

## خديجهكثيريان

كارشناسى ارشد زبان وادبيات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد سبزوار
دبير ادبيات فارسى منطقئ ميامى، شهر ستان شاهرود

میزيست به كاشــانى مشهور شده است
 تذكره آتشــــكده مولد وى را كاشان دانســته و كَفته اســتـ: الدر وطن او اهول تذكرها اختلاف كردهاند. بعضى او را اهمدانى و برخی او را كاشى نوشتهاند. كويا اصلش اصلش
 (Tor). اشاراتى كه كليم در اشعار خود به اين دو شهر دارد، اين كونه است: كليم آسايش و عيش وطن را را براى اهل كاشان مى گَذارد
( ديوان/
كلبئ تاريك من پيشم سواد اعظمه است
فارغ از كاشان كليم از كوشهُ كاشانه شد ( (ديوان/EV)
در اين ابيات، كليم آشكارا كاشان را وطن خوانده است و مىتوتوان او را كا كاشانى دانستي. در مقابل، با توجه بـــه ابيات زير همدانـي انـي بودن او قابل اثبات است: شد دامن الوند كنارم ز گَل اشكـ كرديم دوا داغ فراق همدان را را
(TIV/ديوان)
در دامن الوند دتر غنجّه شود كَ
ز نهار مكَوييد كليماز همدان نيست
(ديوان/ (دی)
مرحوم پر تو بيضايى بيت اخير را دليل
كاشانى بودن كليمو ولبستگى او دو در فصل بهار و تابستان به همدان دانسته و بيت را را حنين تفسير كردهاست: پاتاوقتى در دامنئ
 (بر بـار و تابســـتان) كليم همدانى استي (بيضايی، ז7ّ ا:د)؛ يعنى، مبادا در بهار و

در اين مقاله، اططلاعات مختصرى دربارة

 خلاقالمعانى داده شد، و همحثنين سبى شعرى، سفرها، ويزگى آثار و افكار وى شرح داده شدهاست.
آثــار زيادى در موضوع ســـبك هندى و
 شده است اما اكثر آنان فقط به جنبهاه الـاى


 در اينباره نيافته است. استابادن بزر كوارى

 تصحيح كرده و بر آن مقدمه نوشــتـهاندانـ كتاب ترددباد شـــــور جنـون اثـر شمس لنتَرودى نيز مىتوانواند منبع مناسبى براى يرّوهش
كليممهمدانى

براساس نوشتأه مورخان و تذكرهنويسان همهعصر شاعر، نام او ابوطالب، تخلصش كليه و معروف به طالبا از شاعران معروف
 (l) VI
 "حقيــر او را خلاقالمعانى ثانى كتنهامهي
 -99.
 در همدان متولد شـــد اما چون در كاشان

ابوطالب كليم همدانــــ(71 • - - •99) از
 تذكرهنويسان اخلاق و منش ورى رو را تحسين
 و بـى كينه معرفــى نمودهاند. ور از از جمله شاعرانى است كه به دربار هند راه يافته و

 توانا داشــتـه و هنرورزىیهايش در در آثار او شامل غزليات، قطعات، قصايد و مثنوياتبه

 وجود مضامين عرفانى در غزليات اواسط
عمرش چشمگیر است.

كليدوازهها: سبكى هندى، عشق، غزل، مضمونآفر ينى، معانى نو

## مقكـمه

شكرها گويمت ای پرخ، كه از گردش تو تو نيســتـت يك كس كه توان برد به حالش

حسدى عادت داد و ستد، دادن جان مشكل كرد زان كه اين داد، ز دنبال ندارد
(ديوان/
ميرزا ابوطالب كليم همدانى از شاعران
 آثارش گواهی مىدهند كه استادى بزر یی در سبك هندى است. كليم تا حدى بر برای
 فقط در كتاب تارٍ اشـــارهاى كاملاً مختصر بها زندگى و و آثار كليم شده است.

