شــيخ محمود شبسترى (به زبان فارسى)، گَشتاسـبنامامٔ ا دقيقى توسى (به زبان فارسى)، الفئئ /بن مالكـ /ندلسى (به زبان
 كاربرد اين عدد خاص باشد


 سال نظه و يا نثر فارسـى "، البزر كِداشت هزار مين سال تولد ياوفات يك شخصيت و يا سرودن يك منظومه يا اثرير، "هزار يا يا هزاران بهعنوان يكى از هفت بازی نرد در قرون كذشتهه هو و... تأييدكننده اين اين مطلب


 به صدهزار درستّ"٪ و... نيز بيانترَ توجه مردم به اين عدد و و تركيبات آن استي استا اين عدد رازآميز با برخیى از از باورهاى عاميانيانه در ادبيات فارسى، نيز يبيوندى شگَرفـوشكَّفت برقرار كردهاسـت؛ براى نمونه، كذشتگان
 سال خود به خود آتش مى يكيرد. ققنوس،

 مىزند و پرنـــداى ديگر از تخم آن متولد

مىشود. بـــراى تأكيـــد بيشــــر بـــر ايـــن موضوع،



مىشود: »"يك خلقت زيبا بها از هزار خلعت ديبا."
 (آن فرومايه، هزار من سنگَ برمىدارد و و طاقت يك حرف نمى آرّد.، (تَلستان)

> چكيله

> هزار رنتَ بر آرَّ زمانها و نبود يكى چچنان كه در آيينئن ماست (انورى، به نقل از لغتنامه، ذيل (هزارار)

شاها: هزار سال به عز اندرون بزىى وان كَه هزار ســال به مُلكـ اندرون ببال
(عنصرى)

به مرّكان ســيه كردى هزاران رخنه در

## دينمر <br> بيا كز حشم بيمارت هزاران درد برچينم



هافششين [به احمدبن ابى دُؤاد] كَفت: اكر
 قاسم[:بودلف],رابخواهم كُشت.،(بيهتى،

 حـــود • 90 ســال آن را بـــه راهنمايمى و هدايـتـتمردم به راه راسـتصتــــرف كرد-



 زندگى آنها در شــاهنامأف فردوســــا آمده است- بيانتر توجه مردم به مفهيموم كنايى اين عدد خاص در زندرَى است. نامكذارى
 مانند »هزار يا هزار دار دستان يا هز ار آرآواء



 كمتر يا بيشــتر از آن نظير كَلشن راز از

 زند

 انسان، اشارماى كوتاه داشتها است.

## كليدوازهها: هزار، هزارويكى، نماد، انسان،

ادب فارسى، باورهاى آيينى

مقدمه اعداد هموار ممورد توجهمردم دنيابودهاندو
 با بار معنايى متفاوت استفاده مى كردهاند. بعضى از اعداد مانند سه، هفت، جیل، صد، هزار و... به شكل مقدس و آيينى در زندتى إـى
 اين اعداد هنوز در ميان بســيارى از مريار مردم
 عوامل زيادى سـبـب مىشوند كه انسان ان از اعداد به شكل نمادين استفاده كند. كثرت استفاده از اعداد سبب شده است انسادن انسان از اعــداد جديد و بار معنايـى آن ها، در زند اندىى بجرهمند شود. عدد هزا ارويك نيز بارعنوان

 حتى مورد توجه شــاعران، نويسندگًان ور ور دانشمندان، قرار كرفته است. نكَارنده در اين نوشتار بهن نمونههايايم از كاربرد
 كاربردهايیى از عدد هز ارويكـى در ادب فارسى

 كه پيدانشد تختهاي بر كنار (سعدى، به نقل از لغتنامه، ذيل (هززار)")

## نتيـجه

 اغلب مــردم دنيا در طول تاريــــخ از اعداد بهويزهاز عدد هزار در موقعيتها مانى مختلف به شــكل نمادين و در قالب ضربالمر المثلها مقدس و آيينى استفاده مى كردهاند. بهنظر مى رسد تكرار و رواج بيش از حد عد عدد هزار


 هز ارويكـ نيز برایى تنوع وبهاعنوان تقليدى از اسماءالله در ادبيات فارسى رواج پيدا كند.

( $1 \Sigma V$ :همان) انســان از ديرباز بهدنبــال تغيير و تحول در زندگـى و طبيعت بوده اســتـت. تكرار و



 عدد هزارويكـ متوســل شود و خود را از از بند تكرار عدد هزار برهاروند. بهنظر مـريرسد





 زندگى انسان و در ادب فارسى میییردازيمه. در خطّ نظامى ار نهـى گام بينى عدد هزارويكـ نام و الياس كالف برى ز لامش هم با نود و نه است نامش زين گونه هزارويك حصار باصد كم يك، سليح دارم
 نوشتن كتابهايى نظير 》الف ليلة و ليلة"

 نامگذارى برخى فروشگاهها و مراكز خر خرين






 كلفت داشــتـه باشـــد، به هز ارويكـ دليل






 آمده است: »اگَر انسانى هزار دليل بياورد
 مرتكب هزارويك اشتباه شده است" و....




 هزار گويی، يكى همم نشــنـوى.« (پلهیله تا ملاقات خدا) گاهى براى تأكيد بيشتر بهجاى »
 »اصدهــزاران" بهاركار مـــروود. اين عدد خاص با مثنوى معنوى سرش شارئه شده است است

 كاربرد بيش از حد و و نهايت غلو با با آن بيان


 و „״ صدهــزاران گُل شــكفت و بانگَ مرغى برنخاست عندليبان را چه پیش آمد، هزاران را په شد؟
(TYA : حافظ، (TMA) صدهزاران دام و دانه ست ایى خدا ما چو مرغان حريص بینیانوا
 غيرنطق و غير ايما وسِجِّل صدهزاران ترجمان خِيزد ز ز دل
 صدهزار ابليس لاحول آر بين


"زن بىدرنگَ خودش را آراســت و مانند معشــوقاعاى شادمان كه نزد عاشق هجران
 صدهزار عشوه و كرشمه و ناز از در تر ترمابه
 (1-1
" "معشـــوق] با لبخند و گشــادمرويى به استقبال عاشق شــتافت و باصدهرار اري ناز، عاشقِ دردمند خود را به سوى خود خواند. (همان: 111)
"جوان آه ســرد از جگر مىكشيد و اشكى
 با صدهزار درد و التههاب به روز رســاند."


