


از گونهاى متفاوت محسوب مى شود. تفاوت در اين اســت كه اين بـــار، آوردگاه نبردن،

(همان: (ها)
با بسنده كردن به نمونههاى فوق و براى
پرهيـــز از اطالهٔ كلام، يادآورى مى كنـم كهـ
 بيشتر از بحرهاى خفيف، هزج، متقارب،
 تشبييهات و توصيفات زيباى مجد خوافى از افراد و مكانها نيز يادآور شيوءٔ كار سعدى است.
اونيز چون سعدى با بهر هورى از استعارهمها و تشبيهههاى زيبا و بديع و نثرى مسجّع، خواننده را به تحســـين وامــــــدارد. براى


 سامرى زدى و چهرئ او به دلبرى آتش آن در نقش آذرى. در كرشمهمهاى او عقل حيران
 بى جان، گويى در ميان ابرو، سحر هاروت داشت و در كنار غمزه، مكر ماروت٪.(مجد
خوافی: YV)

„".. درختى ديد چون كريمان سر تواضع و احسان فرو داشته و چون منعمان ثمرئ خيرالثمار برداشته، شكل انار گويى حقأ


$$
\begin{aligned}
& \text { بجنبيدى از مركز خود زمين } \\
& \text { غبارى كه رفتى سوى آسمان } \\
& \text { سبهرى شدى آفتابش سنان } \\
& \text { (مجد خوافى: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { گَلســـتان، از بحر پرصلابت متقارب بهره } \\
& \text { مى گیيــرد. او، هنرمندانــــه، هشــــــارارهاى } \\
& \text { اجتماعــىى، اخلاقـــى و انســـــانىاش راش را در }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بى گَمان، حماسى و شورانگیيز است و البته } \\
& \text { مى خورد. } \\
& \text { مجد خوافى، چون ســـعدى، متناسب با } \\
& \text { نوع مطلب از وزن و بحر خاصى اســــتفاده } \\
& \text { مثلاً دند حكايت بيستوهشتم، هنگًامى } \\
& \text { كه تجهيزات لشكر يعقوب ليث صفارى راٍ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ز بس جوشن و خود و بر گستوان } \\
& \text { نمودى چو كوهى ز آهن روان } \\
& \text { به هر سو كه راندى سپاهی چچنين }
\end{aligned}
$$

شغل من با تو ز مشغولى توست
 كار مسكينان بساز، ایى سرفراز تا بسازد جمله كارت كارساز
( همان: (هان )
سعدى هم در باب آغازين گلستان، گاهى
به جاى قطعه، از قالب مثنوى سود جسته است. او در حكايت دوم مى گويد: جهان ای برادر نماند به كس دل اندر جهانآآفرين بند و و بس مكن تكيه بر ملك دنيا پـر پشت
كه بسيار كس چ چون تو پرورد و كشت

چهه بر تخت مردن چه بر روى خاك ( $)^{\text {( }}$ )
علاوه بر نمونـــــــــي يادشـــده و ديگر موارد مشابه، ســعدى در جاى جاىجاى گلستان از تكبيتهاى مقفّى و مثنوى گونه سروده

است:
كس نيايد به زير سائة بوم
ورهماى از جهان شود معدوم
(همان)
و در حكايت دوم:
قرص خورشيد در سياهى شد
يونس اندر دهان ماهى شد
(همان:0)

و همچحنين در حكايت سوم:
 كه سلطان به لشكر كند سرورى (همان: 9 )
از لحاظ كاربرد بحـــور عروضى، با وجود
 درخور ملاحظهاى در كار دو شاعر به چشم


معناى مير آخور است ـدليل بـلي بر ورود و رواج
وازگان مغولى در زبان فارسى مى آباشد


 جانشين موصوف و آن همر صفات منفىى


 افراد خوشـــنام و پرآوازه محدود و و منحصر نمىشود و همانگَونه، كه ادب از بـى بادادبان


 شخصيتهاى بدنامو جبار تاريخِنگر يستهو از آنهاعبرت آموختهاستا مثاسلا شِ شخصيت اصلى حكايت پنجمم باب اول را فرعون قرار داده و به جاى بازگَشت و تكرار تكبر، ظلم و ستمگرى او، بر دو صفتى كه داشتنـشان موجب طول عمـــر و دوام جهاندارىاش گرديدهاست، انگَشت مى گَذارد: »آوردهاند كه فرعون را دو خصلت بود كه به به سبب آن آن درازى عمر يافت و تمتّع دنيا؛ يكى آنكه داد داد


