


 پرند

 حيوانى نماد باران باشـــد در اساطير مانـير ملى

 آمده اسـت كه ملخهـا وا ركَبار يكى جا فـا فرا مىرســـند. باد به ســوى نواحى كما كم فشار
 بارانزا را به آنجــا مىراند.). (غنى يور، و....)

 تأييد مى كند و علت آن را پوست نازكى او



 نازك و وابل ار تجاع قورباغه كه تمام سطح بدن او را يوشـــانده اســتـو و در واقع نوعى محافظت فيزيكى قورباغه را انجام مىدهد، در تنفس قور باغهن نقش دارد و محل جذب

(همان: عشזا) در مازندران دو برداشــت كاملاً متفاوت
 عبارتانداز: الــف: هر كاه قرار اســت هوا بارانى شود،
 است كه مايئ شادمانى كشاورزانو چوپيانان

كياهان و حيوانها) هر كدام نعمتى است. نترسيد از استعمال آنهاها، (نيما يوشيجا،
 قاموســى و نحوى الز زبان زان زاد بوم، از باور ها ها
 براى ايجاد طراوت مضمونى و عمق بخشى
 مى كند. كه نمونئ كمتر ديده شدهٔ آن رادر شعر داروگَ بيان خواهيم كرد.

از ميان جانوران متعددى كه آن نيما در شعر خود ان از آنها نا نام

 شعرى فارسى است وست و براساس نقشى كه او با با بهر همندى هوشمندانه از باور اهالى خطئ خويش براى داروگَ تعريف
 گمنام از سطح استعار استا تا نماد در شعر ارتقا مى يابد و شهر تـى عام مى يابد

از ميان جانوران متعددى كه نيمادر شعر


 بهرمهمندى هوشمندانه از باور اهالى خطئ خويش بـراى داروكى تعريف مى كند، اين موجود غريب و گمنام از ســطـط اســتعاره تـا نماد در شـــر ارتقا مى يابد و شــرئىتى

 داروگى از ســرودهماى نمادين نيماست.

 و ســاختار اركانيك آن، لــنـت متن را دو

 صداى آن (صداى بارانى و صداى توفانى) براساس تجارب و باورهانى ديار خويش بانى بها
 مى يرردازد. در واقــع، صداى قورباغه نوعى
 اوضاع اجتماعى و سياسى جامعله و جهان براى نيماست. در اين مقاله، نتارندا نده مقاله با استناد به سرودهمهاى نيما به تحليل انيا انواع اين صداها،او تلميحى فولكلوريــي و تحلحيليل زيبايى شناختى شـــر از نمايیى نزديكتر
مى پردازد.

## كليدوازمها: نيما، داروگ، انواع خوانش

داروگ، تلميح، فولكلوريك، شعر مصور

يكى از وجوه انقالاب ادبى نيما بهرهگيرى
آكاهانه از صبعئ القليمى اســتـ. او اين كار را اهم وظيفه مىداند و هم نوعى احساس

 كردمانند، من هم مخلوط مى كنمه اما احرص


 كلمات دهاتىها، اسم چيزها، (درختها و ور



و... بدويره در فصل بهار مىشوها (صداى بار انى و هشدار زندگى ب: صداى قورباغه پيشدرآمد آمد و هشدار

 اســت كه در اين صورت مقدمـــات امدا امداد و نجــات را بايد فراهم ســــاخت. (صداى توفانى و هشـــدار زندگى سوز ارْ . شاعر

 اجتماعى پس از شــهريور • • شــوم اين حوادث در آثــارش بهره گرفتـه اري است. در واقع، صداى قورباغه نوعى دانش
 اجتماعى و سياسـى جامعه و جهان براى نيماست.
 دودهايــى" با ترســـيم فضاى نــــه چچندان مناسب جامعه، بـى آنكه نامى از داروت

 و ز خـــال كورالـا باران/بازخواناست/آسمان ابر اندود/آسمان




 ( $₹ 71$ - $₹ 7 \vee$

 شــاعر و پيامآور باران و سبز شدن دوباره چششم|ندازهاى سوخته اســـتـ. با توجه به فضاى كلى شـــر، برداشــــت اول (هشدار زندگىساز داروگى) و غلبئ اميد بر ياس در در اري اين اثر احساس مىشودا
 اســت / مزدهوگوى باران را به ضرورت وزن
 مى كند. او در اين شعر اجتماع انى با با ترسيم
 باران و توفان است: „شب است، شبى بس

 مى آورد باران و توفان را و من انديشناكم.|

