## آموزشیى-تحليلى

ليلامرادى


كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و دبير ادبيات دبيرستانهاى منطقأ 10 تمران

بعدى از ابعاد زندگى مســـلمانان را جست كه قرآن در آن آتأثير







 فردوســى و ديگر آثار منظوم و منثور نظرى بيندار يازيم تا تا دريابيمى
 اخلاقى را در شعر خود آور ده و ذهن بشر را ابه تكايو اندا انداختهاندانـ.






 تأثير قرآن در نظم و نثر فارســى كاملاً مشهورد است و و از جهات

 يا بهصورت كاربرد عين عبارت يا مضمون يا يا اشاره و تلويح و در درج
 زيادى در دور ههاى ادبى زبان فارسى سراغ داريم كه اين تأثيرات

قر آن كتاب دينىى و اعتقادنامئ همأ مســـلمانان جهان اسـتـت قرآن شــريف اين كتاب حكمتٍ و هدايت نظر به تعالى انسانـانـانها





 عبارات و تعبيرات و اشارات و استدلال هاى آنان بها بها اقتباس از اين كتاب مبين و يا احاديث ائمهٔ معصومين- علييهمالسلام-و ويا المهام كرفته از آنهاست. خوشـبـبختانه آثار اغلب كسانى كه در حورئ ادبيات فار ســى صاحب ناماماند، شــيعايعمذهباند يا يا بها اين اين مذهب

 متأثر از قرآن و حديث نباشد.

## كليدوازهها: قرآن، ادبيات، شعرا، مسلمانان، نويسندكان

## مقدمه

 اجتماعى مســلمانان در كســتره تاريخ هز هزار و چچند سالأ خويش

 پيام روحبخش آن براى مردهجانان، حياتى نوين رابها ارمغان آورد. اين پيوند چنان گســترده و عميق اسـت كه امروزه نمىتوان

توانسـت به حيات حقيقى راه يابند و بر آستان بلند آن قدم نهند و ديدگَان جان

 حافظ نيز كه از شــاعران قرن هشــــتم است، در بهر هيابى و اخذ و اقتباس از آيات آيات قرآن، استادى چیيرددست است. او با اين كتاب مقدس آسمانى انس و الفتى خاص
 را با چهارده روايت در حفظ دانـ داشته است. عشقت رسد بها فريادا ر خود بهسان حارن حافظ قرآن ز بر بخوانى با جهار ده روايت

تخلص او به حافـــط نيز برخابلاف تصور بعضى، به همين ســبب بوده اســتـ در در قديم لقب حافظ خاص دو دسته بود: يكى محدثى كه صدهزار حديث را با سلســــله اســنـاد آن در حفظ داشت و ديِّر حافـا قرآن مجيد كه مىتوانست تمام اين كتاب مقدس آسمانى را با قرائتهاى درست از از
 در اينكه حافظ پيوســته با قرآن كا كريم
 است ترديدى نيست؛ زيرا علا علاوه بر اشارة بعضى از صاحبان تذكره، چون دولتـنــاهـا ســمرقندى و رضـا قليخـانـان هدايت كهـ هر كدام او را بدين صفت ستودهانداند، خود نيز بارها بدين امر اشاره كرده است. نديدم خوشتر از شعر تو حا حافظ به قر آنى كه اندر سينه دارى
 حافظا در كنج فقر و خلوت شبهان انـا تار تا بود وردت دعا و درس قر قرآن غمه مخور
 صبح خيزى و سازمت طلبى حـون حافظ هرچهـ كردم همه از دولت قرآن كردم

;حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد لطائف حكمى با نكات قرآنى از فحــواى كلام حافظ چنـين بر مى آيد
 كشاف زمخشـــرى، عنايتى خاص داشتـنـ است؛ تا جايى كه بعضى او را مفسر قرآن و صاحب كتاب تفسير دانستهاند.

مى بينيــم كه ايــن تأثيرات چشـــمگًير مى شـــوند؛ براى مثــال، در دوران مولوى

 اسـت اما از ديدكاه عرفانى. او نيز بـانسان
 مثنوى را با امواج قر آن خروشان ساني ساخته وريا كا كَاه در بيتى اشار تاريى دارد به كريمهمهاى قرآنى و لطايف وحيانى؛ از آن آن جمله است
 كرجنين را كس بَفتى در رحمه هست بيرون عالمى بسى منتظم يك زمين خرمى باعرض و طول اندرو صد نعمت و چچندين اكول كوهها و بحر ها و وشتها بوستانها، باغها و كشتها آسمانى بس بلند و پرضيا آفتاب و ماهتاب و صد سها از جنوب و از شمال و از ذبور باغها دارد عروسى ها وسور در صفت نايد عجايبهاى آن
تو درين ظلمت چهه ایى در امتحان؟ خون خورى در چار ميخ تنـنَنا... ايــن ابيات اشـاره بــه ايـــن دارد كهـ
 كســتردگى، راه به ســوى حقايق يشت پرده هســـتى مــادى و طبيعـت خاكـى
 خارج از ر رحم مادر را براى جنين تران ترسيم


 جريان اســت و زمينى خرم كه سرشار از نعمتهاست و آسمانها و كوكانشانها و آفتاب و بادها و انســنهانهايى كه در آن


 همين گونه مغز نارسـيده و وفعم محدود انسـان دنيا آشنا، هركز نخرواهد توانيانست
 در برابر حقايق و عظمت آن سوى پردها
 دلبسـتنان به مز ياياى حيوانى لذت هانـاى


را كا كالاً نشان مىدهد. تاريخ ادبيات ما نشان مىدمهد كه هر چهـ زمان كَششـتـه اســت، نفوذ معنوى قرآن كريم در ادبيات مردم مســــمان بيشــتر شـــده اســتـ. مقصود اين اســت كه در در صدر اســامَام، يعنى قرن اول و ودوم، قرآن آن كونــه كه بايد، جاى خود را در ادر ادبيات

 مىدهد. مثلا اشعار رودكى، كها از شعراى قرن سوم است، فار سى محض است است و در
 نمى خورد؛ با اين حال همين اشــــار آنـار هم
 جايى از ديوانش اينطور ســرودها اســت "حجت يكتا خداى و سايه اوست/ طاعت او كرده واجب آيت فرقان« كه اشاره هار هارد به "و اطيعوالله و اطيعوا الرســـول و و اولى الـى الامر منكمه (نســا/T٪)، يا در جاى ديتر مى گويد: السماع و باده كَلًّون و لعبتان
 چاهاه كه به داســانت هاروت و و ماروت در قرآن اشاره دارد.
يا اشـارهٔ منو הجرى (شاعر قرن جهارم)
به داستان بار دار شدن مريم در اين شعر:
"بیشوى در آبستن چون مريم عمران
وين قصه بســى خوبتـــر و خوشتر از از
آنست
زيرا كه كر آبستن مريم به دهان شد
اين دختر رز ر ر نه لِبست و نه دهانست"
كه بركرفتــه از دو آيه از ســوره انبيا و
تحريم اســت: »فنفخنا فيها من روحنا<"
(انبيـا// 9)، „فنفخنــا فيه مــن روحنا<
(تحريم/r|).

فردوســى و بعد از او نفوذ قرآن را بيشتر
مشاهدهمى كنيهم.
وقتى كه به قرن ششم و هفتمه مىرسيم،

