

بكَيرند.استفاده از زبان شعر در بيان مفاهيم و موضوعات درسى، علاوه بر آسانتر كردن رنـ يادكيرى، جذابيت زيادى دارد و و دانشآمورّ را به سمت مطالعةُ بيشتر اشعار نيز ترغيبر مى كند. تاكنون كتابها و مقالات فراوانى
 شده اما در اين مقاله سعى بر آن با بوده است كه با روش كتابخانهالى مصداقهاهيايى از اين ارتباط ارائه كَردد و بدين نكتها اشــار انـار شود كه معلم چحكَونه مى تواند از آنها دا در كلاس درس استفاده كند.

> ادادبيات فارسى و قر آن و در ادبيات فارســـى آثار زيادى با محتواى

 مفاهيم كمك كند. معلمان قر آن مىتوانـند
 دينى و اخلاقى به دانشآموزان بريره كيرند. در ادامه، به چیند نمونه از اين كونه اشـــار

> اشارهمى كنيه.
> آسمان بارِ امانت نتوانست كشيد
> قرعهٔ كار بَه نام منِ ديوانه زدند

اين بيت به آئهٔ


 امانت الهى را بر آسمانها وا و زمين و و كوها عرضه كرديم، يس، از بر برداشـــن آن سر باز
 معلمان مىتوانند در تدريس از آنها بهره
ادبيات فارسىى

مقدمه
بانتاهى كذرا به تاريخ و فرهنگگ كشور مان

 يادكار كذاشتهاند كه هر كدام ارزش علمى المى فراوانى دارند. اما متأســـفانه در حالـ حاضر الـر
 رابطهٔ دوسـتانانهاى كه بين ايرانيان و كتاب بوده، به دشمنى مبدل كَرديده است است حال بايد اين دشمنى را به دوستى تبديل كنيم. معلمان مىتوانند در بـــهـ وجود آوردن اين صلح و دوستى نتش مريمى داشته بانـ باشند؛






 ادبيات كشور ما بسيار متنوع و غنى است است اشعار ناب فراوانى در ارتباط با علوم مختلف از جمله قرآن و احاديث، طب قديمه، نجوم، رياضيات، اخلاق و... وجـــود دارد. معلمان عزيز میتوانند در تدريس از اين اشعار كمى
 بودن ميزان مطالعه در ميان مردم آن هاستاست.

 در سرزمين ايران كه همواره مهـد فرهنگّ، ادب و تمدن بوده، اين بيكَانگّى و بـى بمريى با كتاب بسيار تعجبآور است. براى نجات
 اجر ايى بايد به يارى بيايند و هر كدام نقشى

 اساسىتر اســت؛ چچرا كه او بهطور مستقيم
 دانش/آموزان، در ارتباط است. معلم مىتواند با استفاده از روشها رانى بديع و خلاقانه هم مطالب درســــ را ابــهـ دانشا آموزان منتقل


 فارسى غنىترين و متنوعترين مضامين را را در خود جاى داده است. آري آر اشعار هر كدام از شعراى یارسى گوى نظير فردروسى، حافظا مولانا، سعدى و.... را بررسى كنيمه بـي به مطالب زيادى دربارة رياضيات، نجوم، طب، اخلاق، فلسـفـه، تاريخ، جغرافيافيا و... دست خوراهيميم


 دانشآموزان منتقل سازد و دانشآموزان را را به مطالعأ بيشتر ترغيب كند. در اين مقاله

 اين برجها اشــاره كند. حال اگر اگر قرار باشد دانشآموزان نام اين ماهما را را به تر تيب حفظ

 شــــر، يادگيرى را براى دانشا آموزان آسان
 آورده است:
برجها ديدم كه از مشرق بر آوردند سر جمله در تسبيح و در تهليل حتّ لايموت چون حَمَل چون ثَور چون جوزا و سرطان

و اسد
ســـنـبه ميزان و عقرب و قـــوس و جَدى و دَلو و حوت

 برج در يك بيت در كنار هم قرار گرفتنهاند! معلـــم با خواندن اين شـــــــر ، هـــــم مطالب درسى را به دانشآموزانش منتقل مى كـند
 ديوانهاى شعرا مراجعه كنـند و اشعار ناب


