگيزنسبت بيهلوان ياعروس

دليل افلاطون آن داستان بدين كيفيت بهيبجان ميآيد كه در مضار شعر اين پهلوان برغمها و مصائب وارده برخويش ندبه ميكنل وهر

 اما در جهان زندگانى و بين مردمى كه با آنها محشوريم
 مصيبت را بدون اينكه چچين برچهره افكند و شکايتى بزبانآورد تحَمل كند و بر نفس خويشتن تسلط داشته باشون باشد . آيا مردى كه ماننددوشيز گان درهراندوهى كهبوىواردميشودسيالب سرشاكرا
 سو گوارى بهمسايگان خويش تحميل مينمايد قابل تحسين است؟ ; آيا آگر كسى اينقدرضعيف وفرومايه باشل ازخويشتن شرمگين
$\qquad$
پس اگُر ما اين صفت را در خويشتن ودر تمام مردمى كه
 داستانى راكه مرتكبهمين كارنا پسنديده ميشودارجمنلوسزاوار تحسين بدانيم ؟ از اين گنششته بمحض اينكه عاطفءّرحم و شفقت درما نسبت

بيهلوان داستانى توليد كشت انقلابات و عواطفى كه نماينلـٔ ضمف خردماست پيش ما دلیسند جلوه ميكند، جنانكه غم با مزاج ما ساز گار ميگردد و حس رحم در ما نيروى بردبارى و برابرى دی با مصائب را ناتوان ميسازد و كار را بآنجا ميكشاند كه بر مصائب وارده برخويشتن نيز ندبه آغاز كنيم و حس ترحم را نا درديان

 از ميان ببرد و فرمانزوائى وجود ما را به عوا عواطف و احسان

بسارد .
ارسطو درجواب اين حمله چنانكه درپاست قسمت نخست كــرد وارد ون بحث در ماهيت دلائل افا(طون نميشود و گُته افا(طون را تصديق ميكي


مونى و ناكُوارند (1)
نسبت بطغيان حس ترس در بشر كاملا با افالاطون موافق
است هـ نسبت بحس ترحم نيز منكر نيست كه مبالغه در اين صفت
 مرد عاقل نيست . حرف ارسطو اينستكه داستانهاى غمانی انگيز فقط اين احساسات را در ما بيدار ميكند بلكه برطبق اصل مسلم طبى كه دفع فاسل را به افسل بايد كرد بوسيله همين طغيان ، 1 - اين تصديق انحمارى ارسطه بدون ثك غلط است زيرا شعر جز ايجاد



 بهرام در جنكّ مهماوند حس ثنجاءت و دلاورى نيز در ما ما طلغيان مينمايد.

روح بشر از صفات رذيله ، كه ترس و ترحم بيش از از اندازه نيز


آنرا كتارزيس نام داده است :
اين كتارزيس يك نحو استعاره يا كنايهاى آى است كه ميتوان آنرا بآن آداب

كمارزيس
منهبى كه آنرا تطهير نامدادهاند اطـلاق نمود ، يـــا بمداواى
 صورت معلوم نيست كه آيا منظور ارسطو آن بوده است كه حصس ترس و رحمى را كه در نهاد انسان موجود آن است است بوسيله ايـــن كتارزيس بايد ازميان برد يا آنكه اين دو حس را وا بوسيله اين

 بوده است كه هر يك از جهازات بدن انسانى را كه دیار مانهأ موذى ميشدهاست بوسيله داروثّى ازهمان ان ان مانه

 است و بايد آنرا دفع كرد و كمان ميرود منظور ارسطو ازاين



 دارند و بايد آدم كامل وسائلى برای جلو گيرى از هيجان آنها داشته باشل .
عين اين نظر را ارسطو دربارء́ موسيقى دارد و ميگُويد بعضى از انواع موسيقى توانانى آنرا دارند كه طبايع ثرهيجان

و منقلب را آرام كننل يعنى با هيجانى كه در نهاد آدمى ايجاد ميكنند انقالب فطرى ويرا برطرف سازنل و ازهمين جهة كـر كسانى أنى
 داروى مسكنى ميداننل . در دورءء تجدد علمى و ادبى اروپا اين نظر ارسطو در ميان شاعران و متفكرين طرفداران بسيار داشته است حنانكا ميلتون شاعر بزرك انگليسى در ديباچه داستان منحوم خور
 داستان غمانگيز از آن روى بــراى آدمى سودمند است كـــهـ بگفتهُ ارسطودرما حس رحم وترس را بوجود مىآورد و سرشت را بههين وسيله از اينگونه صفات مصفا ميسازد ، يعنى در نهان آدميانى كه داراى طبع هــاى سر كش هستنـ بوسيله نمــايش



 و صفرا را با صفرا و زيادى نمك مزاج را با املاح كونا از ميان ميبرند
با اينكه ميلتون از عقيده علماى قرون وسطى متأثرِ است و نظر و تفسير آنان رادرطب پذنيرفتهاستشكك نيست كهعقيدهارسطو را نيك دربافته است ، زيرا ارسطو نيز نمايشهاى غهانـئيز را يك نسخه طبى دانسته و غم را كه در اين نسخه ميتوان يافت دافـ داروئى ميشناسل كه بوسيلهُ آن شاعر تماشاكران خويش را با باملاح راهبر

ميشود

اما اين نظر ارسطو بدين نهج كه بيان كرده است درست






 آنكه دافع مرض باشد بايد خود آن مرض مر زار آ آ در ما ايجاد كند

و بعل برفع آن ببردازد و اين كارى عبث و بيهوده است .
 آثار ادبى را يافته و هر جند در منزل هان انی نهائى الز راه راست

 در ما بو جود ميآورند كه در جهان اع اعتيا






 كُترزيس طبى ارسطو نيرومندتر و دامنهُ عملش وسيعتراست .

90
ارسطو چنانكه كفته شل مهمتريسـن شرط منظومات غمانگيز را همان وحدت عمــل

برترى شعر از تاريخ دانسته ميگفت هر منظومهاى روى هم بايد داراى جامعيت و كمال باشل و در آن هيع واقعه يا سخنى .يافت نشود كه بتوان آنرا بدون آنكه بوحدت كلى داستان خللى وارد آيد ازميان برداشت . نتيجهايكه دانشمند يونانى انـى از اين قانون

ميگيرد فتواى معروف او در امتياز شعر بر تاريخ است ان انـ ارسطو ميگويد : شعر از تاريخ بزر گوارارتر و فيلسوفانهتر است . بعبارت ديگُر بحساب ارسطو شعر بيشتر از تاريخ بار با منظور و مقصود فلسفه كه عبارت از ميل بفهم و وصول بقوان انين كلى

از مشاهدات و آزمايش هاى جزئى است ساز كار است .
 صورت وقوع يافته بيان ميكند : علت حقيقى اين حوادث بطور
 و علل وقوع حادثهاى آگاهى يافت و يا تمام نتايج يك وان واقعه
 ميتوان يك نوع علت غانىى كه سلسله جنبان آن آن ها بو ده است

 وقايعى كه يك عمردامنهُ وقوعش وسعت داشته كم است ، امكان پذير نيست و از اين رهكذر نتايج تحقيقأت تاريخى از نظر

فلسفه غالباً مبتنى بر معلومات قطعى نيست و انـي اما شعربرخالف تاريخ وقايعى را بيان ميكند كه اساسش
 جزيُيات واقعه و از كيفيت و علت وقوع آن آكاهيم • برخلاف

97
تاريخ كه هيج واقعهای در آن آغاز و یايانى نـارد و يك يك سلسله



 ما روشن ميكنل كه نتايج هر واقعهاى برای ما واضي
 است زندگانى ميكنيم در جهانى هستيم كه بروفق ميل وآرزوى


كه در اين جهان بيكديگر مربوط و وابستهانـ .






 ماست در عالم شعر روحبخش و سرگرم كننده ميشونل . البته

 و آن اينكه پليديهاى حيات و ناملايم هاى روز گار كه متوجه يهلوان داستان ميشود براى ما خير محض ميگردد و با آن كـ آن بلى هائىرا مينگريم بازحون آن فـران فسادها در جهان شعر يعنى
 ميگردد . اينجاست كه ميتوان كفت شعر در ما يكنوع تصفيه

Qv
يا تز كيهاى ايجاد ميكند كه كتارزيس طبى ارسطو نيست ولى ازآن نيرومندتر و كلىتر است .


 هيجان آور را شرط بداند : يعنى داستانها ونائى را كه شرح آلام




 و زشتى طينت وى باشد زيرا در آن صورت در در ها دا حس ترحم يا ترس ايجاد نخواهد


 خال(صهٔ سخن ارسطو اين است كه اين قهرمان يا په ايهلوان داستان غمانگيز بايل ميانه اين دو حد نها ونى ائى باشد : يعنى نيكى

 زيرا هر جنل اينظونه اشخاص

 كه هر كز خطائى نكردهاند نيز موضوع داستانهاى حــزنـنـآور

ميتوانند بود .

21
اما خطائى كه ارسطو بآن اشاره ميكند اشتباه انسان در حساب نيك وبدوسود وزيان كارى نيست ، بلكه غرضار ارن اينست




 يا خوانند خان طغيان ميدهدعشق واعجاب را را نيزو اردكردنه بود


 اينهمه داستان وى هنان كه استان استاد طوس بنظم درآورده است








 در داستانهاى ايرانى نيزميتوان ان ان گر گين ميلاد كه نابكار
 شاءرى بيمان بزر گى فردوسى كه اينهمه يبزن را يبش ما عزيز

ساخته است آلام درونى آن دلاور يير را نشان ميلاد كه در همه
 نصيب ديگران گشته و از وى سخنى نيست و تازه كارى مانند
 نگاشته ميآيد شك نبود كه گر گی
 بشُمار ميآ مد .
هگل فيلسوف نامدار آلمانى نظر ارسطورا
 اصلاح هكّل Tلمانى نهج اصلاح كرده است كه ميگويد : خاصيت منظومه غمانگيز اين است كه مصائبى را كه بر كسى بگناه اينكه حق بجانب اوست وارد ميشود آثڭكار كند . ولى ممكن است هم حق بجانب او باشل و هم مصائب و آلام واردهٔ بروى و از روى ييداد گرى نباشل ، زيرا خون حق امرى اعتبارى است
 جنبه مخالف قضيهرا موردانديشه قراردهيم حقرا بطرف ديگر بدهيم • پس ميتوان: قضايانى را در نظر آورد كه هر دو سوى

 مثال معروف اين نوع داستان غمانگيز، منظومه. معروف

سوفكل يونانى موسوم بهانتى گون أست (1)

 فرمانرواى شهر "(تب" تدفين و تشييع جنازه وى را موافــق
1..

مراسم مذهبى بسزای گّاهمكارى وى مینوع كرده و كناهیى
 از حساب نيك و بد خارج است است مكافات داد اسه است ـ انتى كون

 میريح فرمانرواى ششهر بروفق آئين منهبيى دفن نمايل ، ولى

 آورده ذمءٔ خويش را از اين كناه بروفق ״ "قانون وجدانه كه اطاعتش بر همه كس واج
 و دوام هيأت اجتماع است توسل ميجويل .



 آن دو بايد دچار رنج و محن و و هر گی گردد تا اين داوریى از

 آوزد داستان رستم و انسفنديار استاد طوسى است دان ـ در در اين جا
 نام نبك خوريش را كد ساليان دراز در تحصيل آن مرارتها

 السفنديار را برخا(ف عقا و انصاف مىيبنل . از طرف ديگر

اسفنديار نيز كه در پيش وى فرمان شاه با امر يزدان همسنكى



كستر ايرانى ميگويد :
دو كاراستهردوبنفرين وبد

 طوفان زندكى آرام گيرد و خود اين منازعه يك اثر آر تراز


تواند آورد .

 كه ميتوان الساس ترازد فـى قرار داد تشريح كرده و يك قانى قانون
 داستان واقعأحق با دو سوى نيست : زيرا در دا داستان انـي يونانى حق با انتى گُ نون است نه باكرئون و در در داستان شاهنامنا ييدادگرى از جانب اسفنديار است ، چنانكه رستم در منا

بدر گاه يزدان بهمين نكته اشاره ميكند آنبا كه ميكا ميكوي :

 ميكنند توانانُى آنرا دارندكه داد وانصافرا وانـو بامقاولات خويش


 حقايق را روشن كند تنها آن حقيقتى را روشن ساخته كه توانائى

شرح آنرا داشته است .

 همه مباحث و رسالات مربوط بفن ادب وسخن سنجى دانست و ازهمين'روى ميتوان كفتار دانشمنل يونانى را نه تنهـ انها از آن نظر


 حكيم وجود داشته است رخنهایى راه نيافته ، بايد رساله وى را از امهات رسالههاى فن سخن سنجى شناخت . .

فصلحr
:

تاريخ سخن سنجى پس از ارسطو بسيار مفصل و پراكنده است و در ميان همه دشواريهائى كه در خلاهد كردن اين اين تاريخ

 روز گار از زمان ارسطو باين طرف تغييرات بسيار كردن و و در در

 ادبىى آنها نيز كه مظهُر اين افكار و آرمانهاست باس باهم مانند نيست

 و در قضاوت عادلاند داشتهاند باز از تأثير مليت و محيظ ويرئ آنباآسوده نمانده است. پس ارتباط مياناينهمه عقايدكونا

 رها كند بى نهايت اشكال انگيز است .


