# ■ هادی اخوان دبير ادبيات فارسى، كارشناس ارشد ادبيات، دبير ادبيات شهر ستان تحموردآبادمازندران تصويرسازى: ميثمرموسوى <br> ■ 

چششمانداز ســرزمين ما را وسعت مىدهد و به فراسوى مرزهاى

 فارسىزبانان زند
 خدشهاى بر آن وارد شود يا خطرى آن را تهديد كند.

واقع گر ايـى شعر معاصر
 برخلاف اين دوران، در ادبيات درخشان هزار سار الؤ فارسى با با همئ توانمندى ها وظرفيتها و زيبايمهايش باين بانخاطر آرايشهایى زبانى و ادبى و خيال يردازى






 اميدها و خيالات واهى و نوميدى ها و زبينى ها را ار از ديگر سو معلول

 از مـمهترين موضوعات ســرودهمهاى معاصر، توجه به انسانها الانها عدالت، علمه آزادى، حقوق زنان و... انعكاس رنجها، آلام و آرزوهاى

 اسارت، بیعدالتى و استثمار مىر هاند تا تابه آزادى واقعى برسد. اين اين

نااميدى هاى شعر (م. اميد)
 اجتماعى دارد. اخوان بهترين دوران شــكوفايى شعرش را صرف

در اين مقاله، نتارنده به بررسى رويكردهاى نوميدانئ شعر اخوان
ثالث (م. اميد) مى پردازد.


 شاعران اســت كه روح حماسى سرودهمهايش بيانتر اين موضوع است. در حقيقت، اخوان روايتتر واقع كراياينأ اوضاع و احوال دوران انـ
 تاريكى، سياهى و پليدى فرو برده است. اين اوضاع نها نتنتها اخوان بلكه ديگر شاعران را همم تحت تأثير قرار داري اده است.


 اخوان، درد و ر رنج انسان و نفرت و و ناميدى است الم اما در لحظههايى


اميد به كَشوده شدن پنجر هاى بهسوى صبح رهايى.
كليدوازهها: اخوان ثالث، ميد، شعر معاصر، انسان، نوميدى
در آمد

 كه همواره هر تندبادهاى حوادث روز كاران سرفرانرازانهن قد برافرافراشته


 سـعدى، مولوى، حافظ، رِورين، بهار، نيما، اخوان و... جارى شده است.
زبان فارســى ســند هويت فرهنگى و ملى ما ايرانيان و آيينهٔ
 خورشــيدى بر بلنداى اين سرزمين مقدس مىدرخشد و وما را با




كه همچون فردوسى بزر گی، عاشق وطن، اساطير، رؤياها، افسانهها، قُرمانان و جنبشانیهاى ناب ايرانى اسـتـت و تمام اين عشقورزى
 وابستگى نداشتند و بیمهرى یهاى خشونتا به ايرانزمين، مهر غريب مـ ما اميد را اباعث شده است (كاخى،


 من جهت اجتماعى داشته، جهتٍ سِياٍ سياسى داشِته، بدون اينكه من سياست را صر يحاً و مستقيماً چهي در شعر نو و چهه هر شعر كهنهام آورده باشهم. وقتى

 والخ را گفتمو به پیيرمحمد احمدآبادى تقديم كردم كه خود مصدق بود. شــــر را با يك يك ناله و درد توأم

 را چچه شــاعرانه به تصوير مى كشد. در شعر پانار يا اسكندر "مى خوانيم:
"ادر مزار آباد شهر بیىتيش وايِ جغدى همْ نمى آيد بها گوش دردمندان بیخروش و بیىفغان خشمناكانبىفیان
آهما در سينهها كما كرمرده راه مرغكان سرشان به زير بالها در سكوت جاودان مدفون شده است

هر هر غوغا بود و قيل و قالها آبها از آسيا افتاده است
دار ها بر چیده خونها شان شستهاند جاى رنج و خشمه و عصيان بوتهها پشكبنهاى يليدى رستهاند مشتهاى آسمان كوب قوى وا شدهست و كونهكَون رسوا شده است يا نهان سيلىزنان يا آشكار كاسَٔ پست گدايى ها شده است، (آخر شاهنامه، كاوه يا اسكندر)
در چحنين اوضاعى، اخوان اعتقاد داشت كه پ" آوميد
 الميد دروغين دادن و داشـــتن؛ چون حداقي

 نغمههاى نوميدانئ توأم با نفرين و و نفرت را اسر داده


بر بستر سبزهما باعشق پيوند نهادهايم و با اميدى بیشـرست از سبزهها باعشقى به يقين سنگَ برخاستهايم اما يأس آن چنان تواناست
 فريادى و ويگر هيج!