## مثالى ديگَر

در كتاب ادبيات فارسى سال دوم متوسطه،



 رومى مانند آذار، نيســـان، ايـــار و تموز ياد
 درس، به ســاير ماههاى رومى نيز اشـــار هـانـا

 دانشآموزان در تطبيق اين ماهها با مامها مارينى خورشيدى دچار اشتباه مى شوند. بنابراين، معلم مى تواند به كمك شعر، ترتيب مار ماهمانى رومى را به دانشآموزان بياموزد؛ به طورى كه دچار اشتباه نشـــوند. در نصابالصبيان

آمده است:
دو تشرين و دو كانون و پس آنگَه شباط و آذار و نيسان، أيار است حزيران و تموز و آب و ا ايلول



و دستان) به زيبايى هرچه تمامتر در كنار هم قرار گرفتهاند. دانشآموز با با خواندن اين شعر همأ اجزاى اســــطر لاب را را مى آشناسد
 مراتب بيشتر احساس مى كند. حال تصور كنيد معلم در ادامأم مبحث نجوم

 بروج دوازدهگانه يكى از روشا ماهها از دوران باستان تا قرون معاني اســت و حتى هنوز همم در برخـى كشور هـا نظير افغانستان رايج است. "ابرج در اصطلاح


ادبيات كشور ما بسيار متنوع و غنى استى اشعار ناب فراوانى در ارتباط با علوم مختنلف از جمله قر آن و احاديث، طب قديم، نجوم، رياضيات، اخلاق و... وجود دارد. معلمان عزيز مى توانند در تدريس از اين اشعار كمك بگَيرند


علمى يك قســـمت از دوازده قسمت دايره
 r. درجه است" (تمرانى، آسّارا: سّ).



 شــبـيه حيوان يا انسان يا شيئى است و و به اين صــورت، آن برج را به نام آ آن حيوان يا يا

 عبارت اســت از: حَمَل، ثَور، جوزا (توأمان)،
 قوس (رامى)، جَدى، دلو و حوت (سمكتان).

زدند و از آن هراسناك شدند، و انسان آن را را را
برداشت؛ به راستى او ستمگرى نادان برن بود).

## مثالى ديگَر

معلم مى تواند براى در كـ بهتر دانشا آموزإِ

 دانش بجوييد) از اين شعر سعدى استفاده كند:
چنين گفت پییمبر راست گوى
ز گَهواره تا گور دانش بجوى

همينطور معلم قر آن مىتواند بعد آن از بيان اين سخن امام على(ع) كه 》العِلمُ خَيرُ مِنَ
 I IVV


## ببرد:

نه بزر گَ است كه از مال فزون دارد بهر آن بزر گی است كه از علم فزون دارد تير (ناصرخسرو، ديوان)

## ادبيات فارسى و نجوم

 و نحوهٔ رصد ســـتار گان را الز ابتدا تاكنون بــي



 است. اگر معلم از دانشآموزان آلـان بخواهد نام اجزاى مختلف اســطرلاب را حفظ كنند، شايد براى آنان مشـــكل باشد. بنابراين، او مىتواند به كمك شعر يادگی يرى اين مطالب را براى دانشآموزان آسانتر سازدا بـريّ بهترين نمونئ شـــعرى كه يكايك اجزاى اس اسطر لاب را مىتوان در آن جســتوجو كـر كرد، شعرى است از شـــيخ بهايى كه در رسالئ حاتميه آمده است: اُم است و صفايح و شظاياست بدان
 فَلس و فَرَس و عُضاده و قطب و مِرى وِ

كرسى و مدير و عنكبوت و و دستان ملاحظه مى كنيد كه در اين دو بيت تقريباً همؤ بخشهــــاى اســطر لاب (ام، صفايح، شــظايا، حلقه، عروه، علاقه، فلس، فرس، فرس، عضاده، قطب، مرى، كرسى، مدير، عنكبوت

از مفاهيـــم رياضى هســـــــيم كه به زيبايــى هرچهـ تـا تمامتر
 معلمان رياضــى در ارائئ هر يك از مباحـــث رياضى از اين اين اشعار كمك بگيرند و و آن ها را را بهٍ فراگيرندكان منتقل كنـند، قطعاً
 آن ها خواهد داشت. در زير رير به دو نمونـي از اين مفاهيه رياضى در شعر فارسى اشاره مىشود. "روانشـــاد حســين منزوى غزلى دارد با مطلع زير: خيال خام پلنگَ من به سوى ماه جهيدن و ماه را ز بلندايش به روى خاى كشيدن

