## مـحمدهنترى

دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى
و دبير ادبيات آموزشوپرورش شهرستان داراب استان فارس
جعفر فولادفر
فوقليسانس زبان و ادبيات فارسى
و دبير ادبيات آموزشوپرورش شهرستان داراب استان فارس


و انتظام لشكر و بهدست آوردن دل رعايا و فراهم ساختن متحدينى جهت خـر خود نبود و حكم شمشــير را هميشه در پیشيشرفت كارها قاطع مى شمرد، از همه بدتر عياشى و شــرابخوارگى بهخ المصوص در آخر كار
 بود كه در جنب آن از پيش آمدن دشم



تأثير ادبى و تار.يخى
 مســدس محـــنـوف (مفاعيلــن مفاعيلن فعولن) ســروده شده است و وزن داستان "ويس و رامين فخرالدين اسعدگر گانى" را دارد. به احتمــال قوى حميدى از اين مثنوى تأثير چذيرفتــه اما اما در بهكار گیيرى تشبيهات، اســتعارات و توصيفات نسبت به مثنــوى ويس و راميــن ابداعاتى زيـات ايبا انجام داده است. از دلايل ديگرى كه اين اين تأثير پذيرى را تشديد مى كند، مصراع اول چچو آتش در سپاه دشمن افتاد
 بهصورت توارد يا تضمين دقير ديقاً در ويس و رامين به شكل زير آمده است: به صفّ خويش بيرون تاخت چون چو آتش در سپیه دشمن افتاد
(ويس و رامين:هـ)
ابيات ديگرى كه نشـــندهنـندهٔ توارد يا تضمين حميدى از فخرالدين اسعدگر گانى است، به شرح زير مىباشد. در ابتدا بيتى

كردن او از وليعمهدى محســوب مىشده، چهه تر كانخاتون مى خواســت ارزلاغشاهـاه، برادر كوچكى جلالٍ الدين، كه مادرش مار مثل خود او از تر كان قُنقُلى بود، بعد از پسرش وارث تــاج و تخــت خوارزمشـتـا (اقبال،
 روحــى و تدبيرهاى جنگــــى وى در در اكثر

منظومـــٔ »ويــس و راميــنـ" و تطبيـــق شــعر »ادر امواج ســند " با منابع تاريخى مورد نقد قــرار گیيرد و ذكـــر نمونهاهـايـي تأثير پذيرى حميدى از ״ لمنظومئ ويس و و رامين« اثبات شود. همحنّنين با ذكر متن
 جلالالدين منكبرنى" بهنظر مـر مـر سد نام


تاريخ جهانگَشا ذكر شده است.

كليدوازههــا: در امــواج ســنـد، تاريخ
جهانگگشا، جلالالدين، سيرت جلالـالدالدين منكربى

## مقـمه

 ه.ش) از شاعران معاصر است كه شهامت و پايدارى جلالالدين خوارزمشــار الداه را در شعرى بهنام »ادر امواج سنده کار كه در قالب
 كشيده است. در اين پزوهش، سعى بر بر آن بوده اســت كه با توجه به شعر يا ياد شده، ميزان تأثير پذيرى حميدى از آثار ادبى و تاريخى گذشته نشان دانـي "جلالالديــن مــردنى كوتــــاه قامت و
 هر دو تكلم مى كرد ده است و از از جهت قيافـ به تر كان خيلى شباهت داشت. مادر اور او از
 علل كينـٔ تر كان خاتون نسبت بها او و دور
"اسر جنگًاوران چون كوى ميدان چو دست و پا
(ويس و رامين:9 ب)

در آن باران تير و برق يولاد ميان شام رستاخيز مى كشت "هصصاف جنگگ و بيمر جان چنان شد كه رستاخيز مردم راعيان شد كه من زنگَ از گَمر خواهم زدودن به كينه رستخيز او ر ا نمودن"

با توجه به اين نمونهها شكى نيست نيست كه حميــدى از كتاب ويس و رامين بســيـيار تأثير كرفته است
ابياتى كه بر ســير اصلى داستان دلالت
 تاريخى ذكر شـــده در ايــن مقاله تطبيق دارد. در اينجا پی از آ آوردن نمونه ابيات، شــرح تاريخى كتـب تأييدكنــــده بيان مىشود.