 و زادؤطبع كويندكان بزر كى را نيز بحكم ذوق و سليقةُ خود
$1 \cdot \varepsilon$
مييسندد يا رد ميكند و درجه توفيق اين سخن سنجان فـن فـرى وكه













 آدمى را سخن شناس نمى سازد و روش منظم و كلى بكسى نمـ. آموزد . براى رفع اين دو دشوارى ناجار در اين كتاب از آن







 مباحث اين فن را پذيرفته و شعر شناسى را تنى



 پس از ارسطو يكى أز بـزر كترين سخن

منظومة فن ثعر منجان گيتى بشمار ميرود . اين گويند
بزر گوار در فن سخن سنجى داراى عقيده و اسلوب و و روش مخصوصى است و اين روش را وا با وراحت و و استادى تحت تحت قواعد و اصولى ساده و كلى وبى ابهام درآ وآورده است و اين كليت ، قوانين ويرا از انطباق با قطلىات معينهاى از نظم و و نثر ونى بی نياز ميسازد و ويرا وننان كه ارسطو كرد تحت تان تأثير يك سنخ اثر اثر

 و تنها كارش اين است كه در اين فن يكزشته قوانينى بميان تهد

 شعر (Y) بدان اشاره ميكند در حقيقت همان نظر ارسطو است و

 آنرا در تشخيص خوب و بد آثار ادبى بكار برد . از اينروى
 و و بايد آنرا دفترى شمرد كه نويسنده نهايح و اندرزهانٌى جنـل 1- Horace r-Ars Poetica

را كه در عالم شاعرى در آنها آزمايش كرده و بانصراف طبع و
 كذاشنه است . بعبارت ديگر اين رساله تنها منظومهایى زيبا و


 سنجى ذوق شاعر را بهيجان ور در آورده و تعبيرات و و جمان اتههائى


 برا ىروشن ساختن طرز بيان هراس مثلى از منظومهُ وى

بايد آورد :




 و دار از خود بروز ندهد و جهان ديدارانى پيردوز نبرد جسارت


چچيره دست ايرانى فرمود :

اما اين سخن فنى كه بتقريبى در آن آ از من ون و سال كسان

 را با ييانى بسيار شيوا و دلکش وصف ميكنل و همينكه بروز ونار

پيرى وخزان عمرميرسد اين هنرمندى ولطف بيان سحرانگيزتر

(اای ييزو اكر آرزويت اينستكه سخن شناسان اثر تو را تا پايان بشنوند همواره در نظر داشته باش كا كه عوا




 جوانى كه تازه از حنك
 ميفريبد ، نكوهش سالخور دان دان ران را تحمل نميتواند ـ طبعاً مغرور،
 ما بارورتر ميشوند جاه طلبى و و ميل بتحصيل مال در در ما طا طغيان
 ييمارستانهانى متحرك نيستند و و در آنها هر گونها كرد ميآيد . درد آرامش را از آ آنها سلب ميكند ، ترس آزارشان ورن ميدهد . اين مردم تنبل و عبـوسند و ور روحثـا آرزوشان دراز است . براى اندون كرد حريص ميشوند . دورهُ جديد راز را كه از از آن خارجند نا نايسند


 جاه طلبى مردان را در ميان نهاد و مردان ران را نبايد با خلجانهانيانى كه ملازم دوران كهولت است آزار داد .«
$1 \cdot 1$
اينجاست كه بايد كفت ذورق حساس سررشته مطلب را از دست استاد درربوده و فن سخن سنجى و مباحث آنر آنرا از خاطر

 نهان خويش را بقالب الفاظ ميريزيزد و بكلمات و تعبيرات استاد

هنرمند رومى حيات جاودان ميبخشد . با وصف اينهمه ، لطف يان ويان و حسن تعبير و سخنان دلكش
 امثال يا عبارت لطيف و دلكشى است كه كالام را زينت ميدهد و و آي
 از متن ييرون كش كرده بشكل كالام جدا گانه و مستقل درآوريم
 آنها تحكيم بيان خويش در نظر بوده و بتعميم آنها توجه نداشته

است
قانونى كه درنسيج منظومهُ ("فنشعر)" هراس جاى گرفتنه و استاد رومى همه جان جا از آن

قانون وحدت هراس


 رپرداخته آمله و وحدت حال و و فكر شاعر ووحدت تأثيرمنظومه را شامل باشد ـ بدين كيفيت كه بحساب هراس وراس در هريك مريك منظومه


 جنگُ آزمائى در ميان است كِنتارُ لطيف و رقيق كـــه شايستهُ

بار گاه عشق است يا سخخنان بسيار حكيمانه كه انجمن دانشمندان را زيبنده است یسنديله نخواهل بود جنانكه مثلا سخنان حكيمانه زال يلر رستم و آزمايشى كه مؤبدان در هنـام وى ميكنند با روح منظومه هاى پیهلوانى ساز كار است و دنلاور








ميكنند در نظر هراس با منظومهٔ يهلوانى ساز گارى نـان وارد .

 اگر روحى گرفته و محزون دارد و در آغاز كار با اندوه ون وما وملال خاطر سخن ميسرايد اين حزن ون و اندوه از از خار انلال تمــام سطور

 يا از آنكس كه دلش از عشق و شيفتنى لبريز است سخن رآن بأئين
 ضمف بشر دانستن و ديگران را از عشت ورز ونى زنهار دادن همان

 و شكار در ميان آورد و آرزوى ومال ماهرويان داشته باشد.
11.

اما منظور از وحدت تأثير آثار ادبى اينست كه يك قطعه شعر در مزاج خوانند گان گونا گون تأثبرات متضاد و مخالف الف

 اين نقشها و النذاذات را بتوان با يكديگر بستگّى داد و همه را

در يك رديف آورد .
 شيرازى بسيار آشكار است ، زیرا شك نی نيست كه مردم عامى| آنگاه كه ميخواهند وقت را برخويشتن خوش رار دارن رارند غزلى از اين كويندءُ نامدار براى ياران ميسرايند . و ر رامشگران مقام شناس الحان موسيقى را با آن ايبات دلكش هم آهنگُ ميكننـ . پيران
 دلنشين رغبنى بسيار دارند ، اما سخن در اين است كـر كه همه اين
 دل در برشان ازشوق و شعف طيّن آنغاز ميكند ، نهايت، درجهٔ اين شعف و شادمانى روحانى در طبايع ضعف و و شدت دارد و تا آنگاه كه زبان فارسى نمرده است و اين وحدت تأثير در اشعار

سخن سراى شيرازى محسوس خواهن اهو بود .

 مباحث فلسفى ييرون كشيده و بآن لطف و روانى كفتى انـار ادبى
 كه در قرون وسطى و در هنگامهٔ تجدد علمى و صنعتى اروپیاكه
 و پر از ظر افت هراس زبانزد خداو ندان ذوق و هنربود .

هراس نخستين كسى است كهمسلم كرد كه وحدت فكرى كـه بايد در ادييات مو جود باشد مترادف با لطف ذوق و و حسن سـليقه

 يا كتاب يا منظومهاري ميخنارد از كمال
 بهرهمند است نمايندهُ حسن سليقه سازنده است است .
 منظومه خود تلقين كرده آنها را به ري ريروى از آن وا وادار سازد

 او ميگفت فلسفه ادبيات چيزى جز جز يك تحقيق عالمانه و منطقى
 , و از همين روى از بيان كلى و اجمالى ارسطو قوانين و اصولى
 زحمت در بحث كم و كيف فلسفى آن اصول بدهد در منظوهـه خويش كنجانيلد است .
درميان سخن سنجان كيتنى هراس ازهمه بيثتر بنگاهدارى وني اساليب باستانى معتقد و مقيد است و اشتباهي كـي كد در قرون اخير




 بيردازد و اگر شعرى ميسر ايد بهمان سبك و روال وال باشد كـــهـ

IIY



شل يا براى آنها داستانهائى تازه نگاشت . در نظر هراس اين تقليد مابع ابداع و ابتكار شاعر نيست
 داشت . البته اين نظر بسبار سخيف است و خون انو استادان يونانى

 تصرفاتى كرده و تغييراتى دادهاند . اما نكته اينجاست كه ور در ور زمان هراس مظهر تملن و ادي ادب و هنر ، ، يونان بان بود و و وقتى نام ادبيات بزبان كسى ميآمل همان ادبيات يونان بنهن ون خطورميكرد
 روى هراس اسيعطريقهایرادرادبيات جزهمان كهيونانيها اييروى

كرده بودند سالم و بدون خطر نمر نميدانست اين نظر در قرون وسطى نيز اعتبارى بسيار داشت چنانكه
 خويش همين عقيده را تعقيب ميكند ، منتها د ردوز كار كار وى اين نظر نيازمند دلائل و براهين بسيار بود تا جهان ادريبات امتياز سبك يونانىرا برديگرسبكها بیذيرد ودردورةٍ هراس احتياجى ببرهان و دليل نبود زيرا عقيدء عمومى بر آن بود كه شرط بقاى
 نظر هراس همت بدفاع از اين عقيده نگّماشته و داخل در ور بحث آن نيز نميشود و آن را با ساد
 كويند كان ذكر شده هر مشكلى را آسان خبواهد نموه .

ITr
كنششته از ايمان و شيفتگى كاملى كه هراس بآثار ادبى يونان داشت و از آنرو بيروى هي

شعر و عقل از آن را از لوازم ميشمرد موجب ديگرى

يا شعر و جنون و
 اينكه هراس درنظرداشت كه منظومهُ فن شعر او بمثان اونهُ رسالها
 در آن بتوانند يافت . بعبارت ديگر هراس معتقد بودكششاعر
 و مربى بینڭك ميآورد و بالفطره و بانصراف
 اتخان كرده و شعر را بتقريبى با جنون از يك ريشه وـ وـ خانـو انواده


 ميشناختنلـ و بقو انين عرف يا آداب و و رسوم چشت پا ميشمرد و چون شان شاعران زمان وى باينگونه خودسرى ذوقى
 دستور و سرمشق قدما در وى راسختر كشته بود ـ هراسبا تأكيد معتقد بود كه شعر فنى است وك در در نمايش آن غتقل ومنطق حكومت ميكند و شاعر اگر موجودى عاقل و منطقى نباشـشاعر


 اطاعت از قضاوت و دستور عقل و منطق را در شعر از واجبات شمردند وآزاديهاتى را كه شاعران از روى هوس براى خريش
$11 i$
تصور كرده بودند وحنانكهظريفى كفت ميخواستندقيدرا از الفاظ

سخن كستر كهنه دوست و (1) يـــونان هرست رومى در يك مسُّله بسيار باريك و و دقيف فن ادب از خشكى و تقيد مطلق سر بار باز شعر در نظر

 دانشمندى مانند وى را آسان آسان بلجاجت و و خودبينى متــهـه

 ادا نكرده و در بارءٔ كلمات و تعبيراتى اتى ده در شعر بكار مكار ميرود



 زبان شعر يعنى طرز بيان و كلماتى كه در اشعار بكار ميرود
 ميكند . بعقيدهٔ وى وظيفهٔزبان شعر اينست كه آز آمايشه هاى وشاعر را يبان كند ولى چون اين آزمايشها وا اتصالا تغيير ميكند و هر





 جنانكن شرعآن خواهد رفت.
lio
همه روز خويشتن را با اين نمو روزافزون تجريبات موافق و ساز كار بسازد.

هراس ميفرمايد: زبان بمثابهُ درختى استر و كلماتمانند بر گهاى آنند. هرجهروز

 و ذات آن درخت تغييرى راه نيافته چنانكه بود باقى خوراهِ

بود(1)

- ا براى روثن شـن مطلب و از نظر اهميت فراوانى كه اين تثبيه معروف

 ,





 و ششوإيى بزبان روان باشد.







 باقبال و قفا و قدر ميبردازيم


 دنباله حاثبه درمنهه بعد

هر چنند طرز استعمال الفاظ در ادبيات كه يكى ازیشوار

 بر. كهاى خشك در يك





 مصطلح قدما پاى بست نسازد واز استعمال كلمات تازه و بديع در اشعار خويش انديشه نكند.
 اينكه حاجت باستعمال كلمات تازه بار باشد ممكن است كلمات
 كلمات ادبى ديگر تركيب كرد كه از امتزاج آن سبكى بديع



 جريان است. اما اين رود تيبر و آن بناهاى عظيم و مهمهيز كد در جهان يافت شود روزى
 مردنى و كارهاى كران تباه ثدنى است، بس كلمات از جه جه روى بايد دعوى حيات جاودان داشثت باشثند نانموس التيمال ممكن است كلمات مهجور و متروك را بار ديكر زنده كا كند



## IV

و بكر و دلپپند بوجـــود آيد . در ديــوان سعدى سخن گستر’
 امثال فراوان ميتوان يافت و درحقيقت ميتوان گفت سبك دران دلكش سعدى از همين امتزاج ان كلمات مصطالح و زبانزد و تر كيب آنها با الفاظ قديم و تعبيرات كهنه پديد آمده است و اين امتزاج تا آنجا در روح و خميره و نسج ششر نفوذ يافته است كه اش اشعار ويرا بااينكه كلمات عربى در آن زياد الست روان و قابل فهم و ادراك همه طبقات فارسى زبان سانى غير مأنوس و نا آشنا در آثار وى بـى بنهن خواني ابياتى مانند دو شعر ذيل كه شاهد اين معنى است در ديوان زی بسيار است :

 بالجمله ميتوان كفت از حيث ثأثير كلام ، هراس پساز ارسطو بزر گترين سخنسنجان گيتى بشمار ميرود ، زيراارسطو
 يونانى را بوسيلهُ اشعار شيرين و دلكش خويش در جهان باختر קراكنلده ساخت. كنشته ازآن نظريات ارسطو در فن سخنسنجى تابع عقايد فلسفى و روش منطقى او است و تابر همه عقايد و الـا استدلالات منطقى وى آكاهى نيافته باشيم درك سخنانى كه در باب سنجشسخن كفتهاست دشواراست،ولى هراسمباحث اينفنرا از ييحيدكيهاى منطق آسوده ساخته اصول و نواميس مسلمفنرا بزبان شاعران و اهل دل بيان كرده آنرا قابل تمتع و التذاذ

11人
در تاريخ سخنسنجى از نظر اهميت و دانته ايتاليانى ايتاليائى ميرسد.دانته ارسطو را معلمنخست وجار وجامع همه كمالات انسانى ميدانست و دهـ
 استاد ير نانى را سرمشق خويش قرار دو دهل . دانته مزاج و مشرب

 از تصديق يا قبول نظريه فلسفى گُويند



 آنان آسان نماين نگغت

 حسى آن (Y) امتياز داد . (و اين تقسيم همانست كه امروز ام به
 دوم اين كتابشرح آن پرداخته آماه اسبت.)
 كرده است همان دفاع استادانه و محكمى است كه از زبان ملى خو يش كرده و بثبوت رسانيلهاست كه براى شعر و ادب تن تنها
 مقصود ميكند براى شعر و ادييات آن ملت نيز زيبنده و سناوار

## 119

است. اين دفاع گَويندءّ هیيره دست ايتاليائى در روز گار ما شايد بسيار كودكانه و ناچيز جلوه كنله، زیرا جهان شان شعر و ادب از روز گار دانته تاكنون خرخهاى بسيار خورده و ديوانهاك؛ بسيار بزبان هر ملتى گنجحينه ادبيات جهان را زينت بخشيده المت. اما سخن در اينست كه پيش از دانته در باختر كسى زبانى
 خويشَ را از هر نوع كه بود بِين دو زبان بيان ميكرد ،پنانکك در آمياى غربى نيز همين شيوه در كار بود و زبان عربى زوبان علمى و ادبى بشـمار. ميآمل و فارسى مهجور و خو'ر ماندهوسبله ابراز مقاصد روستائيان و كششاورزان و مردم فرو مايه كشته بود.
 كه ستخ كُستران فارسى زبان را با نوازشهای مادى و معنوى


 بتنهاگैى كارى از پيش نميبرد و اگر ذوق شاعرانه وى را بنظم

 دوام مىىيافت واز دونق يونانى و لاتين كاسته نميگشت . دانته در كتاب نيمه تمام خويش موسوم به


عقيله دانته


در كيفيت ثعر موسوم به كانگرانل دلااسگالY (Y) نگاشته ميگويد : شعر بايد يكنوع شهار يا كيفيت كلى باشل، بلينمعنى كه هر داستانمنظوم
17.

