

اشرفروشندل پور

دانشجوى دكتراو دبير ادبيات دبيرستانهاى دزفول
 مشخص، دقيق، عالى و جامع باشند، بدون داشنـ داشن محتوايى خوب و مناسب، اين اهداف تحقق نخواهي اهد يافت. كتابهاى ادبيات دورة متوسطه براساس انواع ادبى تنظيم شدهاند كه عبارتاند از: ادبيات حماســـــ، ادبيات غنايـ، ادبيا ادبيات تعليمى


 ادبى ( ( ) و و (Y) كه بهطور كلى بيشـــترين حجهم مطالب هر كتاب مربوط به ادبيات غنايیى است كه آن هم به دليل حليل حوزء كستردها اين نوع ادبى است.



بخش ساختار، تحليل و نقد مورد بررسى قرار كرفتها است.
ارائٔ محتواى اصلى

 با كتاب ادبيات ( (1) مشتر كـ است و يكى از از اين فصل ها فا فصل انواع ادبى (Y) است كه در آن به دو نوع ادبيات غنايى و و تعليمى پر راخاخته شده است. در قسمت مربوط به ادبيات غنايـى دو غزي الـ الدر آر آرزوى

 فارسى براى اين فصل كاملاً بِجاو شايسته است


 سرودماند، اين درصد بجا و مناسب است. نيز بايد كفت بيشترين




 حافظ در كتاب ادبيات فارســى پائئ دوم دبيرستان در سه بخش ساختار، تحليل و نقد بررسى شود و كاستى ونها و نكات مثبت آن
بيان كردد.




تناسب درس با اهداف فصل و زمان تدريس بر برسى شده استا


 قسمت ادبيات غنايى بسيار بجاو شايسته ابيا است اما با براى رفع برخـى
 شــود. نيز زمان بيشـــترى براى تدريس اين غزي
 فارسى بهتر است در كتابهاى درسى سمهم بيشترى بها او و آثارش

اختصاص يابد.
كليدوازهها: غزل، حافظ، غنايى، كتاب ادبيات فارسى (Ү).
مقدمه
كتابهاى درسى بامحتواى آموزشى خود، مهمهترين عامل انتقال فرهنگگ و دانش به نســـلهاهاى آينده هســـتند و در تحقق اهداف

شعر و انتخاب آن متناسب با فضاى شعر و و ادبيات غنايى استى است．



 دنياو اغتنام فرصت است： ده روز مهر كردون افسانها است و وافسون نيكى به جاى ياران فرصرت شمار يار إرا يا مفهوم اين بيت درباره درويشنوازى آمدهاست： الى صاحب كرامت، شكرانئ سلامت روزى تفقدى كن درويش بينوا را
 ابيات دشمنان مدارا كردن مامنا نها زروى ضعف：



## 

##  <br> كرصد اداتشيات كهن




 انديشههايش براى دانشا آموزان دور مأتوسططه كامالاًض الضرورى بهنظر مى مسد و طرحِ يك غزل از از او در كتاب ادبيات يائه دوم و در فصل انواع ادبى كاملاً بجاست．
 ذهنى دانشآموزان و آشنايى آنان با حافظ و مضامين بهكار رفته در شعرش مىشود． ケ．از نقاط قوت اين غزل آن اســت كـــهـ دربردارندأ اصلىترين مفاهيم شعر حافظ، از جمله عشقورزى است و ت تمام مضامين طرح شده در آن بسيار ارزشمندند．

 هم از آن برخوردار است．قطعاً جذابيت وزن متناوب آن بيشتر از يك وزن تكرارى است

 با اهداف فٍصل است．اين دو غزل همم از نظر قالب و وهم از از نظر نـوع


مناسب بوده است؛ چون اين ابيات در توصيف شراب و حلقأ و مُلْ و نيز نَكاه انتقادى، انديشهمهاى ملامتى و جبر درَايى حافظ

