

## سيدعلىحسينى

كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و دبير دبيرستان امام على(ع) زنجان

## اشاره

كتاب به لحاظ
محتوابر برخى
اصطلاحات و
عبارات تصوف
و عرفان، وجود
محاورات و گفتوگوها به زبان رايج شخصيتهان داستان در عصر زندگىشان، حكايات خواندنى
و جنبدهاى
تعليمْىاش كام

هر خوانندهایى را شير ينمىیند

استاد شفيعى كدكنى "جمع سادگى و پِختگى"، در نگَارش كتاب ديده مى شود. (شفيعى كدكنى، (IV): إ كتـاب به لحـاظ محتوا بر برخـــى اصطلاحات
 كفتوگوها به زبان رايج شخصيتهاى داستان داستان در عصر زندگى شــان، حكايات خواندنى و جنبهاهماى تعليمىاش كام هر خوانندانى را شيرين مى كند.

 است و از طرف ديگر برخى ابـيامات در تور توضيحات مربوط به حكايت غرور شــكنى مشاهده مى شودود، لازم ديديم در دو بخش به آن موارد بيردازيم.


معرفى ساختارى كتاب
كتاب اسر ارالتوحيد، يك مقدم كه بابهاى دوم و سوم هر كدام سه فصل دارند. تأليــف كتاب، فايـــدهٔ آن، $\qquad$ در مقدمـــه، نـي بخشبندى كتاب و تقديم آن به محمد /بن سام بيان شده است. در باب اول، مختصرى از زندگى شيخ، استادان و تربيت و سلوك او آمده است.
 خواندنى از شــيخ، دعاها، نامهها و ابيات پراكنده از او نقل گرديده است.
در باب سوم، وصاياى شيخ، نحوه تشييع جنا جناز او وكرامــات مربوط به آن و ذكــر بازماندگانش ديده مىشود. اســاس حكايتهاى موجود در كتاب، اغلب بر روايات شــفاهى است كه اگر ناقل، مجهولالـوالهويه باشــد با 》آوردهاند كه...< شــروع مىشود، و اگر

در درس بيسـتويكم كتـاب زبـارهـان و ادبيات



 نتاشتأه محمدابن منور آمده است. در اين اين نوشته،
 كتاب كــه در بخش تاريخ ادبيــا

 عبارات حكايت »غرورشكنى" كه به نظر ناقص يا غلط شرح شدهاند، توضيح داده مى شوند.

كليدوازههــا: زندگىنامــه، اســرارارالتوحيد، ابوسـعيد ابوالخير، محمدابنمنـور، زبان و و ادبيات فارسى عمومى، حكايت غرورشكنى

## مقدمه

كتــاب »اســرارالتوحيد فــى مقامات الشـــيخ
 شـــيخ ابوسعيد است و شــرح زندگَانى شيخ را الز آغاز تا پايان مىتوان در آن ديد ااســرارالتوحيد





 از اينروست كه اســتاد بهار بهرغمه تأخر تأر تاريخى كتاب، سبكى نگارش آن را با سبكى دورئ سامانيان




 كه نشــاندهندؤ دقت نظر نويسنده، در توصيف حالت روانــى و ظاهرى باكويه اســت：＂بىاعتنا، متكبر و بیادب نشسته بود．＂
 ميان مجلس و ســخنى نيكو گفـتـت．＂در معنى „اخلقى بكرد＂در توضيحات آمده 》شوخى كرد، مزاح نموده كه غلط اســت و ر رابطـــــــ آن معنا، با سخن نيكٍو نامعلوم．
 كتاب آمده خاص اســتـ．استاد شفيعى كدكنى، آن را با خوى خوشرفتـا اوراد الاحباب براى آن مثال آوردهاند：》．．．．تمثيل آن هم چون قيام（برخاســتن）اســت إنـ؛ به جهت

 （همان：079）البته اين معنا، با قر ينٔه سخن نيكو

مناسب است
ع．عبــارت »شــيخ بو عبــدالله بشكسـت و با
خويش رســيده در توضيحات درس » غشكســـته خاطر شد، خوار شـــد و به خود آمد＂معنا شـا شده است كه رسا نيســت．اين عبارت بيانگًر حاصل
 ＂بشكسـت＂يعنى ضايع شد．در تأييد اين معنا، در حكايتــى ديگَر مى خوانيهم »．．．چون آن زاهـ آند ســـلام گفت، شيخ جواب داد و بدو التفات نكرده． آن زاهد عظيم بشكسـت كه او را ا از آن مردمان آبروى مىبايسـت．شكسته از پيش شيخ بيرون


 نشســتن در صــدر حـكايت اســت و بـــه معناى


اسـت：اول اينكه »پايان عمر او［باكويه］مصادف
 بسيار طبيعى مىنمايد كه وى نسبت به به بوسعيد ارادتى نداشـتـه باشــد．《（همان：
 بوعبداله است »اكه هر گاه با شيخ ما سخن گَ
 تربيتى ســخن شــيخ اســت كهـ كه موجب استغفار باكويه مىشود．

راوى معلوم باشــد اســم او مى آيد؛ مثلاً：״حسن مؤدب گفت، رحمةالله عليه، كه روزى شيخ ما ما．．．＂، گاهى حكايتها، رونوشــتـى از ماجر ايی است كه خاص كسـى جز ابوسعيد است و نويسنده آن را را



 داســتانى بيان مى شوند و گاهى منطقى بر آنها حاكم نيست．

## بخش دوم

 توضيح برخى ابهاماماتا．در حكايت »غرورشكـنى＂كه با ״وهمم در اين
 كتب درســى معمولاً با بــرش زـ زدن و تلخيص از اصل كتــاب، همراه اســت معلوم نمىشــــــود كه
 ابهام روبهرو مىشوند． در واقــع، منظور از »اين عهـــد عهد ذهنى اســتـ مدت اقامت شيخ در نيشابور در خانقاه بوعبدالرحمن السلمى است و اين نكته از حكايت قبل مســتفاد مىشـــــود：״در آن آن وقت كه شــيخ ما－قدسالله روحهالعزيز－به نيشــابـابور
 عبدالرحمن السلمى بود．．．＂（همان：Y•V）به بـ اين

 ابوسـعيد＂ميان ميهنه و نيشابور در آمد و رفت
بود. (همان: Vr)

 گستاخ و چهارزانو نشسته بود． اين تعبير رســا نيسـت و بار روانى و عاطفى آن
را نمى رساند.

در واقع، بوعبدالهَ براى اينكه نشان دهد به شيخ
و سخنان او بىاعتناست، خودش را سر گر رِ مر نشان



 نشسته بود．مانند اين عبارت ״ پاتا استاد زند نرسد شاگرد را．．．پاى گرد كردن و جواب
 （حاضر غايب）بــودن و حواس پرتى مصنوعى در