## 

دوران استبداد رضاخانى دوره پیيدایش شاخها
 تحت تأثير رمانتيسم فرانسه قرار دارد. از ويزگگى آلى
 طبيعت و تنهمايى است.
 سياسى نسبى، نوگرايى در شعر به تثبيت مـر مـرسد
 انديشههاى سوسياليســـتى رخ مى نماهـايد. رئاليسم

 و شـــاعران از پيرامونشان مطلع و آَكاماند (شفيعى




 شعراخونن ثالث و در شعر 》زمستان" نمود مى يابد: "إـــلامت را نمى خواهند پاســـخ گَفت/ سرها در



 مر گآلود، مضامين ستايش مى و ميخانه، پناه بردن به مواد مخدر و هرويين رواج مى يابد. شعر مأيوسانئ


 اجتماعى و رئاليسم است. اخوان در مجموعهمهاى



 شد او را شاعر حماسأ شكست بنامند. اخوان ثالث از شاعران سرسخت سياسى دوران سياه پهلوى است

اخوان در شعر »ینده" نيز همانند 》زمستان" به توصيف خفقان
حاكم بر جامعd مى پردازد:
"اكه بيرون برف و سرما و تتَرَ گَ است مبادا جشم خود بر هم كـذارى

همه گَرَالند و بيمار و گَرسنه"

اميد در شعر "چاووشى "سه راه را مى بيند كه باهم مـم متفاوتاند: يكى راه فرومايكان و اهل سازش شو تسليم وديتر راه راه محافظهكاران انـان



 ببيند آيا آسمان هر جاى ديتر همه همين رنگَ است: "امن اينجا بس دلم تنـت است است و هر سازى كه مى بينم بد آهنگگ است بيا رتوشه برداريم
 ببينيم آسمان »هر كجاء، آيا همين رنگا است" ( (همان: )
و شـــر »باغ من" كه در آن باغ بى برگى نماد ايران بعد از كودتا است:
»آسمان راكرفته تنگَدر آغوش ابر، با آن يوستين سرد نمناكش باغ بـبر
روز و شب تنهاست
با سكوت پاك غمناكش"
(10r: همان)

 است. در حنين موقعى اميد شهر خود ر ا تسليم سرنوشت مى بييند


پرندهُ شومى است، صدايى در نمى آيد. "ادر مزار آباد شهر بیىتيش
واى جغدى هم نمى آيد به كَوش
ســكوت همهج ا را فرا گرفته است و كسى جرئت سر برآوردن و اعتراض ندارد.
آهمها در سينهها كما كمر كره راه مرغكان سرشان به زير بال بها در سكوت جاودان مدفون شده است هر هر غوغا بود و قيل و قالها آبهها از آسيا افتادهاست دار ها بر رچيده، خونها شستهانداند
جاى رنج و خشم و عصيان بوتهها

همان طور كه كفته شداخوان شاعرى است كه بها انسانمى انديشد و شـــر را دادنامه و فريادنامه مىداند كه خار چششم زور كويان و و



 نفى هســتى و نداشتن اختيار و ارادأ انسان و سيطرةٔ تقدير كور


 مبارزان را شكست و زمين گيرشان كرد اما اين شكست بار المعنىى تسليم و خوارى نيست، ولى چرا يی شكست و افسوس از نبر انـي دهاى بكفرجام.
 آرزوهاى همنسلان اوست كه در اوج شور و اعتماد، ناكَهان خود را فريبخور ده و تنها يافت. اخوان اوضاع و احوال پر از ترس و تمهديد و خفقان پس از كود را در شعر نمادين "زمستان" چحنين توصيف مى كند كه ـقنديل


 يعنى وضعيت حكومت، جامعه، مردم، آزادى آخواهان، مبارزان و واني روشنفكران -ر الز نظر مى گذرانيم و مردمى را كه در نتاهمهايشان برق اميدى نماندها است:
"اسلامت را انمى خواهند پاسخ گفت
سرها در كريبان است