 كاميارى آنان است و براى اثربخشى بيشي كلامش دو بيت زير را مىسرايد سؤال كرد ز سالار كيقباد شبى كه نزد تو چه نكوتر ز ز كارها جواب داد كه نزد من و و همه حكـن ارنما
نكوتر از همه احسان و عدل پادشهان (همان)
و در ادامــــٔ داســـتان مى گويد كه چون آسيه همسر صالحأ فرعون، افول تخت ون ون بختش را خواســـتار بود، به او توصيه نمود كه »پادشـــاه را غضــبـ از حلم بيش بايد تا مفسدان دلير نشـــوند و ايثار را از دخل كم، تا محتاجان سير نشــــوند.《 (همان).
 ســـقوط و نابودى فرعون و فرعونسانان را را
 كه در گلستان سعدى و روضأ رؤ خلد مجد خوافى جلبنظر مى كندن، وجود مضامين مشترك برخى حكايات است. براى اثبات

و همسويى مذاهب اسلام در قرن هشتم
 جايى مىنويســــد: غاميرالمؤمنين حسين الما راعليهالســـلام...." (همان : آب) و در جا جاى


 ديده اهل بينش، چشمه و چراغ آفرينش"
(همان: 1^) خطاب مىنمايد.

 گفته و به طور قطع دور از منبرنشـــــينـى و و موعظهگويى نبوده، استنباط نگًارنده اين
 بهطور حرفهاى و رسمى با منبر و موعظه

 واعظى و تذكير گويى خويش بـ به عنوان شغل اصلى و طريق امرار معاشش اشاره مىىكند:

 مى گويد: "وقتــى در مقصوره هرات وعظ مى گفتتم". (همان: • ا "روزى در يزد وعـــظ مى گَفتم" (همان:
 در سيســـتان مىنويســــد: "اپون به شهر

 كرمان مى گويد: »وقتى در شـــهـر كرمر كرمان
 (0) بنابراين، همانطور كه هم همنشـــينـي


 نبوده، شـــغل موعظهگرى و تذكير گويى

 داشته اســت. مورد ديگَرى كه در كتاب روضةٔخلد جلب نظر مى كند، وجودنانامهايى
 »"تمغاجى" است كه شواهدى هستند بر حضور و شهرت اخلاف چپنگییی مغول كه
 به علاوه، وازههـــاى ديگَر تركـي مانى مغولى از جمله »اختجى" كه مخف »اختاجى" به

چرلعل آبدار است از ميخ زرين درآويخته.«
(همان: با بار
 و روضهٔ خلد و پرداختن به شــــباهتها و و تفاوتهاى آنان است. مجد خوافي ور سعدى
 تاريخى و دينى به عنوان قهرمان اصن اصلى و شخصيت شماره يك حكايتشانـنـ، همسو
 غزنوى و جهاندارىاش، كسرى انوشيروان و عدالتش، بوذر جمهر حكيم و دانانيىاش، اسكندر مقدونى و هارونالرشيد ور پسرانشا داستان پردازى كردهاند.
 تمثيلى خويش، پرداختن به ملوك عرب و عجمه شـــخصيتها خاى ايرانـــى و عرب،
 صاحبنام عباســى چ چون هارون و مأمون را جذاب ديـــده، سر گذشــــت آن ها را را به ادب سخن پرورده و براى عبرت ميراث گذاشتهاند. پيداست كه در انتخاب شخصيتهاى داســـتانها، بين سعدى و و همتاى خوافــى اش تفاوتهاى ناكـا ديده مىشود. نگاهمى دقيقتر و و ريزبينانهتر نشان مىدهد كه سعدى در مقام مقايسه
 و ملكـزادگان پرداخته است. شايد آشنايى و حســن ارتباطش با با اتابكان قدرشناس و ادبپرور فارس، كه همواره ســعدى از از حمايتشان برخوردار بوده، در اين گرايش بى تأثيرنباشد. مجد خوافـــى از مجموع نخســت، 9 مورد را بـــهـه پيامبرانى چ چون سليمان، يونس، امامانى چون، امامجعفر صادق (ع)، امامحســين(ع) و امام رضاع) و عارفانى چون شيخ شهابابالدين و مولانا عمادالاسلام و نظاير آن اختص آصاص میىدهد كه در قياس با موارد مشابه در با باب نخـي Fلستان دو برابر است.او گاهی نيز بدون ذكر
 »يكى از سادات" را شخصيت اصنى اصلى داستان معرفــى مى كند. توجـــــهـه و احترام ام صوفى
 امامان از جمله امام حسين (ع)، امام جعفر صادق (ع) و امام رضا (ع)، گوياى نزديكى (ع) امام