آخرين بيت اين غزل در ديوان و در كتاب درســى اـر اين غزل دومين قســـمت درس دوازدهمر كتاب ادبيات اپائه دوم
 عراقى است． در ديوان حافظ براساس نسخئ علامه قزوينى و قاسمر غنى، اين



درسى با اين بيت شروع مىشود： دل مىرود ز ز دستم صاحبدلان خدان خدا را دردا كه راز ينهان خواهد شد آشكارا

نوع ادبى در ايـــن كتاب ادبيات غنايى است كه 00 درصد ادبيات

كهن كتاب را تشكيل مىدهد．
قسمت دوم درس دوازدهم：»ال
میرود ز دستم＂ اـاــ ساختار درس



لـه به خود نيوشيد اين خرقئ ميآلود


خودآزمايیهاى درس كاملاٍ با محتوا و پيام آن تناســب دارند و
شمارْهاى r و ع آن بهصورت سؤالات تحقيقى هستند و برخى از
نكاتى را كه در درس فرصتى براى پرداختن به آنها نبوده است،
مطرح مى كنند. در قسمت توضيحات برخى از ابيات دشوار معنى
شده و نكاتى ذكر گَرديده است.
در قســـمت اعلام هيجّ توضيحى در مورد حافــظ نيامده اما در
قســـمت منابع و مآخذ، كتابهاى خوبى جهت مراجعه و كسب
اطلاعات بيشتر، معرفى گرديده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { r. r. تحليل درس }
\end{aligned}
$$

همين دليل در فصل پنجم كتاب با عنوان انواع ادبى（Y）كه شامل
「．اين فصل بدون هيج در آمدى آغاز شده، اما قبل از شروع شعر،
توضيحاتى اجمالى در مورد انديشههاى عماي عميق حكمى و عرفانى

جالب اينجاست كه تفاوت معناى اين بيت فقط در فحواى كلام










 باشد
به هر حال، اتر در توضيحات درس معنى اين تركيب مشــــر مى شد، بهتر بود． II با بايد كفت كه بيت شمارة سركش مشو كه حون شمع از غيرت البت بسوزد

 بـتر معناى اين بيت به دو نكته بايد اشــــاره شود（در توضيحات درس يا توسط معلم）： ا．عبارت 》از غيرتت بسوزد＂يعنى خداوند از غير ازيرتى كه نسبت

 نهمضافُاليهيَى r．نكتئ بعدى اينكه چرا شاعر كفته است همحون شمع؛ بهدليل




「 「 ا بيت شمارئ＾درس قابل توجه است： آيينُٔ سكندر جام مى است بنتكر تابر تو عرضه دارد احوال ملك دارا در موره آيينئ اسكندرى مطالب خربيى در توضيحات آميار آمده است،
 بودها است كه وقتى انسان عارف به به مراتب كمال میى مارسد واز از اسرار زيادى باخبر مى شود، با توجه به دل او میى توان از حقايق عالم الم باخبر شد．ضمناً اين بيت به بـ باعتبارى دنيا همم اشاره ممى كند．





ع（．نكتتٔ ديگرى كه در مورد بيت نمه بايد كفت اين اســت كه

اســت．طرح برخى از اين مفاهيم مناسب كلاس درس نيست يا ممكن است اتفاق نظرى در مورد معناى يك بيت يـي يا مصرع وجود نداشته باشد．نيز شايد ملمّع بودن يكى از ابيات سبب عدم انتخاب آن شده است．
V．V．بايد توجه داشت كه اين غزل قسمتى از درس دواز دوهم است است


 بيان صور خيال و زيبايى هاى شعر و معنى كردن اني ابيات و و توضيح

 مختصر دورانى كه او در آن زند






 متوجه مىشدند كه در بعضى از نسخهها ابيات بهصورت ديگَرى نوشته شدهاست．

 همينٍ معنى دانسته شده است الما نكته اينجاست كه در اين بيت إيت
 نيست．》باد شرطه«به معنى امدادهاى غيبى است كهن نجاتبخش
 كه اكر معنى اين بيت در توضيحات نوشتنه میشد، بهر بهتر بود．