 كه ره تاريكـ و لغزان است وكر دست محبت سوى كس يازى به اكراه آورد دست از بغل بيرون كه سرما سخت سوزان است" در چحنين اوضاعى اســـت كه اخوان زمين و زمان را عليه انسان

 مردم پاشـــيدهاند. روز قيامت شده است و همهـ از از هم فرارى ایاند و هيجكس به داد كسى ديگر نمىرسد. اينها موجب شد اخوان از نالميدترين شاعران معاصر شناخته شود:

هوا دلگَير، درها بسته، سرها ها در كريبان، دستها ينهان

درختان اســكلتهاى بلور آجين، زمين دلمرده، سقف آسمان
كوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است"

تيرهاى شكسته در خيال فتح و پيروزىاند: ا"آه، ديگر ما
فاتحان كورپشت و پير را مانيم تيغ هامان زنگَ خور دو كهنه و خسته كوس هامان جاودان خاموش تير هامان بال بشكستهـ"



 برحيده شدن بساط ظلمه و ستم از خواب برمى دارند

ولى مى بينيند هنوز " ادقيانوس" زنده است است
 "همحْو خواب همحَنان غار حشم مىمماليمه ومى گوييمّ آنك، طرفه قصر زرنتار صبح شيرين كار ليك بىمرگَ است دقيانوس وای، وای، افسوس!؟

اخوان، شاعر محروميتهاو رنجهاست، شاعر نسلى
 دسـت و پا میزند؛ در حالى كه ثروت سرشارش را را به يغما مى برند. اينهاست كها الـا اخوان را با به خروش مىآورد؛ خروشـــى از كلوى تاريـــخ كه همچحنان طنينانداز است:
"اسوزدم اين آتش بيدادكر بنياد
مى كنم فر ياد، ایى فرياد! ایى فريادا؛


 خشــمها و عصبانيت ها و تنهايايىهايش را با شا شعر


 زندگى تِخش هم اميدى ندارد و خود را تون بيابان خشك و غر يبى مىداند كه بها فراموشى سيرده شده است:
"الى بهار همحچنان تا جاودان در راه! همحچنان تا جاودان بر شـــرْها و روستاهاى دگر بَكَر
هركّر و هر بر بيابان غريب من

منَّر و منگَر"



رشكر


 كسترده وصداى آزادى خواهي در كلو مانو مانده است: "خانه خالى بود و خوان بىى آب و نان وانحچه بود، آش دهنسوزى نبود اين شب است، آرى شبى بس هولناى ليك پشت تپّه هم روزی نبود
 آنحه كفتار است و كرگ و وروبه است كاه مى گويمه فغنانى بر كشم باز مى بينمر صدايم كوتهاستي


 ديَّرى را مى كند تاشايد تغيبرى ايجاد شود:
 صبر كن تا ديگرى پيدا شَود كاوْا يِيدا نخواهد شد، اميدا كاشكي اسكندرى پيدا شوده



 به همهچچيز بىاعتمادند و كويى زندگى شان بر آب
 حتـــى غريباند و ســــركـردان، و از فر ط بيمارى بهـ تماشــاى اعدام محكومين مىرونــــد (لنتكرودى، (old:14 "قرن خونآشام قرن وحشتناكتر پيغام كاندران با فضلئ موهوم مرغ دور يروازى جار ركن هفت اقليم خدار ادر زمانى بر برمى آشوبنده اخوان تصوير كر خشونتها، يلشتى هان، دردها واو آلام انسان به ذلت و خوارى افكنده شده است است اما هد امدف الصلىاش بيدار كرى است و ومى خواهد مردم، اوضاع و احوال ذلتبارشان را الز ياد نبرند و لاقل چار ارا
 قالب شعر و هنر به مر دم مى, ساناند. نوميدى هـــاى اخوان تا آنجا پيــش میرود كهـ بهـ
 انقلابها ناخوشــايند و محكوم به شكست استا استـ او حود و دوســـتان مبارزش را تحون فاتحان پير و گورپشــت مىداند كه با شمشــيرهاى زنتا زده و و


## بينليشند



