## 

رويا مرادى
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و دبير ادبيات دبيرستانهاى اردبيل

تصوير ريرازی، مؤيد اينمطلباست.نامليليلى ازديربياز
 محبوبيّت خود را مديون نظامى استـ نـي نظامى شاعر
 ليلى و مجنون را به نظم فارسى درآوريه
 اصل داستان و جوّ حاكم بر شر ايط زير زندگى قجر مانان آن، شخصيّت ليلى را پايهاريزى كرده است. برديرسى
 واقعى ازاست كَشـت قرنها هنوز هم ليلى نماد معشوق
 شعر فارسي بودهوهولى ليلى عمدهٔ شهرت وتي و محبوبيّت خود را مديون نظامى

نام ليلي از ديرباز آذينبند

> ويزگَى هاى شخصيّتى ليلى در ليلى و مجنجون نظامى

$$
\begin{aligned}
& \text { آراسته لعبتى چو ماهیى } \\
& \text { حون سرو سهى نظارْكاهیى } \\
& \text { آهو چشمى كه هز زمانیى } \\
& \text { كشتى به كرشمهای، جهانى }
\end{aligned}
$$

(~ظامی،
اين توصيفات با آنحه در ديوان مجنون آمده كاملا
متفاوت اسـت؛ ؛ لار ديوان مجنون، ليلى دار الى قد
كوتاه، سياهحهره و داراى دهان كشاد توصيف شده
است.《
(طغيانى ونجفى،
در مثنوى مولوى هم ليلى چندان زيبا نيست:

اشاره با توجه به مطرح شدن داستان ليلى و مجنون در درس يازدهمه ادبيات ســال اول و حجهارم دبير ستان اين مقاله براى آشنايى بيشتر مخاطبا وبان با با شخصيت

 محبوبيت وى را بعداز قرنها راز روشــن كند. يا يايبندى
 بهعنوان نماد معشــوق راسـتين و الكَويى در عشق

پֶاك مطرح میىسازد.
چچكيله
داستان ليلى و مجنون از جمله داستانهانى مورد
توجه در ادبيات فارسى است. ليلى و مجنـون بارن باعنوان
 است. عشق پاك، زندگى اندوهبار، تحمل سختى إمها و مرگى در عين ناكامى نام اين دو عاشق را ابهعنوان شــخصيتهايـى مورد احترام و محبـــــوب در اذر اذهان

 ليلى و مجنون نظامى تحليل و بر برسى خواهي اهد شد. طرح بخشى از اين داستان در كتابهان دان درسى سال
 خوانندكان عزيز از اين شخصيت داستانى شنانـانت بيشترى پيدا كنند.

كليدوازهها: ليلى، عشق، مجنون، نظامى

> مقدمه

ليلى يكى از سرآمدترين شخصيتها

 استفادة فراوان شاعران از اين نام در مضمونسازى و

آميختــه باع عفّت و حفاظ كـــه تـمام آن در


 بيان مى آيد، تا آنجا كه به مجنون مريو
 عشــق عذرى -و اينكه در تمام ديدار ها و وا وي پیيامهاى پنمهانى ليلى، او نيز مثل مجنون
 نمى كند از طهارت و و عفاف حب عذرى در در
 "اعشق ليلى عشقى جســـمانى نيست. در عشق او فقط برخور دارى مادى مطرح تا در هر فرصتــى و هر موقعيتى $\qquad$
 شهيوت و غرض كند. اعتقادى قوى بر وجود او اســتـيلا دارد و اين اعتقاد جابهـجا نمود پیيدامى كند. پيامها و ديدار هاى پنهانیانیاش با مجنون برخلاف اصول اعتقادى اوسـتـتا
 غيراخلاقى از ليلى سر نمىزند. دير در لابهلالى

 تأكيدمى كند و خواستار نيكنامى است: ترسم كه ز بیى خودى و خامى بيكانه شوم ز نيكنامى"
( همان: 111
ليلى در ديدارى كه در نخلستان بامجنون
 طريق قاصداز مجنون مى خواهود كـد بر برايش

 شـــرار همالى عشـــق را فرو مىنشـــانـد و در حالى كه يار در بر اســتـ، به شوهر خـيانـيانت نمى كندو و از خداى خود شرم دارد : زين كونه كه شمع مى فروزم كر پيشترك كروم بسوزم
شويى است مراو گرحهِ خفتنهست اين حال نها از خدا نيفتنهست كر ز ز آنكه به شوى دل ندادم آخر نه چِنان حرامزادم زين بيش نظر زدن هلاك است در مذهب عقل عيبناك است تا چون كه به داورى نشينم از كرده خجالتى نبينم

پیردهپوشى و محافظهكارى ليلى در عشق پاكباز است ولى بیى بیابابا
 احتياط كام برمىداردو ا اين ماحصل تربيت
 شــهـ اســت كه دختر آرمانى را دخترى
 كه بايد شرم و حيا كوشوار كوش او باشد و


 بىنظير است؛ چرا كه در برابر عشق جوانى
 تسليم است، حدّ و حدود خود را مى انداند و ور
 كه همأ اين كارها ها هتّاكى و پر ردمرى است و او ر امتّهم به بـى حيايى خواهي اهد نمود. تنـيا

 مى گشايد و سفارش يار رار ابه مادر مى كـندا يار است و عجب عزيز يار است است از من به بر تو يادكار است
 در وى نكنى نظر به خوارى


پֶاکدامنى و پايبندى به اصول
اخلاقى (اعشق ليلى و مجنون عشقى است ناكام،

كَت ليلى راخليفه كان تويى كز تو شد مجنون پريشان و غونى از دَ در خوبان تو افزون نيستى كَت خامش، چون تو مجنون نيستى (Mr:I IVYA، مولوى)



