كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و مدرس مراكز تربيت معلم بهببهان

تركيب »رندان پارسا« هورد بررسى قرار دهيم.
كليدوازهها: خوبان، رندان، پارسا



 اخير مقبول نظر بيشتر مفسران بوده وهو بنابه دلايلى
 جمله در حافظنامه آمده اســت: "اخوبان فارسى و وارئى
 نفســه فضيلتى براى آنان نيست بلكه حتى نـي نوعى




 نسخأ خانلرى »اخوبان پارســى گوى
 امر عجيبى نيســت كه زيبارويان ديان در فارس به زبان
 و پارسى كه ارزش زيباشناخناختى است، در بر بيت زايل ايل


 حتى در شعر حافظ تر ك نماد زيبايى شناخته شده است:

$$
\begin{aligned}
& \text { "آن تر ک پرى چجهره كه دوش از برما رفت } \\
& \text { آيا چه خطا ديد كه از راه خطا رفت" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { چركيده } \\
& \text { در اين مقاله ســى بر آن بوده است كه با با نگاهىى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { پارِساء پر داخته شود. } \\
& \text { خوبان يارسى كو بخشندكانان عمرند } \\
& \text { ساقى بده بشارت رندان پارسا را } \\
& \text { (قزوينى و غنى، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { »ارتر كان پارسى گو " و ناديده گرفتن معانى احتمالى }
\end{aligned}
$$

بعد آشــكار و ناديده كرفتـنـن وجوه به ظاهر دور از
و اهميت و رجحان تر كيب 》خروبان پارسى كوپ" در
تركيب „"تركان يارسى گو

است. اين مدعا به كمك غزل هاى ماى محلى حافظ و سعدى قابل اثبات است: امن انكرتنى عن عشق سلمى تزاول آن روى نهـكو بوادی كه همحچون مت ببوتن دل وای را ره غريق العشق فى بحر الوداد
 ورت يكـ وى روشتى ازامادى
(قزوينى، غنى،
چه نيكو گفت در پاى شتر مور كه الى فربه، مكن بر لاغر انران زور كه منعم مبر كول اتخ درو مريش كشايش مىنيى دنبل مزن نيش نه كت تفسير وفق خواندستنى بـيشت بسم دى كه سورى ماند و بيده بدشت ( كليات سعدى،
بنابراين نبايـــد از اين موضوع غافل بود كه خوبان فارس - چه شير شاز
 رسمى و معيار همواره با نوعى لهج انجه تكلم

 ديگر نزادهــاى غير تـــركـ، را در بر گیيرد،
 نزديكىشان به عصر خواجه وازئ 》اخوبان"
 »وازءٔ »"ـــر كان" را ضبــط كردهاند ارزش
 دارند.

 در شــرح خويش بر غزليــات حافظ وازئ "خوبان" را ترجيح داده است.
 تركيب »رندان پارسا<ست كه در در بعضى
》خانلرى" بهصورت »پيران پارسا« آمده
 سال دوم دبيرســتان همان ضبط نسخـئ

 مذكور همــواره در ميــان حافظاريّروهان
 همكاران عزيز را پاحار نوعى ســردر گمیى


بــهـ خوبــان دل مـــده حافــظ ببين آن
بىوفايیها:

كه باخوارزميان كردند تر كان سمرقندى



 آن ها معمــولا داراى صفــات جنـا جنگاورى،

 باشند: به تنگ چشمى آن تر ک لشكرى نازم كه حمله بر من درويش يكى قبا آورد (IVY:(همان)
دلم ز نر گس ســاقى امان نخواســت به جان

> برای حافظ دوستانى كه با شيوهُ سـخنـسر ايى خواجئ شيبراز و ایبهامهاي ظريف و رندانهاش آشنا هستنـند، پذيرفتن يــ بعد آشگّار و ناد يده گَرفتن وجوه به ظآهر دور از
ذوق آدبى آنهانـا را قانع
نمىكند

چرا كه شيوهٔ آن تر ك دل سيه دانست (19 (19) (همان: 119 (
يا رب اين بحهٔ تر كان چه دليرن
كه به تير مزه هر لحظه شكارى گيرن (همان:
ز دست تر ك خطایی كسى جفا چپندان نمى نرد كه من از دست تركى شيرازیى

 نسخههاى مذكور، علاوهبر قدمت و اصالت الت الت نســخهدها آن اســت كه در مر منطقئ فارس خصوصاً شــيراز مردم بـا گـا گويش محلى صحبت مى كردهاند و براى گويشان منطقه صحبت كردن با زبان فارسى معيار (سعدى) ( وسمى همواره با نوعى لهجه همراه انـيا بوده