بنى آدم اعضاى يكديگرند كه در آفرينش ز يك گور يرهرند چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها رانماند قرار تو كز محنت ديگَران بـى نشايد كه نامت نهند آدمى (or: سعدى)
»

 سخن پرداز ما را ـ چون ديگَر بخردان جهان

 كه پادشاه به كشـــتنش فرمان میدهد،

مى گويد:

 ( (همان: ر)
مجد خوافى نيـــز، در ديدار و گفتو گوى
 مى رسد و مى گويد: درويش بميرد و غنى هم با خود نبرند لذت و غم (مجد خوافی:
هر دو شاعر، فرجام كار آدمى را ـ كه كوتج
 به تصوير مى كشند. نتيجها، برای دنى دنياداراران و ونيا دوستان، بسيار تلخ و براى دروي دريشان و وارستگان آرامشبخش و وبراى فرزانگًان عبرتآموز است.
هنر ســـدـى در گَلســـتان، ايجاز گويى و نادرهرٍرازی اوست كه بسيارى از جملهها عبارات و ابياتش، به صورت مثل ساير در
 گشته است. كمتر حكايتى است كه يك يا يا چندضربالمثل از آن استخراجنشا



 فتنهانگیيز.،(سعدى:

دگرانست.،(همان)
در حكايت ســوم نمونههاى بيشــــترى

حكايت بالقب پادشاه عادل از او ياد مى كند ـ توبرء كاهى به سته از از دهقانى مى بستاند و به دستور غازانخان، از از روى مجازاز خرمنى كاه آتش زده، افكنـده و ســـوزانده مى شود و شاعر خوافى نتيجه مى گیيرد كه شتربانى كه رخصت يابد از شاه كه بستاند ز روستا چار ز جور اختجى در هيج پر خر خو
نبينى هيج دهقان را دو من جو ( r (
و آخرينبــار، حكايت بيســت و يكم را، همسو و همرپيغام با ابنحديث میى پردازد: سلطان غياثالدين ماضى با سى بزار الر سوار
 اشتههابرانگیيز بر شـــاخهاهاى آن آن قرار داردن،

 جاى مىىآورد. زيرا:
 دست كوتاه كند مرد سپاهیى ناچپار ور ملك دانئ نارى به مث مثل جور كنـي لشكرش بر كند از بيخ، درختان انار (همان:

 ســـخن گَفته، نوعدوســـتى و همـــــدردا قدرتمــــاراران با دردمنــــدان و بيحچار گان است. او در داستان مربوط به رعيّت پرورى سلطان غياثالدين محمد، سخن را پپنين به فرجام مىرساند: سلطان سر است و خلق چو اعضاى ديگرند عضوى به جاى خويش ز عضوى شر شريفتر

در يكى نفس رسد اثر درد آن به سر

## (همان:10)

اين ابيات يادآور و الهام گرفته از سه بيت مشهورى است كه سعدى معتكف بر سر تربت يحيى،بهـ پادشاهى بی|نصافمى گويد:

صدق مدعا، به چند مورد اشاره مى كنيهم. در حكايت نوزدهم از باب نخست گلستان انوشــيروان عادل به غالامـــش مى گويد:
"انمك به قيمت بستان تا رسمى نشود و ورئ ديه خراب نگَردد". (سعدى: 7T)؛ زيرا:
 بر آورند غلامان او درخت از از بيخ

زنند لشكر يانش هزار مرغ بر سيخ
(7r:)
اين مضمون در مجد خوافى بسيار اثر كرده
 ســـه بار و در ســـه حكايت مختا بـلف آن را را گَنجانيدهاست. بار اول حكايت هشتم است كه در حقيقــتـ، همين مضمون با اندكى

 است و در روضأ خلد سرهنگیى از سرهنگًان كسرى انوشيروان. در گلستان گفتوگوى انوشيروان و غلامش، قبل از تهيائ نمكـ و در در روضأخلد، بعداز گرفتن نمكاستاست.سعدى حكايت رابه گونهاى پرورده كه غار غلام قبل از تضييع حقوق رعيت از حق و حقوق مردم آگاه مىشود و در نتيجه تنبيه و توبيخى بر بر او وارد نيست اما در حكايت مجد خور دوافى،
 نمك ـ توسط سرهنگَ شاه انجام مى گیيرد و لاجرم، ملامت و مجازات پيامد آن است. اين نكتـــه نيز كه انتخاب "غلامه همرامراه با رأفت و شفقت اســت و انتخاب سرهنگ