دورترين ماده تاريخ او به زمان وفاتش سال


 بنابراين، شــصتويكـ سال سن او با سند فوق مســـلم اســتـت و اگر قبول كنيم كهـ اولين تاريخ را در سن بيستسالگى سروده است مىتوان ســـنين عمر او را در حدود هشتادويك سال قياس كرد.《 پايانبخش اين مقال مـــاده تاريخ مرى گ شـــاعر ســـروده محمدطاهــــــر قلنـدر
 گواهی صادق بر در گخذشــتـت وى به به سال
 حيف كز ديوار اين گَلشن پريد طالبا آن بلبل باغ نعيم رفت و آخر خامه را از دست داد بى عصا طى كرده اين ره را كليم اشك حسرت چون نمى ريزد قلم شد سخن از مردن طالب يتيم هر دم از شوقش دل اهن سخن چون زبان خامه مى گریرد دو نيم

عمرها در ياد او زير زمين خاكى بر سرد كرد قدسى و سليم عاقبت از اشتياق يكدگر گَشتهاند اين هر سه در يكـجا كفت تاريخ وفات او غنى "طور معنى بود روشن از كليم"


آثار كليمه
از كليم دو اثر برجاى ماند كانده است: 1. كليات با ديوان شعر كه كمتر از دهمزار بيت اســـت و شـــامل: الف) • 09 غزل در در مجموع مجمـــوع 7 ا 7 بيـــت، پ) مجموع £ می بيــت، ت دو تر كيب بند در مجموع IVA بيــت، ث) يك ترجيعـنـند ســـاقىنامه £ 1 بيــت، ج ج) مجمــوع IV7V بيت، و ز ز) يكصد و ســـــهـ

 »ظفرنامئ شاه جهانى" نيز ناميده مى شود.
 بحر متقارب مثمن مقصور محذوف شامل

 او حدود هفت ســــال ديگر را هما هـم در هند گذراند كه در اين مدت جههانگير شاه مرد
 طالب آملى ملكالشعراى دربار در سال
 محمدجان قدسى ملكالشعراى دربار




»"بزر گان و سخنسرايان همدان" مى گويد: ״"كليم بيشـــتر اوقاتش را در خدمت شان جهان بود و از شـــاه جهان خواست اسان تا بدو اجازءٔ اقامت در كشمير بدهد. شاه جهان موافقت كرد و كليهم از سال ع عڭ•ا تا آخر عمر رادر كشمير گذذرانيد.) (گردباد شور

 اشاره نشده و چنیين مىنمايد كه وى مجرد

> بوده است. كليمم عمرى نسبتاً طولانى داشته ومرحوم اســتـاد پرتو بيضايى در مقدمئ »لديوان
 است: »"سنأ قابل اعتمادى كه تا تا حدى سن او را تعيين مى كند ماده تاريخهايى است كه خود ساخته و در ديوان او ضبط شدهـ

تابستان بگَوييد كليم همدانى نيست، يعنى

در برابر نظر يأ مرحوم پرتو، آقاى محمد قهرمان همين بيت را دليل همدانى بودن كليم دانســـته و آن را چنـيـــن معنـا كرده است:الهبادا بتوييد كليما ز همدان نيست؛


 كليم در يك جا جانيز خود را اهل ديار سخن

شمرده قيد هر دو شهر را را زده است: من ز سواد سخنم چون كليم نه همدانیّ و نه كاشانى|م

كليم اندامى لاغر و خوى و منشى ستوده داشت و همئ تذكرهنويسان اخلاق وى را




 وى دانشهای زمان ران را در كاشان و شيراز آموخت. در آغاز جوانى روانئ هندوســـــتان




 دانستهاند. اولين ممدوحش در هـن هند همين شاهنوازخان، تعمير كنندهٔشهر نورسپور، بوده است. كليم در سال r^ + ا به ايران مراجعت كرد


قطعهاى چنين سرود:
طالب ز هواپرستى هند بر گشت و سوى مطالب آمد تاريخ توجه عراقش »"توفيق رفيق طالب《 آمد

و مى گويد:

توان بهشت دوم گفتنش به اين معنى كه هر كه رفت ازين بوستان پشيمان در نتيجه بعد از دو سال از وطن دن دلگير شد
 مىنويسد: »كليم دو سال در ايران اقامت


نتيـجهد
سبك هندى به عنوان يك سبك جديد (اوايل قرن يازدهمم تاواسط قرن برن دوازد دهم) انقلابى در ادبيات فارسى و به ويريّه شعر در در
 خودباعث تغيير در بسيارى ازم مشخصهمهاى ادبى شد. كليم همدانى به عنوان شاعر اين سبك توانست خوش بدر بـرخشد و عانلاوه بر سرودن اشعار زيبا و ناب، سرمشق شاعران پس از خود مانند صائب، ســــليم تهرانى، واعظ قزوينى، بيدل دهلوى و... شود. اين كَفته با توجه به اشــــار شاعران مورد نظر كه برخى غزليات كليم را استقبال كردهـ، برخى ديحر به ستايش او ير راخته و وبر برخى
 كليم شعر سرودماند، قابل اثبات است. الز ميان آثار كليم ديوانش به چاپ رسيده است ولى مثنوى شاه جهان نامهٔ وى هنوز در ايران چاپٍ نشده و نسخةٔ خطى آن در كتابخانئ ملى موجوداست.