بطور كلى و بدون آنكه توجهى مخصوص باشخاص يا جزُيُيات وقايع مندرجه در آن بشود بايد ذوق شا شاعر را مسخر كـر كند و در ذهن وى جاى گیرد و در نهاد او نماينده عقيله يا تأثرات ون كلى
 بايد نه تنها شامل جزئيات وقايع باشل بلكه اين كيفيت شعار مانند ر.ا نيز بخواننله برسانل. اهميت اين مخن در منظومات غناُقى و نشايل و اشعار عاشقانه بسيار آشكار است زيرا عواطف و احساسات بشر دريك آن تحريك مىشود و شاعر كه اين لحظه بسيار كوتاه را در غزلى توصيف ميكند نه تنها ميخواهن اهِ بشرع حال دمبيردازد بلكه ميخواهو
 يك عمر اوست يبان كنل و اگر زبان تواناتُى ييان اين كيفيت معنوى را داشته باشل عين آن حال در خواننله نيز ايجادخوانـد كشت .
براى روشن ساختن اين موضوع شاهلى بهتر از همين



 كه اين مقام ملكوتى را كه از منت عشق بلى وت وت آورده بود در منظومه بزر كى خويش با دلائل علماى حكمت و كلام آشكار كند
البته آن كيفيتى كه دانته از اين عشق و همه تأثرات مالازم بر.آن درك كرده بود قابل توصيف و بيان نبود و حيات و لطف

ITI
يا جنبش و گرمى يكدم كه بروى چرتو اين عشق با همه كبريائى و عظمت آن تاييلن گرفت بقالب الفاظ در نمى آمل و هيع تع آنير يا بيانى براى آن بسنده نبود . تنها هنر دانته در آن است كه
 خواننده نيزاز.آنچچه واقعاً درك كر كردنى و و توصيف ناشدنى
 زند انى روان ويرا دستخوش تأثرات خور كور كرده بود بر ما كه

دستى از دور بر آتش داريم درا دعلوم شود.
 در حقيقت سر آن همه شورانگيزى و فريبايٌى كه در اشعار اين استاد افسونگار موجود است همين است كه حافظ با با ييانىدللكش اين كيفيت معنوى يا سيرى را كه باصطالاح عارفان براى وى ای پيشى آمله و بر جان و روان و حيات معنوى او تسلط يافته است
 توانائى بيان آنرا نداشت تا آنجا كه الفاظ و تعار ما



ديشب بسيل اشك ره خواب ميزدم
نقشى بياد خطط تو بر آب ميزدم
روى نگار در نظرم جلوه مينمود
وز دوربوسهبررخ مهتابميزدم
ابروى يار در نظر و خرقه سوخته
جامى ينياد كوشه محراب ميزدم
حشممبروىساقىو كوشمبقولینگک
فالىیحشمو كوشدراينبابميزدم

ITr
نقش خيال روى توتا وقتصبحدم بر كار گاه ديدهٔ بيخواب ميزدم

هر مرغفكر كزسرشاغطرببجست
بازش ز طرء́ تو بهضرابمميزدم
ساقى:بصورت|ينغزلم كاسهميگرفت
ميگفتم اينسرودوممىنابميزدم
خو.شبودوقتحافظوفالمرادو كام
برنام عمر و دولت احبامبابميزدم
ناقدان دانشمند دورهاى كه در در جهانباختر
آن همه اكتشافات بزرك عك علمى و صنعتى
سخن سنجى


 تحقيقدر رسالئ " يوئهتبكه " ارسطو بكار بردند . در ميان اين
 تحقيقى است كه در اساس اختلاف نظر يين ارسطو وافلاطون شده و بيان كلى مندرج در رسالهُ فن شعر را تشريح وتكميل كردهاند. حنانكه كفته شد افالاطون ميگفت شعر تقليدى از طبيعت اسنت و ارسطو ميگفت شعر تقليدى از يك نوع تصور يا ادراكى است كه بشر از طبيعت ميكنل . در مطالعهُ اين مباحثه . و طبيعتى كه ذوق شاعر تصور ميكند و ارسطو مدر ونـ معلوم شود و עا تصور شاعرانه طبيعت ه، كه جان كار كام است روشن كردد . سخن شناسان دورءء تجدد علمى و ادبى ارو بر توضيح و تشريح اين مسُله بسيار اساسى كُّاشتند و كاربجائى

## ITr




 اين اصول و مبادى را در قالبى مخصوص كه مه مظهر تنوع فكرى كشُورشان بود در آوردند .
انسان دوستان مايه و ماده شعر را در آغاز مأخوذ از حكمت دانسته و پس از آن شـر آر آر

نظر انسانكوستان را بخشى از فن خطابه كرفته و عاقبت آنرا


 تتيجه آن اينكد كم كم ذوقرا به انديشه و تحقيق در تار و و پود شعر و طرز ساختن وساير خصوصيات آن راهبر ميگشت و نسبت بنات يا كنه شعر و كيفيت تمتع از آن رآن راهى بدي
 و تراوش بكشاند نداشت ـ سادهتر آنكه هنر مندى را در درموشكافى و تحقيق در آثار ادبى موجود شناختند و شعر سرائيدن را كـن


 ايتاليائى فرو ميجپازيد و خلق و ايجاد شعر را با خلق آفرينش
 و فنون درآمل و تابع قواعد و دستور هاى معمولى و عمومى r_Petrarch r-Boccaccio r_Coluccio Salutati

آموزش كشت و ارمو لاوباربارو (1) ايتاليالى كفت ها منظور من از ادبيات فلسفهايست كه بزبان فصيح و روان بيان شوده و و
 "(شاعر بهيحورجه با خطيبِ تفاوت وامتيازى ندارد جز آ آنكه شاعر
 و با موسيقى آشنانر استه" . اين اختلاط و آميزش فن ادب با ساير علوم و فنون تا آن

 كه : (ااين تازه كاران فنون را وا از نظر شباهتى كه با با يكديگر

 معانى ميخوانند زـيرا هردو درباب زبان كفتگُوميكنند . شاعر را خطيب و خطيب را شاعر مىنامنل زيرا هر هردودروبيان خويش


 يا كالاميون بودند كه دستور قدما را در روش آموزش پيروى ميكردند و در رسالات خويشوشعر با آنكه يكى از از ار كان فضل و كمال روز گار كهن بود اعتراض كرده ميخفتند شعر آدمى را ببت پرستى و ناپرهيز كارى اخلاقى راهبر است ـ انسان دور دوستان
 نفونى را كه در تز كيه و صفاى اخلاق טارد و غنانى كه بروان

1- Ermolao Barbaro


 اسپانيائى و اليوت (7) واشام انكليسى اين مسئله با شرح وبسط بسيار مندرج است .
از طرف ديگر رسوم شوالرى يعنى ارثى وكه باروها از آداب ورسومقرورن وسطى رسيى رسيله
و اساس آن براين بود كه آدمىى بايد از هر هيث مريث مرد غمل و و وري

 و صرف عمر در ادييات براى بشر سود عملى نـى ندارد ومان ومرد را رقت
 و مردانگى ناساز گار خواهد سان ساخت و اين كمان موجب آن آنكشت


 كتاب كه معروفتر از همه كتاب هآرآراستگى در در معرفت است است يا
 ببحث در اين مسئله انحصار يافته است ـ كـنشته از آ آن دامنهُ اين

 ايتاليائى كتاب خويش موسوم به (امرد آراستهه (•1) را در

1- Leonardo Bruni r-Piccolomini
P-Maffeo Vegio \{-Budaus O-Erasmus
L-Eliot $\quad$ - Della Nobilite delle Lettre edelle Armie
A- Malespini
i-Murie

ITT
اهميت كسب كمال و دانش و ادب و مورا (Y (Y) رساله معروف



 وسطى در باب عشق و دلاورى وج ونود داشت و و معلوم نبود آيا
 بايد در پی نام آورى برود خـطرنا

 كهنه پرستان را رد كرده و با دوپئل انكار ناشدنى

 ذوقى با ساير مزاياى اخالاقى از دلاورى و پايدارى و امثال آن

 كه آن را با بت پرستى و ناپرهيز كارى مرانف ميدان نستند وآنان كه آن را ناسودمند و باعث طغيان ان ون احساسات رقيق كه شايسته زنان است مىینداشتند آسوده كشت و ادبيات يكى از كـه ارجمند انسان بشمار آمل و نه تنها براى آنان كه ميخواستند در
 عادى ازخصىال رذيله جزومواد ضرورى واساسى گُشت . نتيجئ كوشش اين دانشمندان در فن سخن سنجى نيز آن شد كد هدفها و منظورهای عالى دانشمندان پپیش كه تنها بشکل

## IYV

نظريه طرح شده بود تحت قو اعد و اصول مسلم كه بتو ان از آنها پيروى كرد در آمل .
كار سخن سنجى پی از تلوين اين امول آن بود كه نو اميس مسلم و ملون را با آثار ادبى از نظم و نش منطبق كنلـ و درجهٔ اهميت هر اثرى را از روى آن اصول انـ بسنجل و بمحك آزمايش در آورد و اين مهم نيز در نتيجهُ مباحثى كه در اين



 شاعران وارد مرحللّ تحقيق و بازرمسى كرديس . در ميان انجمن هالى علمى كه در ايتاليا براى بحث و تحقيق در شعر و ادب تي تشكيل
ميگشت حوزءٔ درس ومجلس سخنرانى وارجى (7) ايتى ايتاليائى





 ديكر سودمندند و اين نكات مهم عبارتند از از نام و شرح زندند انـانى
 قوانين كثور - منظور كتاب - موضوع كتاب - وسايلى كه

I-Divina Comedia<br>P-Ariosto<br>-Tasso

r-Orlando Fourioso
\&-Gerusaleme Liberata
n_Varchi

IYA


 آموزش در كتاب بكار رفته - تناسب بخشهاى آن با با يكديكر ــ ـرز بيان مؤلف .
 وهيجیی از اين نكات توجهى بادبيات از نظر علمالجمال وال وا ابييات دحض نميكنل ، ولى وارهى نكات نـات فوق را بمنزلةً آغاز
 شعر .يا ادبيات حهار شرط را لازم ميلاند : نخست آن آن آنكه شعر بايل
 فلسفى درست و غير قابل انكار باشد . سوم آنكه بايد فصيح و آن انـي روان بيان شود . چهارم آنكه دريان مطالب هنرمنلى وما ومهارتى
 شرط ديگر مهمتر است زيرا در دو مورد اول سرو كار شاعر با هعنويات و در دو مورد اخير با الفاظ است و دو معنى را در اسر لفظ
 دوم شعر را ارزش تريبتى و آموزششى ميلهد و دو شو بآن از نظر مسرت و التذاذ روحانى كه بوجود خواهو ارج و بهائى ميتواند دان و و
 بوجودآ يد كافى نيست زيرا افكارفلسفى وانى واندرزها

 فماحت و مال(ستى كه فراخور نيروى اوست درآن جاى ميده

## 179

پِس داور و قاضى خوب و بد شعر و تشخخيص درجه هنرمندى و
 طــرز ستخن سنجى وارجـى


را بر كزيده وآنرا درآغاز سنخنرانى خويش ميخووانـ ـ هـراز
 نخست از لحاظ كيفيت كلى شعر كه آيا منظومهُ مورد كفتگو

 واحاطه وى برالفاظ ومضامين • سوم از نظر طبقدبندى ادبـى انـى

 برجه منوال است . چهارم از نظر موضوع و و منظور وشارشاعر درانشاد منظومه . پنجم از نظر وجوه شتباهت وعدم شباهتق ونطعات مختلف يك منظومه و از نظر سنجش كلى آن آن با ساير منظومات ـ ـ ـششم از از نظر قالب ريزى منظومه و ارتباط وتناسب اجز اجزاء و بخشَهاى آن آن اما اين طرز توجه بشعر هم گرهى از از معمانى حشوار ستخن سنجى نميگشاد ، زيرا اين همه خصوصيات ظاهرى ورى و ,علمى،

 بسراى رفع اين نقصان يكبار ديگر منظومــه را را بخش بخش

 (امادونالوراه بر زبان آورده است ميتوان كليد روش انتقادى
وى دانست آن جا كه مى كويد:



 شعر خويش نخـرت اشياء و اجسام را و پ رس از آن آن فكر ومضمون را و در مرحله سوم كلمات و تعبيرات را مورد دقت قرار دو دهد
 بخوانند ان خويش بفهماند كه اشياء اشياء از افكار بحقيقتنزديكتر و افكار از كلمات و تعبيرات راستنر و كلمات منتخب ازآنجه


 وصف ايناز طرز بيان وى آشكار است كه فكرى نو در ذهن سخنسنجان آغاز جولان الطاعت كور كورانه از ارسطو و ديگر پيشينيان و كسستن زنجير
 سخنرانى وى در باره يكى از شاعران هم عمر خويش آشكارتر ميشود آنجا كه ميشويد:
(„در جهان ادب بعدهای بسيار محدود (و شايل بهيتحكس)
اجازه دادهاند كه بگويد گويندهاى بر خطا رفته يا فكرى و و


 بنشر از هر طبقه وزى كه باشد ميتواند بدون هراس از خردهــ

كيرى دانشمندان بكُويد فلان تصوير يا مجسمه بذوق وىنميآ ين و پيش او دلینير نيست اما آنها كه جهان ذوق برا با


شمارنده (1) (1)
مطلب تازه ديگر كه در فن سخنـسنجى در
 ايتاليائى است كه كتاب پوئهتيك ارسطو

كاستل وترو ايتاليانئى را شرح كرده است ـ اين دانشمند پس از تصديق ييان ارسطو كه شعر تنها عبارت از كالام منظوم نيست ميگويد اثر منثور را نيز نميتوان شعر كفت . بحساب اين دانشمند نثر براى موضو
 بنثر بنگاشته ميشود مربوط بحقايق علمى و مسلم باشل و اكر اكر بر


 مردى لباس زنان بتن كند و زنى در لباس مردان درآيد زشت و ناپسنل جلوه ميكند تاريخ را نيز اكر بنظم در آورند يا شعر را





 باشنده. منظور كوينده از اين سخن آنـي كـنـ كه قوانين موضوعه فن ادب براى تشخيص خوب و بد آثار بطور كلى ملالك مسلم نيست.

شعر بر مـاير مظاهــر ادب بحر و آهنكك نيست بلكه موضوع آنست
كاستلوتر و موضوعات علمى و فنى را با شعر ساز گار



 حفايق طبيعى و موجود را كشف كنا كنل و كارشا آنست كهاز كردار
 بِالت و طرب در آورد . كنشته از اين غرض از از سرائيلن شعر

 علمى و فنى با شعر ساز گار باشل بايد گَفت وظيفه شعر ايجاد تقريح خاطر نيست يا براى مردم عادى گُنته نميشُود و منظور از آن تعليم آنكسان است كه بقواعد و دقـايق علوم و فنون .
كاستلوترو نسبت بمسئله مشابهت تاريخ و شور شعر نظرى مخصوص دارد و مى كويد اين دو فن در بسيارى از از جهات بان با


 شعر با وقايعى سرو كار دارد كه همه در دار ايره الحتمال و و امكان

 بیرهيزد ولى شعر بايد لزوم و قريب بيقين بودن وقايع را در الو الـو
irr
ذهن خوانند طلبكار آن است توجهى ندارد . نكتهاى كه بايد در نظر داشت اين است كور كه اين ستنـنس نامدار مانند ديگُ سخنشناسان دوره تجدد علمىیوادبى اروپٍ در تصور حقيقت مطلق باشتباه رفته و آنــرا با حـا حقيقت محسوس
 هر چند قانون احتمال و لزومنيز شامل آن باشد حقيقتنميداند. بالجمله از نظر اين ارتباطى كه كاستل و تروميان شعر و
 هاى ادبى اختالف عقيده دارد و نظرش اينست كه داستان انـان ادبى

 آغاز و پايانْ و ميانهاى داشته باشد بلكه توجه داستانسرا بايــن همواره باين نكته معطوف باشد كه منظور اصلى از كفتنداستان بلست آ يد و اين منظور آنستكه شنوند آن از وقايعى كه امكان


 ميباشد و از همين روى در شرح نظر ارسطو كه كـت شت شعر از از
 كار شاعر از مورخ بارين كيفيت فيلسوفانه ترابت كار كه در ايجاد

 و هنرمنداندتر است.