 هر پيشـامدى را فروتنانه بِيذيرند. ليلى از همان اوان كودكى دست و پا بسته اسير وري وري مطيع پدر و سرنوشتى است كه او برايش
 تسليم ليلى اسـت، خالى از هر تلاشى از از

 اعتراضى كند و فر يادى به شكوه و شكايت بردارد. به شوهر ناديدئ نامطبوعى مى دندهند بىآنكه از او نظرى خواســته باشـــنـد و و او
 حرمسراى شوهر ناخواسته كارش كريه و و
 ليلى مجنون را عاشقانه دوست دارد دولى رسوم قبيلهاى در برابر اين موجود نحيف سر بر مى آورند. مردان قبيله او ر ا از وصال
 مجنون عاشق اوست و "راسم معمول اهل باديه اين است كه دختر را هر كرَز به كسى
 افواهمىافتدنمىدهند."
(و خواند بيت من كنم گوش (همان: •ـها)

ليلى خود نيز در بيتسرايى دستى دارد:
ليلى كه چنان ملاحتى داشت
در نظه سخن فصاحتى داشتى داشت
ناسفته درى و و در همى كـت
چون خود همه بيت بكر مى كفت
بيتى كه ز حسب حال مجنـون خواندى به مثل چون درّ مكنون آن را دكَى جواب كَتنى آتش بشنيدى آب كَنتى


> نتيجهگيرى

ليـــى در كل پاكـبـــاز، وفــادار، مظلوم،

 اســت. در شــكل كيرى شـخصيت وى
 جامعهاى زندگى مى كند كه شر ايط سخت، فرصت هر گونه هنجارشــكنى و نوآورى را را
 اســت و به حكم زن بودن محدود و مقيد؛ بهطــورى كه خــود هم در چیند مــورد از داستان زن بودن را محدوديت آور مىداند. مسئلة ديگر، تربيت خانوادادگى ليلى است. سـختتگيرىهاو واعمال فشارها و وتنبييهات او را ترسو، منفعل و توسرى الیور بار آور دهـ اســتـ. اعتقادات و باور هاى قلبى ليلى نيز در شــركل دادن شــخصيت او مؤثر است. در سراسر داســتان نيرويى بر وجود ليلى فرمانروايى مى كندو و او رااز تخطى و تجاوز از محدودة عفاف و خويشــتن دارى مصون
 عفاف و پاكدامنى است.

منابع

 Y. . . T.

「Y. طغيانى، اسحاق و زهره نجفى؛ "ابررسى تأثير ديوان قيس
ملوّح بر ليلى و مجنون نظامى"، فصلنامئ لسان مبين، دورئ دوم، شمارء r غ ع. مولــوى، جلالالدالدين محمد؛ مثنوى معنوى، به كوشـش



جز سايه نبود يردهدارش
جز گريه نبود غمكَسارش شر
(نظامى، 07 ( 0 (
ليلى در مقايسأ خود با مجنون، خود را را
 خويش را اين جنين بيان مى كند: ليلى بودم و ليك اكنون مجنونترماز هزار مجنون زان شيفتهٔ سيه ستاره من شيفتهتر هزار باره او تر چر چه نشانهن كاه درد است آخر نه چون من زن است مرد است حون من به شكنجه در نكاهد آنجا قدمش رود كه خواهد مسكين من بى كسم كه يك دم با كس نزيم غريب از غم
(111): همان (1)

ليلى در ســراى شوهر نيز تنها و بىياور
در بند است
در حلقأر شتؤه كرممند زندانى بند كشتهـه بیبند شويشَ همه روزه هاشتى پاس پيرامن آن شكستى الماس (ITV: همان (
ليلى زمانى مى خواهد پيامى را به مجنون

 را به مجنـون رساند و چون از شاز شدت عشق بى چاره مىیشود، رو به آستان ياور بیمنت مى كَارد و از او چاره میى خواهد و و هموست
 يا رب برسان به آن چجراغم كز آتش او رسيد داغه كو بخشدم از جهان فروزى آنى در تنگ شبى، فراخ روزى



 تعهد او آزاد مى شـود، دست از شكيبايـي و و آزرم برمىدار دو و براى رســيدن به مجنـون چارْرَرى مى كند.

مى جست به چاره تندر ستى
(همان:
ليلى بهوســيله زيد مجنــــنـ را خبردار

 نتَهبانى وجود ندارد، باز هم عشق پاك بر غرض مادى مى مندد و مجال تاختوتات چچندانى به آن نمى دهده: كاين عشق حقيقتى عرض نيست كآلودئ شهوت و غرض نيست پيدراست كه عشق اين دو خاكى سر بر نز نزد مكَر به هاكیى كز يك قدح نخور ده بر دست دست اين كشت خراب و آن دكر مست تا دست درآمدن در آغوش از دست شد اين و آن شد از هوش


## تنمهايى وبى بمززبانى

ليلى بى ياور و بـى همزبان است. از داشتن كسـى كه ســنتى صبورش باشد محروم اسـتـ. از كسى كه در تنتُناهاى زندگى از
 سرتاسر داســتان، هيجّ همدم و همازبانى

 مجنون به يكديگَرند. اطفال رهكَذر ابيات مجنون را براى ليلى مى خواندند و او جواب
 و هر كه كاغذ پارهٔ ليلى را مى يابد آن را به مجنون مى ساند: زين كونه ميان آن دو دلبند
مى رفت پيامگونهای چند
(ov: همان)
ليلى در مواجههه با ســيل غمرو اندوه، در
تنهايیى و بـى كســى خود سر گردان است و
دست و يا میزند:
آيينٔ در د يريش مىداشت
مونس ز خيال خويش مىساخت