هنگَام تنتادستى در عيش كوش و و مستى كاين كيمياى هستى قارون كند كدا را بايد به چِند نكته اشاره كرد： الف．در اين بيت منظور از كيمياى هستى مشخص


 عيش بيردازد و شادمان باشد؟






 همم منظور شرابى است كه انسان راز عشق الهـى سرمست مى كند؟

انتخاب كردد يا زمان بيشترى براى تدريس آن در نظر كرفته شود و اببهامات برخی از ابيات در قسمت توضيحات درس رفـر شود.

## 「. س. ســــمه حافظ و انديشــــههايش در كتابهاى درسى ادبيات دوره متوسطه

با توجه به جايكاه رفيع غزل در ادبيات غنايیى و نقش بسيار مؤثر و ويا



 در كتاب ادبيات سال اول فقط يك غزل از از حافظ با عنوان آكقتم


 بدينترتيب، براى معنى كردن ابيات و رفع ابـهامات و بيان آرايهمهاى آن زمانى باقى نمى ماند.
در كتاب ادبيات ســال دوم بدعنوان قسمتى از يكـ درس، غزل







 مفصل نيــاز دارند و تمامى موارد در بخش اولن اول اين مقاله توضيح داده شده است. در كتاب ادبيات سال سوم شاخءٔ نظرى صرفاً يكى غزل از حافظ
 كنيمه، آمده اســت و باز هم مدت زمانى كهـ بهر براى روخوانى آن در نظر كرفته شده، اندك است.
احامةٔ مطلب در وبتاه نشريهـ......

منابع

1. الحمدى، احمد و ديعران؛ ادبيات فارسى (r) شاخه نظرى بها بها استثناى رشتئ ادبيات





 كتابهاى درسى ايران، ج جان الت تران،
 مقابلئ نسخئ مصحح محمد قزوينى و قاسم غنى، به اهتمام محمدعلى مجاهدىى، هجرت، e 7. خرمشـــاهى، بهاءالدين؛ حا حافظنامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهيم كليدى و ابيات





اصـــلاً در بخش توضيحات يا مقدمـــــه درس مطلبى در مورد وازءٔ
 طرح نگرَديده است.
 واثْه در كتب ادب پارســـى مثلاً در تاريخ بييهقى كاملاً متفاوت با با معناى آن در ديوان حافظ است.

 توجه داشته و از طرف ديگر، انسان آزاده و و سر كشى ران اكه در در برابر





 حدود هشــتاد بار در ديوان حافظ بهكار رفته است. (خرمشاهى، (TV_Y人: .
10. بيت زير، آخرين بيت اين غزل است: حافظ به خود نيوشيد اين خرقئ مأ مى آلود ایى شيخ پاكدامن، معذور دار ما را
 اشارهاى مسـتقيم به جبر گرايـى او مى كند. در بر بخش توضيحات
 نيست. اول اينكه چرا يوشيدن خرقه به اختيار خودش نبوده است
 ضمنأ شيخ پاكدامن منظور چه كسى يا كسانى است و چرا احافظ از روى طعنه، شيخر را پاكدامن مى خواند؟ محمداستعانلامى معتقد اســت خرقئ مى آلود نشانئه آن است كه حافظ مدعى نبوده انسان




 بيشترى براى تدريس آن داريمه. ما بايد بتوانيم به إبهاماتي كـي كه هـ در

 كه دبير تلاش كند ابيات را به گونهاى مطرح كند كـد كه اين غزي سرايندهٔ آن زير سؤال نرود. باعنوان مثال، در بر بسيارى از شار شرحها،


 مطرح شده اســـت، اما بددليل اينكه بعضى از از ابيات نياز به شـر ابرح بيشــترى دارند و نيز در معناى برخى از آن آنها اختا اخلافنظر وجود