جنَعَ ميان جلال الدِين و چنگگَيزخان در كنار آب سند جالالالدين چِندينبار با سباهاهيان مغول
 مى دهده اما اين بار با شخص چنْگَيز روبهارو مىشود. با توجه به كفتئ محمد منشى در كتاب "اسيره جلالالدين،، هنگامى كه چِنگّيز به كنار آب ســنـ رســيد "ادر بامداد روز جهارشنبه هشتم شوال سنه ثمان عشره و سـتّمائه برابر همديتر صف كشيدند و چجون تدانى فريقين به حد تلاقى رســيد، جالالدالدين برابر او ايستادند. (شـهـابالدين محمد خرندزى، ( ) .
بَ شمشير تيز عافِيت سوز در آن انبوه، كار مر تَ میى كرد


دوحندان مىشكفت و بر گَ مى مكرد ســلطان جلال الديــن ابتدا مغــولان را را شكسـت داد اما هر سربازى را كا كه به قتل
 مى شدند. اين نكته هم در تاريخ جهانـانتُشا و هم در سيره جلالالدين منكبرنى ذكر شده است.
ولى چندان كه برگى از شاخه مىريخت
دو چندان مىشكفت و بر تـ مىريخت "تو كفتى همچچو باد تند شد، مري سر جنگاوران مىريخت چون برى (ويس و رامين:هج)
 به سان گوى خون آلود، سرها

$$
\begin{aligned}
& \text { از الدر امواج سند" آمده و سيس تضمين } \\
& \text { آن در ويس و رامين ذكر شده است است. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به روى نيز هها و نيزه زارارن } \\
& \text { "هوا از نيزه گشته چحون نيستان } \\
& \text { زمين از خون مردم چون ميستان" } \\
& \text { (ويس و رامين:هب) }
\end{aligned}
$$

پيش چنیگيزخان به راه شهيد كردند و جلال الدين منهزم و منكســـر پيش والــده و مادر فرزند و و حرم خود آمد، همه آواز بر كشيده، فرياد مى كردند



 در داده، در آب اندازند. از اين عظيمتر چا چه مصيبت باشــد؟ « (شـهـاب الدين محمد خرندزى، 70٪ ا:
(11)
چو لشكر گرد بر گردش گرفتند
چو كشتى، باد پا در رود افكند


 واســطهٔ قلاده سلطنت و شـــمريـارى، اگر چچه افواج

 گذششتن وى با اسب از رود سند در تاريخ جهان گَشا آمده است:


 جوشن از پشت باز انداخت و اسب را تاز يانه زد و از از كنــار آب تا رودخانه مقدار ده گز بود يا زيادت كه اسب در آب انداخت و بر مثال شير غيور از جـيار جيحون عبور كرد و به ســاحل خلاص رســيد.< (جوينى،
 در »سيرء جلالالدين منكبرنى" نيز چنين ذكر شده است: "چون جلالالدين به كنار آب ســنـد رســيد، و در پس حســام باتر در پيش بح بحر زاخر آر بود، با تمام ســلاح كه پوشيده بود، اســپ را پاشنه زد و از آب بگذشــت. و اين از غرايب عالم است كه حق حق چون بندهاى را محافظت خواهد كردن، از هيج آسيبى به وى نمى ورساند و آن اسب تا وقت آنكه فتح تفليس



 شيرانداز سوار بر اســب از رودخانه گذشته و خـر خود را بــهـ آن طرف رســـاندند

 دنبالةٔ مطلب در وبگاه نشريه
"اســلطان در قلب با هفتصد مرد پاى افشارد و از

 هر حمله چندكس مىانداخت و لشكر چنگگییزخان

 ديد كه كار تنگ شد از نام و نـنگ با با ديدهُ تر و لب خشكـ در گذشــتـ. اجاش ملكـ ســلطان بود، عنان او گرفــت و او را بازپ





 مىدهد و به قلب لشكر مى زند؛ بهطورى كـ كه قدر ثبات و پايدارى از لشكر جالال الدين گرفته میى
 آب غرق مىشــوند. (شهابالدين محمد خرندزى، (1) • ميان موج مىرقصيد در آب به رقص مرگ، اختر هان انبوه

 در رود سند، رقص مرگ را را انجام مىداداد.

 ندارد و به ضرورت غرق خواهد شدن ( (شهاب) الدين

 بناى زندگى بر آب مىديد اگر امشب زنان و كودكان را را را ز بيم نام بد در آب ريزم
 و لب خشك در گَشت. اولاد و اكباد را با با دلى بريان


 به آب ديده اول دادشان غسل سیس در دامن دريا رها كرد زنان چون كودكان در آب ديدند چو موى خويشتن در تاب رفتند وز آن درد گران بـى گفتنأ شاه چو ماهى در دهان آب رفتند "پٍر هفت هشت ســالهٔ جلالالدين اسير شده

## رِّنوشت

ا. ابياتى كه در اين مقاله بدون منبع ذكر شده، بركرفـرفته از شعر ("در امواج سندي) از كتاب ادبيات فارسى اول چاپ ابا 1 است