 اين دانش رياضى كه دو خط مور موازى به هـ هم نممرسند، سروده است: مـــن و تو آن دو خطيـــــم آرى، موازيان به ناحارى كه هــــر دو باورمـــان از آغاز، بـــه يكدگر نرسيدن بود"

(قاسمى گلافشانى، سםّ ا: سץ)

## مثالى ديگَر

 فرض كنيد معلم بخواهد مبحث معالي مرادله را را دو شـــيوه قابل حل كردن است و و در هر دو حالت جواب به دســت آمده يكى است استـ به
 حل شود خواه به روش شمارئ رئ ار، جوابى كه به دست مى آيد، در هر دو روش يكـ مقدار مشخص است. مثال:
$\left[\begin{array}{l}r x+r=1 \cdot \\ 1 \cdot=r x+r\end{array}\right]$
معلم مىتواند بــراى تكميل مطالب اين درس از آرائه اســــلوب معادله كمكـ بعگيرد.

شكاف جراحى، فرو دوختن به جاى بخئه
 چماد مخصوص از گیياهى طبى كه با مشک
 بهبود آن مىتوان اشاره كرد.





 واقعى طب ايرانى را به جهانيان بياموزند.

ادبيات فارسى و رياضى إديا ما در ادبيات كشـــورمان شـــــاهد بسيارى
"مبــــدأ تقويمم اســت الهـر در گَفتنى اس رومى كـــه در دورأ حكومت ســـوكيان بر ايــــران به نام تقويم سلوكى معمول گشت، ســـال جلوس » »سلوكوس" از سرداران و جانشينان اسكندر مقدونى اســت كــــه در حدود دوازده سال بعد از وفات اسكندر بر تخت پادشاهى نشست؛ يعنى حدور Iا ال سال ق.م. آغاز سال رومى كه از اول
 ميزان شروع مىشود كه تقريباً از پانزدهمهم
 . 70

ادبيات فارسى و طب دانش پزشــكى در ادبيات فارسى فراوان
 اطلاعات پزشكى ايرانيان در دوران گَذشته
 در شعر فارســى را در داستان تولد رستمه، چِهلوان نامى شاهنامه مشاهده نمر نمود كه به شيوءٔ سزارين يا، به قول فرهنگَستان زبان
 حكيم ابوالقاسم فردوسى در اينباره چنين مىفرمايد:
بياور يكى خنجر آبگِون
يكى مردِ بُرنا دل و پرفنـون آين نخستين به مى ماه را مست كن ز دل بيهم و انديشه را پست كن تو بنگَر كه برنا دل افسون كند ز چهلوى او بحچه بيرون كند شكافد تهيگًاه سرو سهمى نماند مر او را ز درد آگَمهى يكى بچأ شير بيرون كند
همه پههلوى ماه در خون كند...
(१२ (فردوسى،
 جزئيات عمل رستمزاد (سزارين) را تشريح


 به جاى جراح و متخصص شار شــــكافتنن، مى
 جاى بيهوشى بانوى باردار، شكافتن به جاى

و داســـتان قطعاً تأثير بيشترى نسبت به
نتيجـهسَيرى مستقيم دارد.

سرزمين ايران در طول تاريخ همواره به داشتن دانشــمندان و اديبان بلندمرتبه شهرت داشته است. آثار اين دانشمندان
 است و در محيطهانى علمى معتبر دنيا از آن آها اســتفاده مى شود. بر كسى پوشيده
 توسعه، خواندن و يادگيرى دستاوردهاى علمى ديگَران اســـت، اما متأسفانه ميزان خواندن در كشورمان بسيار پايين است و اين براى ملتى كه وارث فرهنگَ و تمدنى



 كشور رونق بيابد. از مهمهترين اين نهانـادها مانـ، آموزشوپرورش اســـتـ در اين مقاله به ايه نقش معلـــم در ايجاد انگيزئه دانشا آموزان براى خواندن بيشـــتر با اســتفاده از شعر

 عزيزمان باشيم.