"ادلم ز نرگس ســــى امان نخواست بها جان چجا كه شيوهٔ آن تر ك دل سيه دانست״ (119) (همان: 119 ()
"بازڭــش يـــى دم عنــان ای تــركى شهر آشوب من تا ز اشــك و چهره راهت پر زر و گوهر كنمّ (r1 • :همان:
"به تنگ چشممى آن تر ک لشكرى نازم كه حمله بر من درويش يك قبا حنـ آورده (IVT:(همان)
اما مطالب ياد شــده بـــا توجه بهدلايلى






 نسزد جز تو را كرشمه و ناز (رودكى)

ورا پنج دختر بد اندر نهان
همه خوب و زيباى تخت شهان (فردوسى)
هزار يكـ زان كاندر سرشت او هنرست
نگار خوب همانا كه نيست در ارتنگگ (فرخى)

دست سوي جام مى، پاي تخت زر چششـــم ســـوِي روى خوبَ، گوش سوي زيروبم
(منوچهرى)
كه زشت از خوب و نيكى از بد ندانى به دل كارى سگاللى كش توانى (ويس و رامين)

بد او نيكـ من بوَد چه عجب زشت من نيز خوب او باشد (خاقانى)

به پاسخ گَفت رنگَآميز شایور كه باد از روى خوبت چششم بد دور (نظامى)

زن خوش منش دلنشينتر كه خوب كه آميز گارى بيوشد عيوب

كه در واقع، انكار صلاح و توبه و تقواى دروغين و وريّ




 رند از ره نياز به دارالاسلام رفت＂
（همان：גזا）
كه بــا توجه به صفات ذكر شــده مىتوتوان اظـهار داشت كدام دليلى در اثبات پاكدامنى و پار سايّى رنــدان بالاتر از صفاى دل و و دعاى خالـا خالصانئ مقترن





 حقيقت يك تركيب شـطـى（يارارادوكسى）است







 رندى معناى منفى دارد－مى آيند：

جواز و منع به رندى و پار سايیى نيست＂

اما در رند پارســا（ايهام تضـاد）يكى از در دو ضلع الما》رند＂همان معناى والاى آن است．طريقه يا يا شيؤ
 خود در جهت وصول به برترين پايؤ عشـــق همراه

 خلق بلويزَه بر پائه ســه صفت هوشيارى، فروتنى



 كل شخصيتى جديد را به نام رند و برادرادران مرامـى

 باشد．《（حميديان،

موضوع نَاهى منتقدانه داشته باشيمه．


 نمىتواند پار سا باشد و رند پارسا ما مثل كوسه ريش
 يكبار پارسـا بـمعنى پرهيز كار را قافيه قرار دار داده
 قاعدتاً نبايد به اين آسانى تكرار قافيه كرده باشد．هِ سيس با ذكر دو بيت ديتر از از حافظ： تازيان را غم احوال گرانبار ان نيست
یارسايان مددى تا خوش و ا آسان بروم مريد طاعت بيكانگان مشو حافظ ولى معاشر رندان هارسا مارمى باش

 هr آبا با تلخيص）



 »آيينهٔ جامر در شرح بيت： تازيان راغمه احوال كرانباراران نيست
پارسايان مددى تا خوش و آسان بروم
 آمده است：البدان كه ما را（يارسيان را）معشر قريش
 آن ندار يم كه هميشـــه در خدمت شـــاهان خضوع
 خاضعين نامنهادند．«／مينوى در تعليقات نامئ تنسر

 است از＞ايريا＜＜با ياء مجهعول كه بها پارسى نام ايرانى است．آرميتى ربالنوع و مظهر كمال و و ايريا يا بالدمعنى مرد هارسا و فروتن است．،（زرياب خويى، （1．9：974

 مغايرت رندى با صلاح و توبه و تقوا：
＂حهِ نسبت است بها رندى و صلاح و تقوا را را سماع وعظ كجا نغمةٔ رباب كجاه، （قزوينى، غنى، ＂صلاح و توبه و تقوا ز ما مجو حافظ
ز رند و عاشق و مجنون كسى نجست صلاح＂ （همان： 1 （

## مابع

（1．1．المى، نصراله؛؛ بر آستان
جانان؛ انتشارات رسش، امهوز، ．1ヶ人
「．
شوق، انتشارات قطره، تيران．،
．1ヶ9

حافظانامه، انتشارات علمى و，

؛．زرياب خويى، عباس؛ شرح
مشكلات ديوان حافظ．

0．فروغى، محمدعلي؛ كليات
سعدى، انتشارات اميركبير،

7．قـزوينى، محمد و قاسم،
غنى؛ ديوان حافظ، انتشارات
اساطير، 1 حّا．