تمام سخن سنجان دورء́ تنجدد علمى و ادبى اروپا پحث خويش راجع باين دو مصراع معروف هراس رومىى آغاز

وظيفه شعر در نظر سخز،سنجان دوره ر نـانس
ميكنند كه كفت :
" (من بدين ر اضيم كه شعور خويش را در هنگّام انشاد شعر
از كف ندهم.
و وظيفه من ابين باشد ككـه ذوق تو خواننده را تيزتر
بسازم (1) ".
مفهوم این شعر چخنانكه مشاهده ميشود روشن نيست زيرا نميتوان منظور هراس را بواقعى دريافت كه آيا وظيفه شعر را
 يا آنكه تر كيبى از اين سه مقصود را خواهان ان است و ان خود اين عدم صراحت در ناقدان عصر رنسانس اييجاد اختالف عقيده كرده

دانيهلو (Y) ايتالبائى شعر را بتعليم و ايجاد سرور موظف ميداند و ميگويد همانطور كه وظيفه خطيب تبلينغ و تحريضو
 خويش را بهيجان آورد يا پزشكى درد درد را درمان نتواند آنان را را خطيب وپزشك نتوانگفت، شاعر نيز اگر نتواند خاطرى نـر را را شاد






آهن سرد نكوفته باشد.
فراكاستروى(1) ايتاليائى درشرح وظيفءّ
 تظر فراكاسترو



 ، نبايد تكليف شاعران را بتعليه و ايجاد سرو

 از كتب علمى و تاريخحى و مقالات دانشُمندان كرفته
 وظيفه شاعر چيز ديگر است و آن اينكه زيبائى اهنلى اشياء را بيان كندو تو جهش بكمال مطلوب معطوف باشد و اين اين وظيفه را با لطف ييان و سخن زيبا ادا كند تا روح مردم بسوى زيبائسـى رو كمال بگرايد.
ناقدان ديگراين آمال و آرمانها را عملى
 كنند كه انجام دانن آن آن امكانی نظر جيرالدى سينتيو و مانى






Iry
است كه برنجوران زهرهای كاى كشنده وادويهُ مخدر و و معجونهای




 باين هدفهاست : فلسفه اين مقصود را بوسيلةُ آموزش با با آورد ، فن خطابه اين آرمانها را با تحريضو تشويق فراهم ميكند . تاريخ منظور غائى را با وا روايت و سر كنشت بینیک
 پش شاعر نيز در پیى آنست كه روح انسان رابكمال و و شادمانى
 آن آراسته تر وپرهيز كارتر گردد وجون اين مهه تعهد كشت
 از ديگر علوم و فنون در انجام دادناين وظيفه توانانر استر استز ونرا
 دادن نمونه است . وى ميگويد برای اينكه آدمى آراسته گرانـ
 چیيست و نقوى و آراستگیى .كدام است واين وظيفهُ علم اخلاق



 كردار زشتخخويش گرفتار گشتند فرو اين روش در نظروارجی لزهردو طرز ديگر سودمندتراستزيرا

Iry
تعليم را با مسرت وحظ روحانى توأم دارد و همه ميدانند كه آدمى از رنج مطالعه علوم شانه تهى ميكند و ميلندار ور ور كه در در





روز گار بدانها ميرساناند متأثر ميشود .
 آنكه بدى و زشتى را براندازد ديگر آنكه مردم را به نيكى و و
 اين معنى آشكار است ، زيرا در خواندن كيفر بدكاران انـان آساس ميكنيه كه بايد از بدى دور گشت و مطالعهُ پاداش خر خوبان كه از همه نعم زُردوس بهر همندند ما را به نيكى برمى|انگيزد . مينترونوى (1) ايتاليائى كــنـنشته از
 نظر مينترونو ايجاد سرور روحانى وظيفهُ ديگرىنيز بدان افز ونروده وميگوين:
 بايد بعضى احساسات را در خواننده بهيجان آورد و روح آدمى را به تعجب و تحسين نسبت باعمال نيك وادار سازد ، زيرا ممكن است در داستانى پهلوانى رابما بشناسانند كه داراى همان معنوى كه آرزوى همگان است باشد ولى اگر شاعر نتواند ما را بستايش و تمجيد آن پهلوان محرك
 وظيفهاى ملزم نيستند ولى شاعر إكر در انجام دادن آن ناتوان

Irs
باشد اورا شاعر نميتوان كفت .
پس شعر تنها عبارت از بيان حسن وقبح اشنخاص و نتايج مترتب برآن نيست بلكه بايد در ذهن خواننله آرزونُى بون ونود



 خود هوشمنمانه بكنارى ميرود واثر هنر خويش رادر ديگران مشاهده مينمايد .
نظر مين ترونوى ايتاليانــى را سر فيلبي سيدنى (1) دانشمند بزر كوار وجوانـون انمرد
 بدفاع ازشعر (Y) چنانكه منزاوار اوست تشريح نمودهاست آنبا كه ميظويد :
(ادرجهان انسانيت هيحيلك از فنون ظريفه يافت نميشود

 ازهنرمندان با عناصر ومواليد طبيعت بازى الیرده ويردهاى از
 نظام طبيعى ومداروحر كت آنها را معلوم ميكنـ . مهناس و و رياضىىان درمقادير وكميت مشغول مطالعه است ، موسيقىدان همآهنگى اوتار وپردههاى آلات طرب را با طبيعت وغــريزهء انسانى مىسنجد . عالم طبيعى اسمش معرف كاراوست . اخالقى پايه مباحث خويشرا بر فضايل و رذائل طبيعى و

149
شهوات بشرى ميگّارد و مى گويد فرمان طبيعت ودستور اساسى

 مشغول تعمق است . نحوى قوانين طبيعى سخن و منطقى روش


 الطبيعه انديشه ميكند اما اما در حقيقت پايهُ تحقيقات ورى برطبيعت وتجليات آن نهاده شده است . تنها شاعر است كه باطاعت و تسليم دربرابر وبيعت سرفرود نميآ ورد و بمدد ذوق خويش طبيعت ديگر وجهانى ديگر ميسازد كه در آنجا مواليد و آثار يا زيبانر و دلانگيزتر از مواليد طبيعت هستند يا شكلى و جلوهاى نوين دارند . پس شاعر همكار و دستيار طبيعت است و فرمانبر وى نيست . هركز درطبيعت نقشى بدان دلیذيرى و رنگارنگیى كه شعرا ساختهاند وجود ندارد . رود انخانها
 فراوانى ميوه نميآورند . كلها دارایى آنها نيستند و روى هم مانند آثار دست شاعر دوست داشتنى دانـى و زيبا نخو اهنل بود .
جهان.طبيعت مانند مس كداخته وجهانشاعر بدرخشندكى و جالى طلاست . از اين بكنريم و بعالم بشريت كه طبيعت در خلق و ابدباد آن رنج برده توجه كنيم ، مى آينيم طبيعت عاشقى


$1 \varepsilon$.
درستكار مانند كوروش ، كه خامه كزنفون اورا توصيف ميكند ويامردى كامل وتمام عيار مانند »انيياس" كه كهر ويرزيل رومى ساخته خلق نكرده است . اين كسان را كه هوش مبلع شعرا شا خلق كرده است برياوه

 حصجاب قالب ظاهرى اين اشخاص فكر شاعر را تشخخيص داده

 آن فكر را با يبانى رشيق و شيوا قالب لفظ داده و خيان خويش را با تعبيرات مجسم ساخته است . از طرف ديگر خوداين تجسم ونمايش لفظى نيز رويهر تصورى وخيالى نيست كه پندارى پايه قصر شعررا برآب نهاده
 ابهت و جهال كه طور كبيعت ساخته بجهان آدميت بدهد بلكه سر آن دارد كه كوروشى را بانسانيت نشان دهد كه سرمشق و مقتدایى
 عظمت وى برسند راهبرى كند و چچگونگى آن وجود را بآنها بشناسانل . تصور نرود كه مقايسهُ بين قدرت طبيعت و توانائى شاعر يك نوع سبكسرى و كوته نظرى است وذوق بشرى و چا چيرهدستى
 عظمت و قدرت آن خداوندى آشعار است كه آدمى را مانند خويش خلق فرموده و اورا برساير مخلوقات برترى برى بخشيد تا اين برترى را بوسيلةُ بيان و نطق خـــويش بزبــــان شعر و ادب
$1 \leq 1$
بجهانيان نشان دهد و با همان ذوت آسمانى خويش•از طبيعت هر خلق زيبانى و جمال پيش افتد
 نكته دلكشى مى افزايد و ميگويد ها اكر شاعر را بايد آ آموز كار


 بعبارت ديُّر جچون شاعر بايد بهمه علم و هنرى آشنا و بهمـــــ
 آراسته دانست وويرا دانشمندى انشناخت كه برزبان وتيروى الفاظ و معانى مسلط است و نه تنها بايد از وا وى نيكى و آنى تقوى و ديكر فضايل را انتظار داشت بلكه بايد آنرا كه در آزمايشهاى اخلاقى

 مقدس شاعران مىى كند ميتوان كليد همه مباحث ستخن سنجان قرون بعد دانست ، زيرا خیيزى نگنشت كه همه ناقدان بصير آنجه را كه افاطون ويزَه فيلسوفان ميدانست و آن خصالي را ككـه
 از فيلسوف و خطيب انتظار ميرفت از وى خرى خواستند و اين وظيفه تا امروز بردوش شاعران تحمميل كشته است .

آموز كارى شاعران قائل نبود و هـغفت :

شعر نه تنها براى ايجاد مسرت مرت سرائيله ميشود بلكه بايد همه مردمى كه بزبان شأعر سخن ميگكويند حتى عوار ام را را محظوظ بدارد . اين مشخن پرمعنى را بسيارى از سخن سرايان پذيرفتند

چنانگه درقرن هيجدهم كلريج (1) شاعر و سخن سنج معروف


 بسازد و دلرا دربرشان بوجد آورد .
تور كواتو تاسو (Y) نسبت بشعر عقيلدهاى نظر تاسو ايتاليانى كلىىتر و معنوىتر داشت . اينستكه مى گفت اين جهان پهناو







 محض ومطلق باشل واز اينروى شعر كه اين زيبن ائى وائى را نمايش ميدهد از جمال ظاهرى جهان ونان وجود تقليد مينمايد و منظورش




 تعليم سخن گستر بياورد . هر گاه اين نظر را باشعار پهلوانىبرابر

كنيم مى يينيم كه اين اشعار از يك طرف تقليدى از اعمال و كردار مردان بزر كى واز طرف ديگر توصيف ملكات وسان وسجاياست
 تعليم وارشاداست. اماجونافكار تنادمانى روح مردم است وسر و كارشاعر نيز تنها با مردمدرانشار ونشمند

 مردم عامى نشود دست كم قابلفهم آنان باشد . كنـشُته از اين
 نميكنند ولى شعر از نظر شار انمانى و و مسرتى وانى كه ايجاد ميكند

 و شاءر گرانبهاترين آموز گاران ومريبان بشرى میش آري .

 موسوم به اورلاند وفيوريوزو (W) نگاشته


 و ثانياً بحر وآهنك درآن بكار رفتهاست . نسبت بمسناله ثقليد
 پيشُوايان كليساى روم مطالعه و تحقيق درباب انسان و دانش ويزه ويرا ييهوده و برعبث دوم دانستهاند ، زيرا اينها ميگويند علم

[^0]بايد آدمى رابخدا شناسى ووصول بحقيقت كلى راهبرى كنه








 است وشعرا آموز كاران وراهنمايان مردم عامى و كود كانمكتب
 ميگُويند و ميل بخداشناسى و حقيقت جوئى را با رفتى و مدإرا در نهاد آنها ايجاد ميكنند .
كرنليوس اكريبا (Y) از (Y مشاهير علما و طبيعى دانان اروپا (Y) در شعر جهار عيب حمله اترّريا برشعر اساسى يــافته بود و مى كفت : او اولا شع و جواب هرينكت دستغاه دروغ پردازى است وهرجه دروغترباشند لطف آنبيشتر

 رابِاً شعر آدمى را بسبكسرى و هوسرانى راهبر است . هرينگتن

1- Comelius Agrippa
Y
 خويشرا دربرابر نهم اسرار آفرينش وخوام اشياء واجمام شيطان ميفروشد .

درياستخ اينناسزا ميگفت : هرشعرخوب داراى سهكونه معنى و مفهوم است . نخْست معنى تحتاللفظى و آشكار آنـي آنست . دوم معنى اخلافى و فلسفى آن است كه در زير حجاب الفاظ نهفته
 ظاهر آن دروغ جلوه ميكنل در باطن نمايش امر واقع شدها الى الـي است كه شاعر از آشكار ماختن آن تن زده وآنرا در لباسافس افسانه
 يعنى جنبهُ تحتاللفظى آن آن متوجه ميشود كه از دو جنبهُ ديگر ناحیيزتر وكم اهميتتر است . فرانسيس بايكون فيلسوف نامدار انگليسى كه بواقعى پدر فلسفه جديد لقب يافتهاست بايكون
 تصديق ميكرد كه افسانه هاى منظوم حندان بی می معنى و سرایا دروغ جنانكه اگرييا ميگفت نيست اما بهيجع وجه معتقد نبود كه شاعر نخستدرس اخرد اخلاقى در نظر گرفته وپسآنگاه آنرا بشکل افسانه درآورده باشد، بلكه ميگفت شاعر در در آغاز كار كار جز

 بمنظور آموز گارى قلمبر نگرفتهاست . بايكون نظر خويشرا نسبت بشعر در كتاب فلسفى معروف خود موسوم به پيشرفت دانش (1) باصراحت و دقت منطقى بيان كرده و چنين كفته است : (اشعر بخشى از دانش است كه با الفاظ وترتيب و تنسيقآن مربوطاست. شعردرقسمت اختياروتنظيمالفاظ مقيدودرسايرامور

بسيار آزادوعنان گسسته وهردوحال نماينده تصور وپیندار آدمى

 أست كه باهم پيوند تواند داد وازاين روى مانند دلال يا يا ميانجى


 معنوى آنست ، ازحيث لفظ شعررا ميتوان يكنوع سِع سبك و سليقهُ ييان مطلب دانست كه بحث در آن مربوط بفن معانى و بيان مى
 جز يك يكوع تاريخخ ساختگگى نيست كه ميتوان آنرا بزبان نظم و نثز هردو بيان كرد .
 آنست و طبيعت كه اشياء واشخاص را تحت قوا انين خود محور انحور



 قطعىتر و رنگارنگیى و تنوعى بزر گُتر ازآنستكه در عالم طبيعت
 آن عظمت و علوى را كه روح شيفته آنست دربشر عادى نشا نشان همىدهد ، شعر وقايع واعمالى را خلق ميكند كه از از وقايع طبيعى

 پليدى سرشتها نيست ، شعريا تاريخ ساختگى نتايج و عواقبى را

خلق ميكند كه باسرشت اشخاص و نيك ون وبد كردارشان ساز كار



 اخالاقى و شادامانى معنوى قرابتى بسياردارد واز از همين رون روى از رو از
 روشن ميكند واز نظراينكه با ظواهر ارانر اشياء عطشى روحرا روا فرو

 از نظر همينهنركه در شعراست واز

 علوم و فنون در آن بيقدر واغتبار بوده است شعر مورد توجه و

ستن فيلسوف نامدار انگليسى آغاز اختلافنظرى است كه سخنسنجان قرن هفدهم بادانشمندان دوره رنسانس در وظيفه شعر پییا كردند وشرح آن اينكه سنخنسنجان دوزه
 منظومهاى گنجانيده ميشود بمثابه شيرينى يا پاشنى استى انـ بداروى تلخ انبرزهاى اخلاقیى زده ميشود تا طبع انسان از

 اعمال انسانى است يسافسانه و داستان وسيلهُ نمايش اين تقليد 1-1 كتاب بيشرفت علوم. كثاب دوم، باب سوم، فصل ههارم.