 فروغى. تهران: قنتوس. [. عاملى، بيالدين. (شيخ بهايى). رسالأ حاتيمه. [بىتا]







غزل هاى حسين منزوى) تهران: مرواريد.




دوم، پنج را در هشتاد ضرب كنيه، حاصل عدد چهارصد مى شود. پس طبق این شعر، فردوسى سرودن شـــاهنامه را دا در بيست و ونـي
 (К/ 「 حال در اينجا اگر معلم ادبيات به جا جاى بيان مستقيم تاريخ پايان سرايش شاهنا دو بيت را براى دانشآموزان بخران بانواند، علاوه بر انتقال مطلب مورد نظر خودا رود روح حماسى
 شاهنامه خودنمايى مى كند به دانـي دانشا آموزان سرايت مىدههد و چها بسا دانشا آموزان را بـه مطالعأ بيشتر شاهنامه ترغيب كند.

## مثالى ديگَر:

 فردوسى زمان پيدايشى جشن نوروز را كه داستان جمشيد در شاهنامه مى آورد: به جمشيد بر، گوهر افشاندند مر آن روز را روزِ نو خواندر سر سال نو هرمز فرودين بر آسوده از رنج تَن، دل در ز كين بزر گَان به شادى بيار بار استند مى و جام و ر رامشگَران خواستند

در اين شعر، هرمز همان اورمزد (اهورامزدا)

 مذهبى نوروز از دوران زرتشـــتى در اير ايران است. فرودين نيز همان فروردين، اورين اولين ماه در تقويمر چهلوى است. بنابراين، آغاز نوروز رين را را
 جمشيدى) بيان مى كند.

ادبيات و سبكى زندگى در ادبيات فارسى اشـــعار و حكايتهاى ناب فراوانى با مضامين اخلاقىى و تربيتى نظير صبر، تواضع، ادب، احترام به والدين،


 وطندوســـتى و علمهآمــــوزى وجـي وجود دارد. معلمـــان تربيتى مى توانند از اين اشـا
 كنند. بيان مســائل اخلاقى به زبان شعر

اسلوب معادله به اين صورت اسٍ كا كه الدو مصراع آن از لحاظ نحوى كاملاً مســـتقل هســتند و هيـج حرف ربط يا آ حرف شرطى
 اين گونه ابيات، هر يك از مصراعها درا در تأكيد مضمون مصراع ديگر موردى نظير آن آن را ارارائه

 آن آها را عوض كرد يـــا بين آن دو، علامت
 بيت زير از سعدى را مى انیوانيم: بى كمالى هاى انسان از سخن پییدا شود
 همانطور كه ملاحظـــه مى كنـيد، اين دو مصراع يـــــ مفهوم دارند. هــــم مى مـتوانيم
 مى توانيم جاى آنها را عوض كنيم؛ كارى كه در معادلئ بالا انجام داديم: بى كمالىهاى انسان از سخن پیدا شا شود = پستأ بیمغز چون لب وا كند رسوا شود پپتأ بىمغز چون لب وا كند رسوا شود = بى كمالىهاى انسان از سخن پییا شود (قاسمى گلافشانى، سهّ ا: १९)

## ادبيات فارسى و تاريخ

در گَذشته شاعران، بسيارى از رويا رويدادهاى تاريخى، سياســى، اجتماعى، علمى و... را را در شعرشـــان مىآوردند تــا ماندكارى آنـا آن رويداد بيشتر شـــود. يكى از اين رويدادنـانـانـا زمان تأليف كتاب يا ديوان شعرشان است.
 ابوالقاسم فردوســى سرودن شاهنامه را ادر چچه سالى به پایی رسان رسانده است، كافى است
 سر آمد كنون قصهٔ يزدكرد به ماه سپپندارمد روز إِرد ز هجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهانداور كردكار (فردوسى، (1
با مراجعه به تقويم رپهلوى درمى يابيم كه ســــندارمد (= اســفند تقويم خورشيدىى) دوازدهمين ماه ســال اســت. همينطور بيست و پنجمين روز از ماههاى پهلوى، إِرد نام دارد. حال اكر با توجه به مصراع اول بيت