 حال، هدف و نتيجهٔ هر دو حكمم سخن پرداز يكى است و به قول مجد خوافى: ظلم اول شرارْاى بوده است اندكاندك زبانهایى افروخت هر كسى هيزمى بر آن انداخت چون قوى گشت عالمى را سوخت (مجد خوافى: 7 )
بار دوم، در حكايـــت چهاردهمهم با كلام و
 يعنى برخوردارى از همان حسن ايجاز ونيز
 راعرضـــه مــــــاردار. اين بار، آخورســـالار




(همان:هو)
آن را كه حساب پاک است از محاسبه چچه باك است. (همان)
 مرده بود. (همان: 人) حكايتبيستم: گاوان و خران بار بردار به زآدميان مردمآزار
(همان:س7)
حكايت سىو هشتم:
اگر بينم كه نابينا به چاه است
اگر خاموش بنشينمر گِناه است
(همان:
ســـخنان منظوم و منثـــور مجد خوافى
 نكرده ولى با تأمل در آنها شا شايستگى بالقو
 بيان حسب حال تصديق خواهيم كرد. با ذكر چند نمونه، اين شايستگی، محسوس
 نخستينمى گويد: كار مسكينان بساز ایى سرفراز تا بسازد جمله كارت كارساز
( IV: مجد خوافیى (
بيت فوق، روان، نافذ ومٍستعد ضربالمثل
شــــن اســـت و كاملاً رنگَ و بوى سخن
سعدى را دارد كه مىفرمايد:
كار درويش مستمند بر آر كه تو رانيز كارها باشد
مورد ديگر، آخرين مصراع از از ابياتى است كه شــاعر در پايان حكايت بيستو پیهارم اين باب آورده است.

كند به چشم عنايت به سوى خصم نتا
شنيداى كه فقيهى به مدّعى مى گَفت
يكى التفات ز قاضى تو را به از دو گواه
(مجد خوافى: ابَ)


به سرزمين اسطورها


> مثلواره اين حكايت توجه مى كنيم.

هر كه خواهد تا نيفتد در در بلا
گو مَّو اسرار سلطان بر ملا
(همان: 0)

اسب تازى و گر ضعيف بود
همچچنان از طويلهای خر به
(همان)
تا مرد سخن نگَفته باشد
عيب و هنرش نهفته باشد
(همان)
اسب لاغر ميان به كار آيد روز ميدان نه گاو پروارى
(همان: ع₹)

كس نيايد به زير سائ بوم ور هماى از جهان شود معدوم
(همان)

حكايت جهارم: پر تو نيكان نگیيرد هر كه بنيادش بدست تربيت نا اهل را چون گرد كان بر گِ گنبدست (همان: 0 )

$$
\text { (همان: } 7 \text { ) }
$$

_دشـــمن نتوان حقير و بيحچاره شـــمرد.

حكايت هفتم:
_ ـقدر عافيت كســـى داند كه به مصيبتى
گرفتار آيد. (همان: •0)
حكايت دهم:
ـ ـ آنان كــــه غنـىترند محتاجترند. (همان:
(o乏

ـبنى آدم اعضاى يكديگَرند (همان)
حكايت يازدهم:
ـ گرم تا كى بماند اين بازار. (همان: §V)
حكايتسيزدهمم:
قرار بر كف آزادگًان نگَيرد مال
نه صبر در دل عاشق، نه آب در غر غربال (همان)
(همان:70)

$$
\begin{aligned}
& \text { حكايت پانزدهم: } \\
& \text { اگر صد سال گبر آتش فروزد } \\
& \text { اگر يكى دم در او افتد بسوزد } \\
& \text { حكايت شانزدهمم: } \\
& \text { يا به تشويق و غصه راضى شو شو } \\
& \text { يا جگَر بند پیش زاغ بنه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { پسر نوح با بدان بنشست } \\
& \text { خاندان نبوتش گم شد } \\
& \text { سگ اصحاب كهف روزى چند } \\
& \text { پیى نيكان گرفت و مردم شد }
\end{aligned}
$$