است وهرجه اين افسانه باكردار ورفتار آدمى بيشتر شباهت

 خود يك منظور غائى و مستقلى است وبراى روشن ساختن يك ريك

هنـ اخلاقى ديگر آمأده نگشته است . آتر ون
اين نظر در آثار بنجانسون (1 ) درامنويس

نظر بنجانسون
ميگويد : (اشاعر هنرمندى است كه كارش خلق وايجاد وقايع و اسباب كارش تقليد يانمايش اين وقايع با زبانى فصيح و موزون و خوش آهنگك است . پسهر کس تنها سخن موزون ميگويل شاعر نبست بلكه شاعر كسى است كه داستان يا افسانهای خلق كند و طورى آنرا برشته تحرير در آوردكه با حقيقت شبيه گردد
 كنشته از اين جانسون ميگفت شعر و نقاشى با يكديگر از اين نظر شباهتى دارند كه هردو تقليل ميكنندو هنف انـ الصلى انردو فن ايجاد مسرت و فايده معنوى است اما شعر را را از نقاشى بايل برتر شناخت زيرا شعر بر روح وقوه دراك واكه ما و نقاشى بحواس
 وحكمت وسياست درشعر جاى ميگيرد واز هرهنر ديگر دير كرانمايه تراست ، زيرا برخلاف ديگر علوم و فنون كهآدمى را بعنف يا تهـيد به نيكى وادار ميكنل شعر مردم را با مسرت خاطر و نشاط روحانى بفضيلت راهبر ميشود . يس شعر كارش اي اينستكه يكرشته قوانين و يكسرمشق جامع و كاملى براى زندكانى با فضيلت و تقوى بلست آدمى بدهد .
$1 \leq 9$
جانسون معتقد بود كه شاعر درجالالت قدر كمتر ازشعر
 والفاظ يا قوانين عروض وبليع براى اينكه هنرمندى را شاعر بناميم كافى نيست بلكه شاعر كسىىاست كه نيكى و بدى بـى رابواقعى شناخته و آنها را بهرشكلى كه در آيند از يكديكر امتياز دهد و و



در يكى از آثار خويش بيان ميكند آنجا (ا براى من ستايش آن شعرى آن حنانكه بايد ساخته شدو باشد آسان است يعنى شعرى كه حيات جاودان دارد وازسرحشمه فياض الهى سيراب و متبرك باشل . اكر اشعارى را كه دراين
 نقصما مشاهده كنى حق وار واتو خواهن بودزيرا ايناشعار ضعيغ وفرومايه و لنكك وناهيزند و مانند آنستكه ييرايهاى كهنه و مندرس كه هزاران وصله ناجور خوردده بر آنها خوشانيلدهباشند واز نظر آنكه قوت فكرى نخورددانندنحيف ولاغراندام و مردنى جلوه ميكنند . اما تواكر ميخواهى قاضى قاضى بالنصاف و عادلى وباشى
 آراسته و فلسفه و ذوق سليم بدان جانو روان روان بخشيده باشل و بالاتراز همه آنكه روح آراسته وبزر كوار شاعر كه جالالت قدر خويش را بافكار پست و پليد خاكى نميآلايد در آن دميده شـاه باشل . حنين شعرى كه زيورش شايستهُ مفام اوست سنزاوار مطالعه رادمردان و شايستء دقت صاحبنظران بصير و آراسته خواهد

هود (1) هو (1)
1 - از درام مركس سرثتى دارد اثر جانسون.
10.

نتيجهدای كه از مطالعه سخنان اين دانشمندان دربابوظيفهُ




 وگرانبهاست كه شاگردان مكتب ادييات يا شنوند گان ران را برای فراگرفتن نكات اخلاقى آماده ميسازد و درسى از مكمت را

بوسيلة بازى ورطرب بجهانيان ميآموزد . نكات فوق درمخخنسنجىى وطرز انتقاد آثار ادبى تأثيرى بسيار داشت جنانكه روش انتقادى "وارچیى" را كه شرح آن
 جرح ونعديل بسبار كردنل ، و ("تاسوى)"ايتاليائى درسخنرانى ورانى
 تشت
تاسو ميگويد درسخنسنجى دو روش بيش
 بدين كيفيت كه يك اثر ذوقى را ازنظر وجه شباهت يا اختلافيكه بايكى از شاهكارهاى كهنه همجنس خود
 طرفلار آن است روش فنى است وطرز كار دراين روش اينست
 جستجو ميكننل و علل آنكه شعرى پـ



101
تعقيداست مشخصمينمايند. پسآ نگاه درطرزبيان شثاعر دقت مى
 حدت و چابكا
 يعنى از زبانمتكلم نقل قولميكند وگاهى بالتفات (كه ازصنايع

 زشتى و سستى يك قطعه شعر را معلوم كنل . همينكه اين مهمتنعهد كشت و عللاين اختالافات واضح گرديد واين نوع سنجش در

 صدقميكند وقابلخطا واشتباه نيست ومورد استثناء ندارد وتا وتاين قواعل بلست نيايد واصول ثابته مشخص نشا ونود كار سار سخنسنجى بسيار ناقص وناتمام خواهد بود . "

فصشل
dyderosg
در قرن هفدهم كه تتايج افكار ونظريههاي على علمى و فلسفى آغاز ثمربخشى كرد ور و آزمايش و عمل بعقايد و آراء اهمار اهميت و اعتبارى بزر كى داد فنسخن سنجى نيز ازين ازمباحث دراز وان واختلافات

 تن زده همت برانطباق نواميس مسلم با آثار ادبى در در نظم و و نثر

 بجّنك آمده بود اندازهـركنتند وارج و و بهاى هريك را تعيين كردند .
اصل نخست همان نظر ارسطو درباب شعر بود كه دردست

 انگليسى با آن دقت نظر و رُرفى فكرى كـر كه داشت همه افكا.

قرون را خلاصه كرده وگفت :
ششعر ازآنجا كه ظواهر اشياء را بآرزوهاى ونى
 عقيله كانت
 در باره شعر آلمانى يك قرن پساز بايكون همين نظر راباجرح واملاحى
lor
مىینيرد و ميگويد اين آرزوهایى روحى كهشعر از آنهابوجود ميآيد در حقيقت آرزوى ما درنمايش قصد و علت غائى و وجود اشياءاست ، زيرا شعر اشياء و كيفيات را آنطور نمايش ميلهـد كه قصد خلق وايجاد آنها روشن شود بدون آنكه يك مقصود يا




 ذزهاى بر عبث ويبهوده بوجود نيامله وبراى هر چيز وظيفهاى مهرراست وبقول حكيم نظامى :
هرحهنوبينى ز سييدو سياه اين سخن را شللى شاعر انگليسى يك ایرن



 و جنبش داشته باشل از تصور جنين كان كمالى مايه و توشه ميگيرد واين تصور را شعر درما ايجاد مينمايد . درجهان شعر ما بعالمى وارد ميشوبي كه احساسات ینهان ما درصدد يافتن منظور ازخلق اشياء و حكمتاخخلاقى كردارهاست واين جهان شـعر جهانىاست كه جى منت توجه باصول ولـو ونواميس مسلم زند كانى معمولى بشر زيبا و دلیسند و جالب توجهاست .
اينك بايد ديد كداميك از آزمايشهاى معنوى انسان وى را بحنين جهان دلیذير راهبرى ميتواند كرد .

بند توكروع(1) ايتاليانُى اين مشكل را


بندتو كروع



 بلكه ما از شنيلن آزمايشهاى روحى بشر بدون آنكه پای بـا بست تحقيق در راست و دروغ آنها بأشيم لذت ميبريم واين نكتثه در تمام حالات و هيجانات درون صدق ميكند . چسآن طبيعتى كه شعر ومطلق اديبات درباب آن ستخن گسترى ميكند طبيعت يا جهانى است كه ما باولع و عشڤقى هرجه تمامتر آرزومنل آنيم و در عالم تصور شاعر چنين جهانى راكه خواستهايم پيدا ميكنيم و همين كثثف ، هوس تشنهما را مسيراب مىسازد . دراينجهان تصورى آنچچه بيشتر از هرچيز آرزومند آنيم وجود نظم و قانون است وبهراثر ادبى ادي اعم از داستان اني


 برخوردار است و وقايع وحو ادث حزنانگيز يا مسرت بخش وح آن

 وآن حكم ازلى كه حافظ ميفرمايد مر كار كلهو كالاب شده و.


برحكمتى است وبدون علت مادر نگشته است .

اصل دوم كه چسازدورءء رنسانس موردنوجه واعتبار كشت ودر اهميت و عظمت تأثير

لانتينوس و اننقاد
از سبك شعر باقانون ارسطو همسنگاراست مسُّله سنجش
سبكهاى شعرى است . اساس اين كار رسالهايستكه تأليف آنرا
 كه به (انظر لانگينوس درسبك فاخر " (1) ال موسوم است بزبان

 نبودهاند و تاسال 100 ا كه نخستينبار بانگاليسى ترجمه شده و انتشار يافته است كسى بآنتوجهى نداشته است . عنوان انـ اينرساله يا محتويات آن متناسب نيست زيرا اولا مؤ لفآن لآنگينوس نام
 بدان كيفيت كه دراصطلاع امروز از اين كلمات افاده مقصود
 انست كه درباب آن سبك ياطرز تعبيرى كه كلمات عادى ومعمولى آلى sublime
 اما دشوازى اين است كه اروبانيان اين كلمّ رابراى بيان آن وصفى اختصان

 كلمه اراده ميكنتد واين صفت كه بخدايتهالى نسبت مينهند كامِّى بشعرى نيز از حد توصيف كارج ج بائد مى بخشيند . مفهوم اين معنى را سخن كستر استاسشيرازى ذر تطهعاى در كلـتـان آورددهاست آنبا كد ميفرمايد :

بـ دل الز ازبىنـان جهكويد باز
بسرنيايسـد ز كثتكان آوان و مولانا جلالالدالدين محمد نظاير اين تمبير را در مثنوى خويش فراوان تارد كه بيت ذيل نمون نه آنهارت :


107
 ميدهد بحث كند ويك رشته قوانين واصولى كه سرمشق هنر ـ ريزوهان باشد بلست بده وهد اين نويسنده (كه از نظر اختصار و تسهيل وىرا همان
 سنجشى وتطبيق آثار هرداخته واز آنجا كه بزبان عبرى ولاتين نيز آشناثى داشتهاست اين مهـ را باشايستگى بسيار انجام داد داده است . نكتهاى كه در طرز تحقيق اين دانشمنل بمثابه كوهرى
 يافته و آنرا مــلاك سنجش آثار قرارداده و از جملــه آرايش
 لانگينوس سبك كشاف روح و معنى شعر و نمايندءٌ زبــانـاندار
 سبك يكىاست" (1) و كفته وى تاامروز زبانزد همه ناقدان هوشمند گشته است . اما ذوقادب شناسى لانگينوس باين حد راضى نبود و مطلب را باهمين يك جمله پرمعنى وسربسته كه ناكزير مايه اختانفانظر سخن پ夫وهان ميگشت ختم نكرد و در توضيح آن كفت جون هر كس درتعهلكارى يكنظر وذوق مخصوص دن دارد پس كازانجام
 خواهدكرد واين جلوههاى هختلف بااين سبكهالى متمايز هريك


لانگينوس سعى كردهاست كه علل اختالاف سبكها وآنیه در شاعر وشعر برای ايجاد

شرايط إيجاد
ربك فالخر
 نقشهواى بيش روى آن ككان كه ميخواهند داراى هنين سبكى بشوند بگنارد واين طرح هرجند از نواقص و معايب آسوده
 و ريشه سبك متعالى يافاخر ، عظمتانديشه ، اميال بزر وك وشديد وتوانائى كوينده دربكار برىن الفاظ و تعبيراتى است كه با
 سه شرط جمع آيد يك سلسله قوانين و اصولى را وا ميتوان مدون ساخت كه سند قطعيت واستحكامامآن ، كفتار استادان نامدارباشد وسرييحیى از آنها كناه غيرقابل بخشايش ادبى آبى بشمارآيد وبهيع رامى نتوان از كناه مخالفت بآن آن اصول حشم پوشى



لانكينوس تصديق ميكند كه نوابغ سخنزرا
(ياكسانى مانند حافظ كه كفت :
حسل حهميبرىای سست نظم برحافظ
قبولخاطر ولطف سخنخخداداد است
 بهاحبان ذوت جنداداد ميلهند ذرهاى از قطعيت قوانين سخن
 آنرا مرتكب شود صواب نميتوان ينداشت . نهايت از نظر آن هيجان ونيروى فعالى كه در نوابغ مست كاهى آثارى از خود بروز ميانـند كه سودمندنى آن بمراتب بيشتر از فايدهاى است

101










 آرزوهاى عاقالنه وتجربهُ جهان ديد كان ان است ، شاعرى كه لطف




 كند آنرا براى پرورش علفهای هرزه بكاربرد .


 انگليسى وطرفذاران مكتب وى كفتند شعر كامل آنست كه نيروى ونى
 همهُ قو اعد واصول فن ادب آنرا انشاد كرّدذه باشل واين مكتب

## 109

تازه كه مقرش در فرانسه واستادش بوالو (1) فرانسوى بــود اعتبارى بسيار يافت
اين مكتب نوين شعر را از دوجنبه مختلف مورد دقت قرار ميداد : نخست از از نظرنوع شعر و آن بدين كيفيت بود كه ميگفتند
 يا منظومه يهلوانى ونظائرآن درآيد وهريك ازي اين اين انواع راع را با

 واگگر داراى شرايط مسلمه يكىاز انواع شعر نبود آن را سزاوار
 مينگريستند . بعبارت ديگُ الساس تشخخيص شعر . و خوب وبـ وبا را
 انطباق آن بايكى از انواع مسلم شعر مى شناختنن و ميگفتند
 آراستهترين وشريفترين وسيله نمايش خرد و عمير انر انديشه آدمى

دوم ازنظر خاصيت شعر بود و ميگفتندهريك از انواعشر انعر


 بايد اين وظيفه را باخواص معينى كه دريكى از ان انواع شعر موجود است أنجام دهد مثلا اكراين ارشاد را بوسيله شعريهلوانى تعهدكردهاست جز تعليم آراستگى ونجابت درسى ندهد و بهجو

يا طيبت وامثال آن كه مخصوص انواع ديكر شعراست نكرايد . ناقدان قرن هفدهم باين دونظر ونلى يكر يعنى
 دشوار و مبهه. لطف نوق را نير شرط امتياز شعر قرار دادند




 خواهد بود ودر حقيقت بزركترين نقس روش انت انتقادى قرن هفدهم همين الزام عجيباست كه منطق و و عقل سليم خطاى
 مطالعه اصول كلى راجــع بسبك وطرز كار آن شاعر بيرون كثيدن وآنگاه بعضى از قطّعات همان شاعر ر را در مقار مقابل اين


 مجموع آثار فكرى وى معلوم بشود وهر استثنائى كه در در آثار وى نسبت بقانون ساختگى خوى خود بنگريم بايد مارا بخطاى آن




 محكوم ساختن هريك از مفاخر ادب قرارداد .