.




 عحمد تقى فخر داعى گيلانى، انتشارات ابنسينا، تهران،
 محمد قهرمان، انتشارات آستان قدس رضوى، چان اوا اول،


تذكرهنويســان به كليم همدانى دادهاند.
 ابداع تصاوير شاعرانه خواننده را متحير و
مجذوب مى كند. تصاوير شعرى زيباي مى توانند نمونههاى خوبى براى اثبات اين مدعاباشند.
دو بيت زير تصاويرى بديع از آبله است كه وى مدتى دچار آن بود:


ز بهرِر دودِ دلم روزن دهن دهان كم بـر بود
فزوده روزنهاى چند
(ديوان/ז٪)
نيروى بسيار قوى تخيل در بيت زير قابل مشاهدهاست:
خردهراگً خرج كرد ونوبت پیراهن است بس كه مى سوزد سپند آن روى آتشناکی را (ديوان/TM)
در جاىجاى ديوانش اشك به طفلى بدخو
تشبيه شده است:
ز شور ناله بود جمله بیقرارى اشك
نمى گذارد كاين طفل را به خواب كنيم (ديوان/7 7 ٪)
شـــكفتگى غنچچه در صبح را چֶه زیبـا به
تصوير مى كشد:
شيرينى تبسم هر غنیپه را مپرس در شير صبح، خندهٔ گل ها شكر گذاشت (ديوان/(د)
اين لقب مىتواند بيشتر به دليل سخنان تازه و معناهاى نو و و بر جسته در اشي اشعار كليم باشد و خود او بر اين ادعا مصداق مى آورد:
 سخن تازه مگر كم ز شراب كهن است (ديوان/•ر)

گر متاع سخن امروز كساد است كليم تازه كن طرز كه در چشم خريدار آيد (ديوان/7רب)
مى نهم در زیر پای فكر، كرسى از سیهر
I, تا به كف مى آورم يك معنى بر جـسته (ديوان/دV)
با توجه به نمونههاى ارائهشــــده مىتوان
 معانى و تصاوير بكر و ولنشين است است او برا براى رسيدن به اين مقصود از پديدههانى كهر انـينه و نو مدد مىجويد و آنها را در شعر خود

پانزدههزار بيت اســت. در تذكره كشمير



 تا ابوسعيد، بابرشاه و شاه جهان گور كانى الانى
 شاهنامه چنـين آغاز مىشود: به نام خدايى كه از شوق جود دو عالم عطا كرد و سائل نبود حكيمى كه شمع زبان در دهن فروزان نمايد به باد سخن رحيمى خطابخش مسكيننواز ز شوق كرم گشته محتاج ساز ( ${ }^{\text {( }}$

شيوهُ سـخن كليـم
كليم در انواع شعر طبعآزمايى كرده ولى
 در مثنوى هايش زبانى ســـاده و راناه دور از انسجام و استوارى دارد. همين زبان ران ساد




 بيان حالات روحى خود. مبالغههاى كليم در قصايد بهخصوص در ستايش پادشاهان كمسابقهاست. شهرت عالمگير كليم به سبب غزلدهاى اوســت كه در آنها زا زبان ساده و گفتارى روان و سخنى اســـتوار را با مضمونهايـيى اغلب تازه و بديع، كه از انديشههاى غنايـيى، حكمى و اجتماعى برخاســـتهاند، همراه كردهاست.

كليمه، خلاقالمعانى ثانى اولين كســى كه در تاريخ ادبيات ما لقب خلاقالمعانى ترفت، كمال الدين اصفهانى شاعر قرن هفتم هجرى است. علت اشتمهار او را به خلاقالمعانى آن دانســــتهاند كه به قول دولتشـــاه ״ادر شعر او معانى دقيقه مضمر است كه بعد از چند نوبت كهر مطالعه
 خلاقالمعانى ثانى نيز لقبى اســت كه