## 171

نخستين كسى كه ازاين الزام سرباززد واز

 كد درادييات داشت راضى نشد نـد اضه در سنجش آثار ادبى تنها به







 بدانها شيفته وفريفته است توجه نمايد و معلوم كند آلد آيا دلاثللى



 دانش وسليقه ديگران قربانى كند واين نكته راكه از سرايط


 هنگام عمل و سنجش از خاز خطاهـاى ديگران كان كامالا بر كنار نبودواو
 نيز از عيب تقليد آسوده نبود ، زيرا در همان پسندكرن آث آثار و 1- John Dryden

كثف علل وجهاتآن يك نوع پاى بستى مخصوصى داشت و






 در آغاز قرن هيجدهم اصول مسلم سخنـ
 انگليسى در منظومهاى يوب انتليـى





 زيبائى كهارثباطمستقيم باموضوع ندارينى آردر آنديده ميشود. باوصف


 مكتب بنجانسون و ذور سليم و اصل وروش مكتب انتقادى
 آميخته واز امتزاج آن آصولى نوين بـست ميدهـد

## 17\%

پوب ميگويد سنجش سخن سهراهنما واستاد بيش ندارد :
الهتاد نخست طبيعت ، استاد دوم قدمت واستاد سوم عقلس اطليماست



 تعقيدى بر كنار باشد .
 وبرای اينكه طرز اين اييروى واطاعترا ياد بغيريم نظمى ونثرى قدما رابدقت مطالعه كنيه ، زيرا قدما ونا راز راز طبيعت راكثف كردهاند وشعر قديم با طبيعت در روح وتا وتأثيريكىاستا ريت






 است واگر در كار طبيعتحيزهمانى ديده ميشود كه با با خرد ما راست نمىآيد نقص درطبيعت نيست بلكه نقص درفهم و ادراك ماست .
پوپميگويد شعراى روز كار كهنجهانىرا مصورساختهاند
 آنهم اينست كه اسرار طبيعت ييشآن آنها آشكار بود و قوانينىرا

17を
كهبراى فنادب وضع كردند از قوانين كلى وطبيعت اخذ واقتباس

 طبيعت باشد اينست كه ادب وشعر از طبيعت طبيعىتر است ، است يعنى از آزمايشههاى معمولىشر كه مظهرجريان عادى طـى طبيعت امت بيشتر با قوانين جهان وجود مالايم وموافق است . اين نظر كه طبيعت باعقل يكى است وت وطبيعىترين جلوءّآن
 خالى از ابهام وتعقيد و آشفتگى نيست ، زير آيرا عقايد ونظريات

 مى شود زيرا هراس از آن نظرقدما را استايش ميكردكه سرسشى


 كارآنان درفن ادب بدست داده است پس روش وشآنان منطبق بر موازين عقلى است واين سخن كليت محض ندارد . پوپ اشتباهاتى راكه برخى ازسخن سنجان
 علل سوء تشخيص ميكنند ناشى ازهشت موجن مرج ميداند: نخـن سخنسسنجان غرور است كه حربه نادانان ميباشد زيرا ا حون طبيعت بآنان ذوت

 را از آَيْنه ذهنْبر كيرد حقايق مانند روز روشن و آشكار ميشود. :پس هر گزنبايد بعقيدهُ شخصى

ممت برفهم نواقص خويش كماشته وبراى كشفبآن از دوست و

- دشمن منت بريم
 فراكرففتهاند در تشخيص آثار ادبى بسبار خطرناكند . اين نكته

كردهاست و ميگويد :
رايوب بابيانى بسيار دلنشين و شاعرانه در منظومه خويش روشار
 ازسرحشمه فياض ادب عطشروح را تسكين دهى بیر بجند قطرهقانع مباش وتا نفس دارى لب ازآن برمكبر زيرا قطرات نخستين اين
 صافى وكوارا بنوشى خمار مستى نخستين زائلى
 ميكند مانند مستانبر اثير رُريده ميخواهيم برفرازين

 فراتر رويم كوهسارهانیى بلندا
 بمسافرى مانندهاست كه تازه بردامنه كوههاى آلى آلب رسيده واز نخستين قله اين رشته بالا ميرود . همينكه برفرالز آن آن برآمد آمد و يخ دائمى را زیيرياى خويش يا يافت ومعجر ابر را شكافته ازآن آن

 كردن كشيده وقلهاى برقله ديكر مشرف است جشهوى را خيره خواهد ساخت (1) ه، .

## 177

سوم سنجشى است كه نسبت بقطعات واجزاء ششعر ميشود واز



 را زيبائى ميناميم لبان لعلفام


 هرنقص و عيبى منزه و مبرا باشل بوجود نيامده ودر آ ينده إيجاد
 از ساختن آن داشته ودرجه توانانئى وى در نمايش وييان آن منظور توجه داشت وازاين روى باري باي بقوانينى
 داشت . برخى بشعر تنها از نظر مضا مضامين آن مينگرند و فراموش
 موجب ضعف وناخوشى آن قطعه ميشود . شنانانكه هر گاه خون پاك كه مايه حيات وامل رصحت استدربدنى زيادتر ازاندازه جمـع


 لطف آن دراين است كه بدان قامت راست آيد و بدون تناسب
 تنها بگناه اينكه بسليقه روز پسنديده نيست اظهار نفرت كنـ كند ونه آنقدر زودباور وسهلالقبول باشل كه هر دوزندهالى برش تازه

I78
(1) . خويش را بربن وى امتحان نمايد جهارم تعصب ناقدان نسبت بمكتب يا شعرى مخصو الموص است
 سرخوشُند وديگر آثار را تنها از نظر آنكه ييرون از مكتب معينى است نايسند ميشمارند .


 نيست از نظر عنادى كه باكوينده دارند زشت و بنى دنـ بنگرند .
ششم سنخ فكر وسليقه ناقدان است كه كاهى از نظر آنكه


 فكرى صواب ابراز كنند عامداً راه غلط ميكنند و عقيده مخالف * . ميآورند
 منظومهاى كشودهاند اما همينكه شب فراز آمده است مرا مراى آن سخنى جز بنكو هش نداشتهاند .



 زلل آنان تاخته آنرا كناه غير قابل بخشايش ميشمرند وايننكته


172
را فراموش ميكنندكه خطا شأن بشر وعفو صفتىآسمانى وايزدى است
بوب در.باب خششمو كيبهایى كه بعضى ناقدان نسبت بآثار كويندگّان نشان ميلهند مسخنى بسيار حكيمانهانارد و م ميگويد : اگر سخنسس آنش اين خنّم راكه در نهاد وى افروختهامت
 كاران نابكار متوجه بسازد وآنان راكه سخنان هرزه ميسرايند

 را از دست نداده باشد . دانشمند انگّليسى معتقداست كـسانخن سنج ثر ايط سخنسنجى رانتها علم و سليقه وقوه حا اكمه كافى نيست ونكتههائى باريكتراز مو هست كه بى رعايت آنها خق سنجش سخنرابواقعىادا نميتوانكرد. شرط نخستدر سخنسنجى آنست كهناقد درهمه حالراستى پاستى پیشهساخته وازجاده حقيقت گامىفراتر ننهد وهر گاه خود نسبت بخوب وبر وبل اثرىمشكوكاساس لب فرو بسته جانب دلها نگاهدارد وحكم قضا برضرركسى جارى نسازد. دوم رعايت ادب و نجابت است زيرا سخنى راست كه با با تندى ور و تلخیى كفته آيد اثر معكوس خواهن
 بجاى باشد وكسيكه در صدد رفع عيبديگران انـي است دررفع نقص خويشتن تواناتى نشان دهد . جهارم صميميت وآزادمنشى است. سخنزسنج بايد از اندرز
 وگرانتر نيست. هر گاهسخن درمعايباثرىميرود باچاپپلوسى و

و مجامله حقا يق رانبايد نهفت واعتماد ديگرانرا نسبت بخّويش





 حوزه́ ريزه خواران خويش آن ياوهها راشعر ياسخن پِنديد آوره إم
آخرين اندرز پوب اينست كه گاهى لباز عيب جوئى بستن ازهر گفتارى سودمندتراست زيرا بعضى حوصلهُ عيب جويان سخن نابكارانشان انشاد ميكنند وهر تازيانهانها
 بفرفرهاى مىزنند كه هرچه باشد سرعت دوران فرفره بيشتر خواهد شر شد .

 كسانى پيدا ميشوند كه از اين قوانين سر كنیى ميكننل وآن


 از ماهيت آن نمى كاهل ولى پوپ
 بآن قوانين در مواردى باشد كه قانون آن آن آنرا ييشیينى نكرده است ونتيجهاى كه ازاين نافرمانى حاصل ميشود بسود ادبيات و
iv.

مايهُ تكميل قوانين موضوعه باشل .
زيرا قوانين ادب تنها مربوط بآن آن قسمت از نظام طبيعت است كه قانون كناران بآن واقف بودهاند و نوابغ كه قدرت ادراك و فهمشان استثنائى است توانانىى آنرا
 بجنگك آورده ودر آثار خوبش بار بما ميبخشنل مايهُ افزايش كنجينه تجارت واطاعات مات ما بارد .
بطور كلى متوان كفت كه درقرنهيجلسم
 قو الب شعر وزبان ادب يعنى سبك سخن كسترى ميشل وميگفتند چون شعر با قوانين منطق بايد درست آيد يس بهـيمانگونه كهبرايى اثبات قضاياى منطقى توسل به اشكال معينى لاز انماست درشعرنبز از توسل باشكال وقالب هاى مخصوصى كه قدما پذيرفتهانـــد كريزى نيست و همهُ آثار ادبى رابايد بهمان قوالب و اساليب هرداخت . اين نحجر راقرن نوزدهم ورستاخيزى كه بنام نهضت رمانتيسم معروف است درهم شكست وسمند تيزتك فكر سخن كستران رآزادى جولان بخشيد جنانكه شرح آن بيايد .

فصرل شوشم
دور دوه
دورهاى كه از ربع آخرقرن هيجدهم آغاز كشته وتاواواخر
 است بزر كترين ادوار حيات بشر بشمار مىیرودنريرا



 هنر و دانش و ادبىرا از زا زححت سنن و آداب
 و آنجهرا خرد سليم نمى پذيرفي طرز زندكانى حيوانان و نمو كياه يان يا خوا آزمايش و تجربه كرده قوانين طبيعى حاكم بر جر جهان وجان وجود را بسستآوردند ـ دراديياتنيز از از اطاعت بسرمشق ييشينينيان سرباز زده عواطف واحساسات بشر را از تكلف آسود آرده ساختند تا تا هرجه


منت از قوالب كهنه وطرز بيان ديكران نبرد . در جهان ادييات اين روح عاصى وان و فر مانبردار از سـه نيرو
 تقدم و تأخر طبيعى نميتوان آنها را از يكديكر مجزا ساخت ،

## IVr

زيرا بتلريج هرسه نيرو بايكديگر درآميختند وازامتزاجخويش عالم ادب را ديگر كون نمودند
نخست نيرويا جنبش انتقادى است اسكه در هـ نيروى تازه




 آلمانى درحكمت وجمالشناسى نمونه بارز آنهاست از از تحقيق و


 با قساوتى بسيار به تشريح يرداختند وهر سنتى را ازي ازعظمت و ابهت خويش انداخته همت به بتشثكنى كماششتند . در ادبيات كه اسبابكار واسلحه اين بتشكركنان بودابداعاتى


 فرانسوى تمثيل را و روسو داستان را برا براى انجام مقاصد
 ديگر استعمال كردند و افكارى راكه دراين آثار انتقادى يافت

| 1_Emile | r-Le Contrat Social |
| :--- | :--- |
| r-David Hume | 亿_Lessing |
| O_Berkeley |  |
| v_Marmontel | r-Voltaire |

## IYY

ميشٌ بقوالب تازه در آوردند .
 از آنكه آتش انتقاد از حدت خويش كاست و طوفانها فرو


 نباشد در مقابل طوفان حوادث پر پايدارى نمايد برياى كنند ـ ـ اين
 كه موضوع كلام است كتب بسيار خرداخاخته آمد وافـونا روايات واساطير كهن راجع بملل واقوام كوناكون از از طاق









 ادبيات را تجلمى و رونقىديگربخششيد، زيرا هر هرجا تصور ويندار


 جيزى جزاين نيستكه از يك سوى از عيبجونى واهيلاعزلل

1vะ
نهراسند واز سوى ديگر جانب دلها نغاه دارند وسخخن بهسردى نكويند وخاطرى را افسرده نسازنل . بهجريك ازآثار ادبىاين عصر كه بنگريم بنكنهاى بديع متوجه ميشويم وآن اينكه ثرهمه نويسند گان احساس و علاقه تازهاى نسبت بزيبانىىديده ميشود ومانند آن است كه طبع رنجور كويند كان قرن هفلهم كه از درك زيبائى پرهيز داشت بتدريج افاقه يافته جمال رابهتر ترك ميكند واز آن جنونى

چرستان بود واستاد شيرازى درباره آن ميكفت :
عشق ورزيدم و عقلم بما(مت برخاس ار انـت
هر كه عاشق شداز او حكمسا(مت برخاست
 سا(مت برخوردار است ازسه سرجششمه مايه ميگيرد : نخست از
 نظران هنرمند وبتگران خخجسته دست را بينانر و مشكل يسندتر ساخته است . دوم از توجهى استر ون كه بعالم طبيعت وحياتميشود ودرهرجنبندهاى تناسب واعتدال مييابد ـ درجهان انسانيت نيز توجهى زرف كردند وعرائى وعراطف وطغيانهاى روحى وتأثرات ورات ويرا








سبكى نبيز نشاندادن آن زيبانیى شد كه ميتوان با آن سبك خاص آشكارش ساخت .
 نداشت و بهزاران ششكل دل ميبرد واين نكته راكوته انـو آلمانى در
 خالاصه نمود و كفت :
"و اوتتى مى بينيم دانشهـندان علم جمالشناسى


 ولى انعكاس آن در كلمات كويند كان آشكار آن است است و همان وانطور
 *. نيز جلوههايُى رنگارنكت دارد
اين نكات كه كفته شد همه بمثابهُ قوتى بـوبود كهبنن ادبيات ميرسيدوآنيا
 اينهمهفكر نورا بكشدوسبكى كهبااين منظورهاهاين تازه ساز كار باشد معلوم و معين كردد . اين مهم را درانكا ورانلستان دو نفر از



 عمل آنرا بلست داد .

1- Eckermèn<br>$r$ - Coleridge

r-William Wondsworth
1-Lyrical Ballads

وردزورث دو مشكل بزر كـك در پيش داشت كه حل آن راه را براى هر كونه هنرنمائى

وردزورث ادبى هموار ميكرد : مشكل نخست اينكه انتليسى
 بايد رد كرد ؟ دشوارى دو دو اين كه آن سرحـى


 بيان و حسن تعبير مايه گرفنته و باشعر شبيه ميشود و و شعر ونر نيز



طرز سخن را پیبدا كرد .
 آرزوهاى بسيار ناپیيز ومختصرودستگاهىاز آن نادارترروز گار ميبرند موضوعىى شايسته شعر توانل بود و و اين مردان وان و و زنان


 ميكنند سرخوشند واين همه تحولات رون زند




 گردند وسطورى در محامد آنان نيز در ادييات خالل برجاى
ivy


 نيافتهاند خودجهانى دلفريب و زيباست و فاقد روح ور وادراك


 نيست كه تصور آدمى ميتواند از آن حجاب
 درنظر ديگران مجسم نمايد . وردزورث ميگفت برائ اينگونه شعر بايد موضوعاتى كه


 فريبائى و لذت وتا تاز درآورد كه روح خواننده را بگثشايد وفكر آدمى را را از آداب و رسوم آزادى بخشيده با بالفريبى و شگفتى اين جهان معمولى ملهم و شاعر نمايد اما اين كيفيات و موضوعات كرد ؟ وردزورث ميگفت كلمات وجملمى كه دراينگُونه اشعاربكار ميرود بايد كلمات وععبارانى باشدكه مردم عادى و معمولى در مقاولات روزانه خويش استعمال مبكنند و آنگاه كه شانـ شاعر به
 با اينسادكى ناساز گارباشد بكاربرد. وردزورث معتقد نبود كه هر كفتار معمولى شايستد شعر است يا استعداد تحريك و طغيان

## IVA

احساسات مارا دارد . بلكه ميكفت زبان حقيقى مردم بدان شرط

 كلمات اين زبان را بحساب وردزورث با بايد با دق انت انتخاب كرد و آنهانُى را بر كزيد كه مردم هنگامى كه ازتأثرات لبريزند آنرا بكار ميبرند .
دشوارى دوم يعنى پيداكرىن حدفاصل بين شعر و ثنر را اين شُاعر عملا حلكردهامت ، بدين كيفيت كه در غالب اشعار

 در سخن فرومايگان يافت ميشود نيز اجتناب ميكند و كلماتىرا در شعر خويش ميگنجاند كه اكراستعمال شود هنـبان شـران شاعرانه جلوه نكند و بنهن غريب نيايد . بعبارت سادهتر درطرزاستع استعمال المرا
 وآهنك دراشعارش نبود هربيتش بهترين سرمشت نش فصيح و روان ميگشت .
اما نظر وردزورث نيز بسيار جنبه افراط داشت و خود وى
 رييروى نميكرد وهرجا ضرورت اقتضا مينمود از استعمال كلماتى انـي كه ويزءٔ ادبيات است و درجهان انرو اعتيادى مورد استعمال ندارد

 كه منظور كُوينده را بطور كا ما مل انجام دهد امـ جايزميشماردر. يعنى مبكههاى كوناگون درنظر ناقدان امروز همه پیسنديده استبدان شرط كه افكار را از يكسوى بواقعى بيان كند واز سوى ديگر
iva
بى زحمت تكلف و تعقيد در ذهن خواننده آن افكار را مجسم . نمابد
اهل ديكر كه يساز آشوب و طغيان فكرى قرن نوزدهم ثابت و پاى برجا مانده اين است كه شعر بايد حتهاً با قوانينمنطق موافق باشد و عقل سليم آنرا بیذيرد . البته لازم نيست شعر ازلطاظ فلسفى و علمى درست وخالى از خطا و زلت باشل بلك الكه شرط اهلمى آنست كه از جنبهُ فنى و هنرى نقصى نداشته باشل ،
 واستادى بعمل آيد و كلمه يا عبارت يا مطلبى بدون تناسب درآن يافت نشود .
در قرن نوزدهم فكر بشر بتشخيص وامتياز
 زيبا و منعالى كيفى (يا نفسى ودزونى) (ی) همت كماشت ، يعنى كفتند كاهیى


1 ـ كلمهاي كه در اينجـا كمى يا مــادى ترجمه شده است همان كلمه









 مينمايند. جنانكه اصطلاحـا
 استّ. اما ثايد توضيع مفصلى كد در متن داده شده ضمف تمبير دا جبران كَدرده و مطلب مبهم نمانهه باثد.

1A.
مواد و طرز تر كبب و آب ورنك وساير خصوصيات موجود در








 ميسازد ، آن محو شنن تلريجى اشياء و مناظر كه آرام آر آرام در پر دءٌ تاريك شب مستور ميشود وآن سكوت و خاموشى غزوب است فكر وى را مسحور ميسازد وبىاختيار ونتيار خامه بردست

 مجسم بينيه . گويندها زوال روز احساسات وافكارى ورا در ذهن وى بجنبشدر ميآورد:




از عالم واقع يعنى ازآنچه در كنار افق ديده دور است دو
 دوم بجنبهُ كيفى و معنوى آن متوجه است ويين اين دو تفاوت
 كه در منظومهاى مندرج است ارتباط مستقيم باما كه خوانندءّ

111
اشعاريم ندارد وتنها از نظر انقالاب وهيجانى كه درما توليد ميكند مايه اشتغال خاطر ماست وما وا ازاين اين هيجان انـات لذت ميبريما



 شگرف بوجود ميآورد همان است كه آن را را متعالى نام نهانـادهاند

وعلامت مشخصه آن همان ابهام و و غيرقابل فهم بودن آن آنست .


 وى از مشاهده منظرهاى بوجود ميآمداز شرح ور وتوصيف منا مناظر

كرانبهاتر ميشناخت ومعنىـا الز از ماده برتر ميشمرد . شاتحـردان اين مكتب ميگفتند هون جان كان ريام همــان


 حقايق مشهود آزاد ساخته فكروى را در جو لان آزاد وبانامانع ميكنارد .
در نتيجهٔ اين طرز فكر شعراى اينْ دوره مسافت يعنى مشاهده دورادرادور مناظر اري را

برترى
قرب يعنى ديدار اشياء از نزديك ترجيع
بعداز قرب

 امكان پذير نيست . زير ا در دورى احسانیات ورات وخاطرات آدمى

نحريك ميشود و مرغ تيزهوى اننيشه مجال پرواز پيها ميكند


 ارديبهشنتى ووصف مشهودات دلفريب تراست ـ ـ زاسرا



لطف مزين است ا
اگر بخواهيم براى اين نوع فكر درادبيات ايران نمونهاى
 كه هجران را بر وصال ترجيح ميدادنل و ميگفتند در وهال

 متعاقب هر فراقى زمان ومال است و دو دوحآدمى بااميد آن روز مسرت مىییابد وطربناكى ميگيرد . چنانگه آن آستاد افسو نكار

فارسى گفت :
مكنيد دردمندان كلــه از شب جــــائى
كه مناين مباعروشن زشب سياه دارم
امتياز بين شعر كمى و مادى و كيفى و نفسى را بديننهج
 وهغ ميكنل واشعار كيفى يك حال وتا وأثر باطنى را آشكارمى

 واين علو از زیبانى برتر است .

اين فكرتازه رابورك (1) انگليسى نخستين بار در فن سخنسنجى
 زيبـا و متعالى" (Y) نگاشت مطلب را خنانـانكــه شايسته است موشكافى نمود .
بورك ميگويد در سنت انتقادى ارسطو ياروش سشخنس يسنجى لانگينوس دليلى قاطع يافت نميشود كه بموجب آن بكوئيم شعر
 كه بشعر متوجه است ايناست كه زيبا باشل ، بلـكه از نتيجه تحقبقات اين دو مكتب عقيدهاى كلى ميتوان بلستآ آورد و آن عقيده كلى إين است استه استادان هرذو مكتب ميگويند هر كاه
 از كارهاى زيبا بايد شناخت . ولى آيا يافت نميشود ؟ آيا انقالابات درون و عواطف آد آدمى از زيبانُى مهمتر نيست ؟ سخن بورك بطور مـاده اينست كه زيبانىى ممكن است سلسله جنبان عواطف واحساسات آدمى باشد ولى همينكة اين عواطف طغيان كرد خود يك يكيفيت معنوى جدا كانه ميشود كه از زين زيبائى وآنچه زيبانُى توانانى طغيان آنيرا

 و ترديد ناپذيرى است كه كاه آنآ درنهاد انسانى رخ ميدهد و

1- Edmund Burke
r- A Phiosophical Inquiry Intcthe Origin of our Ideas of theSublime and the Beautiful.

1人乏
كـاه بتديج شراشر وجـود مــارا فــرا ميكــيرد . دهشتى

 كه دز آن جايگزين تشته است .
پس هرفكرى كَ پاك و آشكار و واضح
 همان است كه آسان آسان بحساب زشتى نيز مانند زيبائى ازلحاظ آلن آنكيفيت وصفـناشندنى كه ممكن

است در آن باشد ميتواند موضوع شـو شعر متعالى باشد .




 جنبش آزادانه احساسات وعواطف بنفسه و بدون دين دستيارى عالما



 شخخص مانشود نيزا اين دلپنيرىموجوداستودرشعر مخصوهاً اين

نكته بيشتر آشكار ميشود .
كانت (1) دانشُمند بزر كـ آلمانى در كتاب

$\underbrace{\text { عقيده }}_{\text {1- Kant }}$

علمالجمال كيفيت زيبا و متعالى را دو كيفيت مشُخص و متهايز
 محظوظ ميشود ايناست كه ذهن آدمى از زير بارمسغگين عظمت طبيعت كه همواره بوى محشور است رهائى مييابد و همه نيروى الـى معنوىاو براى درك اينمناظرمتعالى الى حاضر ميشُود واين تمركز
 جهان طبيعت احساس ميكند و علت انبساط خاط خاطر ما ما در خوانـن






 شويم كه ناموس طبيعت را برآن تسلطى نيست و قانون ونشريعتى
 طبيعت آزادند .

 كيفيت زيبا و متعالى ابراز ميكند با عقيدهُ بورك و وكانت از يك ريشه واصل است ولئ بطرز ديگِر بيان شده وآن را را وسيلهُ مقايسه
 لسينگ ميگويد كمال محلوب ما درنقاشى وادبيات يكسان





 مرتسم گردد ونيروى تبيين مقاصل باطنى نقاش را دا داشته باشداز كمال خويش خرْ خواهد كاست .

 است زيرا نقاش كارشاينست كه اين واقعه را شكلىمرئى و و ائى مشهود بدهد و بانقالابات درون قاتل ومقتولتنوجهى نداشتهباشد. پس تفاوت قطعى يين شعر و نقاشى دراينست كه موضوع واحدى را بدو طرز مختلف بما نشان ميدهنار و علت اين اين اختالان هم همان تفاوتى است كه ميان اسباب كار شاعر و نقاث مور است: نقاش بااسبابكار خويش همتبراين ميگمار وارد كه اشياء
 كند ولى شاعر بايد وقايع واعمال را بطورى كا كه در زمان
 كنرنده و كار نقاش باعالم ثابت وساكن است ـ لسينگك درتوضيح اين بيان بقول سيمونيدس (1) دانشمند يونانى انـي اشاره ميكند كه


 وشاعر نيز بهيجَوجه نبايد بآنجه مربوطبنقاشى است دست درازى

[^1]كند واگر چنين بشود ساختهُ دست آنها از حالت كمال دور خواهد بود . اينبيان لسينگُ كه خون خود باهميت و درجهُ تأثير آن آگاهى نداشت وتا امروز بقوت خويش باقى است مورد كفتگوى بسيار واقع كشته و حق اين است كـــه هنـوز اين
 را در سنجش آثار ادبى كاملا نگشاده است . زيرا وقتى ميگو ميند فلان تصوير داستانى را بيان ميكند وباما احرف ميز ميزند. آياميتوان كفت كه نقاش باشاعر درمقام رقابتبر آمدهاست ؟ ازطرف ديگر آياشاعر هيحچگاه توانسته است موضوعىىا جنانكه نقاشجلوه ميدهد درنظر ما مجسم كند؟ وازهمينروى آيا يا ميتوان كفت كه وقتىشاعربتوصيف جز وظيفء خويش تجاوز كرده و وارد قلمرو نقان گُشته است ؟

 حدود عمل شعر و نقاشى راتعيين كرده ويين آنها مرزى قطعى كناشته است واينقدر ثابت است كه درجه توأنائى هريك انـي از هنر هاى هنزيبامتناسبا كه فراخور توانائى اين اسباب كارها برایى وشعر ونقاشى ومجر ونسمه سازى وديگر هنرهایى ظريف وضع شود كليت و قطعيت خواهن

بزر گترين خدمتىى كه دبستان رمانتيسم بفن سخنسنجى كردهاست آن است كه بناقدان آزادى تعبير وتشيح بنششيده ؤ مباحث فنرا از تقيد بقوانين جامد وغيرقابل انعطاف كال(سيك هاآزاد ساخته است. ازطرف ديگرقوانينى راكه بكنه و جیگونگی وسيلهُ كارشعر مربوط است ولسينگُ در رسالهُ خويش چنانكه
 داده است . اين قوانين البته مانع قضاوت سخنسنجان فـن آن در كيفيت


 تأثيرى كه در روان آدمى ميكند بمقام سنجشدر آورند .
 و شعر شناسان را باستبداد رأى وخودسرى انى راهبر ميشود ويكنوع آشوب ادبى كه مايهُ كمراهى تازه كاران سخن پثوه است ايجاد ميكند
طرز موازنهُ يين اين آزادى فكرى و آن
 فن شود مانزونى (1) ايتاليائى درديباحیء

ساه اصل مانزونى ايتاليانى
 داده است . وى ميگويى : در محتويات هرمنظومه اصول ومبانى
 هر كس كه آرزومند سنجش بهاى ادبى آن منظومه باشد ميتواند آن اصول را از مندرجات منظومه ييرون كشيله و ملاكك عمل قرار دهد .
براى بدست آوردن اين اصول سخن سنج بايد پاستخ سه

اول ـ غرض گوينده از انشاد اثرادبی ، چهـ بوده است ؟
دوم - آيا اين غرض منطبق برموازين عقلى ومنطقىاست؟
1-Manzoni
r - Conte di Carmagnola

119
سوم - آيا شاعر و نويسنده بانجام دانن اين منظور تو يقق
يافته است ؟
بعبارت سادهتر مانزونى ميگويد اساس سخنسنجى اينست كه منظوز گوينده را معين كنيم ودربهاي ادينى آبى آن قضاوتنمائيم

و در طرز عمل وى بانتقاد پردازيم
 فن سخنسنجى را روشن ساخته واز تعاليم ارسطو و هراس و و دستور لانگينوس خال(ههاى كه بايد همواره راهنماى سخنسنجان

هوشمند باشل بدست داده است .
در پايــان قرن نوزدهم ماتيوارنولW (1) انگليسى كه هم شاعرى بلند هإيها وهم وهم استاد ماتيوارنولد
 اتُليّسى انگلستان بود افكار قرون واعصار كوناكون و نظر دانشمندان اروپارا درسخنر انيهاى خويش خار خالاصه كرد ودر مقالات انتقادى

 بدست داد كه تاامروز بقوت واعتبار خودباقى و مورد تصديق ناقدان بصير است . ارنولد ميگويد : شك نيست كه نيروى خلاق بشراز نير نيروى
 بشر اين نيروى خادى خلاق رانتنا براى ايجاد ادي اديياتبكارنميبرد زيرا

 نبود وحال آدكه بشراين نيروى مبلع را را در علوم و فنون و در

1- Mathew Arnold $\quad r_{\text {- The Function of Criticism }}$
19.

كسب رفاه مادى وحتى در سنجش و تطبيق آثار نيزبكار ميبرد
 اينكه نيروى خلاقبشر درهمه ادوار واعها
 نيروى خالاق بكار خلق وايجاد پردازد وقت وانی واستعداد را ضايع

 راه را براى آنهاكه هنوز نيروى ادبي آنها برشد كامل نرسيده است هموار كند خدمتى مفيدتر و ثمربخشتر ادر بجهان بشريت كر.دهاست
وى ميگويد نيروى خار خلاق بشر بدوناسباب كار توانائى هنرنمائى ندارد و و اين اسباب محيط و نيروى كار همانافكار و انديشههائى است كه در خلاق
 افكاريكه در تمادى قرون گردآمده ودر كتب يا روايات مستور


 افكار كهنهو تازهكه ويثءء فيلسوفان است ونا نيست و و وظيفهآنها

 بهيحانميآورد تاآنافكار رادرپيرايهایى جالب نظر و بشكلى

 هنرنمائى ندارد . از همين جهت ميبينيه كه تاريخ بشر بندر الر

دورههالىمجد وشكوه ادبى دارد وهر عصرى شاهكار خالد الد ادبى
 است كه يكى نيروى خلاق نابغه ادب و ديكرى نيروى ون فكرى محيط باشد و نيروىفكرى يكمحيط دراختيارشاعران ونويسند انان بزر ك نيست .
اما نيروى فكرى محيط با نيروى انتقادى بشرساز گارتروبآنمطيعتراست زيرا وظيفـ

نيروى فكرى محيط
ونيروى انتقاىى بشر
 همه رشتههاى علمى و فلسفى و تاريخحى از كنه قضا ايا وافكار آنىا شود واين آكاهى را تحت نظم و قانونى درآورد كه هرچین
 افكار متموج در محيط است بمناسبت نظم و ترتيبى كه دار واردآزاد



 اجتماع رخنه ميكنل واذهان را را بجنبش و هيجا



درشعر وادييات نيز همين كيفيت موجود است زيرا همه وهـ
 آفاق وانفس سخنى باشد وازجريان افكار وآرمانها وبيي واميل مردم استحضار وار كار كامل داشته باشد . اما چون اوضاع حيات دراين عصر بسيار بيخيله

 بوجود آورد وى را نيروى انتقادى عظيم ضرور اسن است تا از اين




بود واز خوشيها و گزندها

 كه در كنجى نشسته در بروى مردم مى وبندند و و بمطالعه كتب مييردازند واز جهان پرجوش و خر خروش خرى خرى نميشوند وبا محيط ساز گار نيستند توانائى آشكار ساختن راز زاز زنلة گانى را مييردازند واز جهان پرجوش وخروش خبرى نميشنوند و با ندارند و آثارشان طبعاً از نعمت كمال بهردمنل نميتواند بــنـود برعكس آنان كه درگيرودار حادثاتند و سخنى كه ميگويند از جهانديدگى آنها حكايت ميكند در خلق وابداع آثار جاودانى قادرترند . جنانكه سفكل يونانى كتب بسيار بر.إى مطالعى نداشت
 انگگليسى رإنيز ناقدان زمان
 جلالنالدين محمد ناسزا گفتندكه بآن آنكه نه خطـ دارد ونه سواد مقتداى مسلمانان را گمراه ساخته است) اما اين بزر گان افكار محيط خويش نشو ونما ميكردنل واز چششمه فياض عقاين و آر اء سيراب گشته توش و توان ميگرفتنل وقريحهُ خلاقآنها

پرورش میىيافت و در فضاى مساعد ورزن ميكرد و بهمين دليل هنگام ابداع و خاق توانا وگرانمايه بودند زيرا ورا وسائلل هيجان
 پرداختند از آن روى بودكهآنها را در آزمايشهاى عملى دسنيار

شك نيست كد گاهى آدمى از مطالعد فراوان ممكن است براى خويش جها جانى ازخرد وذوق فراهم اهم ساختد ودر آن نشوو نما كند وبكار بیردازد . إما اينجهان غير واقع را فا فايدها


كشته بآن بيرو و لطف ذوق وأستعداد هنر نمائى بخشد .

 نيك وسودمند است نيست و كارش آنست كه دانش وانديشئ بشر راكد هريك نسبت بسرحد كمال كه غايت منظور است درفواصل ومسافاتى دور ونزديك واقع شدهاند بدون تو جه بساير اعمال و مشاغل انسانى ازسياست و اعتيادات زمان سنجيله اري هريك را مشخص نمايى . اما اينهنر نيز مانند ساير هنرهاى
 ناپٍير براى آن وضع گردد وباهمه سختى كه در آن قوانين بآن آشد


 ككند و همد توجهش بطرز اجراى قان انون انتقاد و سنجش آثار آثار ديگران از نظر درجه اطاعت آنان باين قوانين باشل وهر خودرا تحت تأثير عوامل خارجى از حب ويغض شخصى يا

افكارى كد دراجتماع باقتضاى زمان در جريان ودر حيات ون هما افراد مؤثر است قرار ندهه و وظيفه وى جز آلن آن نباشد كه آنیه

 از عقايد درست و تازه در كشور پديدآيد . ناقدان بايد اين اين مهم
 مسائلىرا كه مربوط بطرز انطباق اين منتخبات فكرى با با عالم
 انتقاد خود مولدمغاسلىميشود وبجاى فايده ضرربسيار خواهد

اگر انتقاد بامشاجره ويا نزاع لفظى جمعآيد خدمتى
 تباهى فكرى و موجب تأخير آنان در وصو

 انتقإات مشاجره انگيز ذهن كسانرا كورميكند تاهر نقصى را


پرخاشجوى دفاع كنند واين مو
 و پرهيز از خلق وابداع مايهٔ كندى پيشرفت و و عدم اشتهار آثار
 اببت زيرا تودهٔ مردم هر گز نيستند وافكار نارسا ونيه كامل آنها را را راضى ميه ميسازد و جهان



 خوداوست كه عدد آنهابسيار محدوداست . اما بـشهرادت تاريخ
 مديوناست كه سود مادى و عسرت روز گار برده صحبت خردمندان حقيقت شناس رابر دراهم معدود مرجح شنا


 جهان پر آشوب بمردم خدمتى عملى بكند راهى برای وى ومتصور
 كامل بكار خويش بیردازد تا روزىبرسدكه جهان كوشش و
 زبرا بقول كوته آلمانى » كار كردن آسان است ولى فكر كردن بسيار ششوار است " وحون كاهى اییاين دشوارى آدمىرا اغوا
 كارتنها از پهلوانان گرانما

و بمقابله مييرداز ند ساخته است .
در نظر ارنولد ناقد بطور كلى بايد تابع

ششاصل مسلم باشد : نخست آنكه از از جهان عمــل و آرزو هــاى آن آسوده وداراى

قوانين سنجش
در نظر ارنولد
استقالل باشد .
دوم آنكه از كوشش وتالاش جهان عمل وعالممادى اگر موجب محدود ساختن جهان فكر وانذيشه باشل رضايت خاطر

197
يبدا نك:
 اهميت آنىفكر يا نظرى وى را نفريبد وبىانديشه فراوان حكم قضا برسخن يا نظرى جارى نسازد .
 تعلق خاطر و قطع عاقه از افكار و نظرات گو اتا گون نيرومند و هنشيار باشد . ينجم آنكهآنقدر جوانمرد وكريمالطبع باشل كه بمطالعد
 آنرا بدو زيان آور تشخيص ميدهد رغبت نمايد
 كه مايهٔ آسايش و سود جهان مادى است زيان های معنوى مشاهده كند بعيب جو ئى آن برخيزد و واهمه در ذهن ونى رانـ نيابد ارنو لد ميگويد وقتى اين اصول ثمر كامل ميدهد كد ناقد از نظر حب وبغض نسبت بكسان يا نسبت بجهان عمل واقدام آزادباشد و منظورش آن نباشد كهبراى غلبه بر عقيده يا نظرى و مخصوح نظر وفرض مخالف آنذ را بو جود آورد و بدينوسيلد از درجئ تأثبر فك, نخر نخستين بكاهد .
 را با افكار تازد كه صحت واعتبارآن ها ميزان خرد سنجيدو





انديشههاى جهان بيخبر نخواهد ماند . شك نيست كه وظيفه ناقد قضاوت درخوب وبد افتَنَر و


 همواره تشنه افكارودانش تازه باشل وذوق صافى
 كه سخن دربابآن بسيار گفته آمده و حقايق مربو
 ديدگان باطن خويش داشته از كليات وآنچچه با حقايق معلوم
 مسلميات دورافتاد بخطاىفكر خويش ملهم گردد .
 ديگران درنهاد آدمى ايجاد نوميدى ميكند وازاينكه از مسرات نيروى خلاق و مبدع برخوردار نيست خاطرش رُ رُرفته ميشود و مى چندارد كه خود زنده و فعال نيست و تنها تماشاگر نشار نشاط
 را از ناقد نكرفتهاند واگر در كارخويش صميمى وباهيجانـباشد
 حيات معنوى را درك تواند نمود ، زيرا مرد دانشمند با وجدان مسرت حاصل از تحقيق وبررسى را بر آن شانمانى روحانى حاصل از خلق وابداع آثار ضعيغ وبىرمق كه نقص بدنى دارند


وابداع شاهكار خالد ادبى امكان پنـير نيست . پايان مقال ارنولد اينست كه : ״اگكر درك دورء؛ مجل و

191
عظمت ادبيات نصيب ما نيست وتقدير چنين رفتهامبت كه درييابان غير مزروع و بیىثرى روز تار بريم بازهمان اشتياقى كه بوصول و درك هنين دورهاى داشتهايم و آن تعظيم وستايشى كه از دور بـاين زمين موعود كردهايم خود مايهُ تسليت خاطر ومر وموجب


 نهال وشادابى ازهاربوستان ادب خواهن بود

30

تاريخ عقايد باختريان درسخن سنجى با كفتار ماتيوارند
 كد بعلوم وفنونداده استسخنى كهبتوانآنرا الهلمسسلمدراينفن شناختو موردقبو لـسخن سنجانبانثد بجهانادبياتمو هبتن ونكرده




 محض اصلى كه دانش پ夫وه هان تازه كار رابكار آيد ودرهنگام سنجش ادبيات براى آنان سرمشّق باشد ماتيو آرنولد وسه قاعده و دستورى كه مانزونى ايتاليانى ونى وضع
 شك نيست كه تجزيه و تحليل شعر ومسثّله التنان از آثار ادبى نيز مورد بحث و مداقه دانشمندان روانشناس و واق واقع شـده است ولى اين تحقيقات علمى هنوز كليت وقطعيت لازم رييا

نكرد. است .
اينك بايد ديد ادبيات فارسى ازاين قواعد و دستورها حه

 وشرانين ماكار بادءّ مردافكن ميكند چه سودى متضمن است ؟ ورد

قدر مسلم ايناست كه سنجش زيبائى هاى وادبى با وانگارهمهاى تازه



 گوناگَّون برایى يافتن بهای درى يكدانه گرد آينل و هريك
 !رزش آن نخواهنل كاست بلكه جوش و خروش خرش خريدأران و



 گشت. راستى اين است كد حق مقام استادان سان ستخن فارسیى هنور










 سينما و نمايش و بخشى بوسيلهُ ترجمه آثار بيگانگان برآ برآورده
 دستورعاى مسلمى كه جهان باختر پذيرفته و بكار اندلختّه است





باختر ضرورت پيدا ميكند ان انـ اما بيان قوانين و اصول با انطباق آن با آثار ادبى دووظيفه



 نگارنده را هنين منظورى در خاط


 آورد.
مثلا اگرقوانين سهگانه مأنـونى ايتاليائى را مالك علك عمل قرار دهيم باشكال فراوان اين مهم بر ميخوريم مانزونى اين است كه بايد فهميد گوينده در انشاد شعر منظورى داشته است. اين پرسش را از از كه بايد كرد؟ آيا پاسخ خود شاعر كه اين منظور يا سبب نظم كتاب را را در ديباحه ون بيان

 سلطان محمود غزنوى پرداخت
r.r
;ا ترجمه ميفرموده است، در هنگامى كه جنگ رستم و سهراه
 شب جنگ قادسيه به برادرش نغاشت اين سنظور تو جه داشته يا آتشى ديگر در دل وى وى زبانه ميكشيله است؟ آياسعدى كد از يكسوىبوستان را بنام ابوبكربن سعد
 دبگر نقاط جهان برایى دوستان قند مكرر آورد اين دومنظور

 شبى ياد دارم كد چشمم نخفت شن شنيدم كه پرواند با شمع گفت از نوك خامهوى برصفحه فرو ميجحد آن دومنظور تاك كجا در خاطر وى مانــده است واين اييات بلند و دلنثين كـــهـ از دل ييرون آمده و بردل مى نشيند و گَ اه اه عاشقى راستين است باآن نيتها تا چه پايه ساز گار است ؟ پی یا استاد مسعود سعد سلمان كه در اشعار سوزناك خويش كراراً شعر سرائى را تنها وسيله اشتغال خاطر از نائبات بى امان دانسته وميفر مايد : گردون بدرد و رنج مرا كشته بود اگَر
ييوند عمـر من نشدى نظم جان فــز الى
تاكجا سخن بحقيقت ميگُو! خاطر شنو ند گان است براى گو ينده نيز موجب طر طرب وشادمانى است وبازى باقوافى و كلمات نيز رفع اندوه ميكند و مورث نسليت روحانى است يابايـ گفتهٔ لسانالغيب شيرازی را را پنيرفت كه ميفرمايد :
كى شیعرتو انگيزد خاطر كه حزين باشد يك نكته دراين معنى گفتيم وهمينباشد
r.r

قانون دوم و سوم مانزونى نيز از اهل نخست وي كـي كمتر مورد اشثال نست زير ا سخنوى اينست كه با بايد ديد آيا بيان كوينده باموازين عقلى و هنطقى برابر است است وا بآيا بتعها منظور خويش توفيق يافتد است يانـي را بايد ملاك تحقيق قرارداد ؟ آيا ميز ان عقلى امروز كه هزاران چرغ خور خوده و هقايد نو پديد آمده و مبنای آلى فلسفه نيز تغيير .يافتهاست بايد اساس سنجش باش وند يا آنچجه راكه در زمان كوينده و درمحيط نشو ونمایى فكرى وى ومسلميت داشته استبايد ثاللءٔ بررسـى قرارداد ؟

 مخنسنجان را همتى گران ضروراست تااينخدمت بسيار پر بر بهارا چنانكه سزاوار است تعهدكنند وراد رابرایى آيند گان دانشیثشو هموار سازند .

36

## - olimen

بسر ما يه كتا بخخانه ابن سينا
البيات توصينى اير ان منتشر شله


[^0]:    I- Sir John Harington
    r-Ariosto
    r_Orlando Furioso

[^1]:    1-Simonides

