

## مهـدى خوشبافطرقبه

دانشجوى دكتراى زبان و ادبيات فارسى و سرگروه ادبيات شهرستان طرقبه شانديز
(و ر ابهدست خصم چرا باز دادها
 خاقانى از ميان اهل جهان به تو پناه برده است.
ـ خـاقنيا حديث فلك در زمين به است كامسال طالعت ز فلك در زمين گريخت
(همان: وqس)
اى خاقانى، امســال
طالـع تــو از
آسمان به
-

$\infty$ آستن. آورده

- بـه تــو در كريخت خاقانى
و ول فشاند بر تو
اكرش قبول كردى خبرى فرست ما را
(همان:
خاقانى به تو يناه برده و عاشـــق تو شـــهـ است
ـ ـخاقانى از زمانه به فضل تودر تريخت او را امان دهاز خطر آخرالز الزمن
( همان:
خاقانى از ميان اهل زمانهـه بهف فل وبخشش تو پناه آور رهاست.
_خاقانى از تحكم شمشير حادثات اندر يناه همت شمشير دين كريخت...

كردن" باسوى آن خانها. آريريختن"در لغتنامدأدهخدا، هفرار كردن، به ســرعت دور شـــدن، در رفتن، به هـريمت شدن" معنى شــده و در ادامهٔ همين مدخل
 شودومعنى "»ناهبردن") دهد: خلق چهه باششد به خدا در كريز تون رخ و لب شكر و بادام ريخت بر كه يناهيمه تويى دستگَير در كه كَريزيم تويى دستگیير (نظامى) (لغتنامه دهخدا، جلد (rv)




 ضمن اينكه „آريختن در جا جايى يا كسى"
به مفهوم "يناه بردن به آن كس يا آنجایاى"، نمونههـاى زيادى در شـــر فارســى دارد و دانشآموزان سال جهارم رشته علوم انسانى ييش از اين با اين فعل آشنا شدهداند:
در ريناه لطف حق بايد كريخت

كاو هزاران لطف بر ارواح ريخت


 كـــه در اين بيت گريختن به مفهوم اپكريز و

فرار،نيست.


سخنسر ايان بزر گیمى يرداز يمه.

- خاقنى از جهان به پناه تو دركريخت


در درسى باعنوان 》خركيرى) كهد در كتاب
 علوم انسانى آمده، بيتى از مولانا بها اين شكل ضبط شده است:

> آن يكى در خانهاى در، مى كريخت زردرو و ولب كبود و رنگَ ريخت ريّ

معنايـى كــهـ از مصراع نخـسـت اين بيت
 حالى كه میدويد، به خانهاى پناه میبرد ولى

 كذاشـته شـــده و فعل اين بيت "رَريختن"
 دو حرف اضافهٔ يكســان) تصور شـــده است.
 معنايى كهاز بيت استنباط مى بشود اين است است كه فردى بهسمت خانهاى فرار مى كردا: بايد كَت با توجه به مفهروم لغوى و محور عمودى بيت مفهوم (ڤرار كردن«) از اين بيت برداشت نمى شـــود. حرا كه مفهوم كلــى بيت "ليناه جستن و پناه بردن" به خانهاى است نه (فرار

دنبالهٔ مطلب از صفحئ
گاه در گَتو گوهاى سريويلى و شيطان، اخلاق جامعهاش راش را تحليل






 براى تمامى دختران سرزمينش آرزو مى كند و در اشع اشعارش به اسا اساطير
》

 ديدگاه اخلاقىاش قرار مىدهد.
; نيما وسيعتر به اخلاق انديشيده است اما هر امر دو شاعر در اشعار شارن،


 ذهن شاعرانهشان در آميخته است. تأملات اخلاقى در شعر شـير شفيعى


 السان از سردردرَمىهای قرن حاضر است.

ا. منرابع، مهدي؛ شكست سكوت و بر آمدن اميد، سفرنامهٔ باران (نقدو تحليل و كزيده اشعار



















خاقانى به همت شمشــير ديــن و حريم كعبه پناه
جسته است.

ياعنكبوت غار ز آسيب پاى پی اندر حريم كعبئ پيل آفرين گريخت (همان: 7 ( 1 (

- چֵر كان همه شوكت و پایه ديد
پدر را به غايت فرومايه ديد
ـ كه حالش بگرديد و رنگًش بريخت
ز هيبت به بيغولهاى دركريخت
..... پدر به ويرانهاى پناه برد.

ـ گرد قر آن گرد ز زيرا هر كه در قر قر آن گريخت آن جهان جست از عقوبت اين جهان جست از از
 هركه به قرآن پنــاه آورد، در آن جهان از آ عذاب و در اين دنيا از فتنهها در امان است است

به تو دركريخت غمگين، ز تو شادمان بر آيد (عطار، 191): 19 )

مى گردد.
 نشگَت اگر معاينه چون شير نر شود (قآنى، هر آهويى كه به كنف حفظ او پناه برد. نتيجـه فعل اين بيت: "آن يكى در خانهاى، در مى ریريخت
زردرو و لب كبود و رنتى ريخت"



 ايجادمى كند كه فعل جمله »گر يختن" است. منابع



 جات اول، تران،


\&. سنايى غزنوى؛ ديوان، «رويز بابايى، نگاه، جاپ اول، تران،
irvo
0. عططار نيشابورى، محمدبن ابراهيم؛ ديوان، دلارام يورنعمتى،

7. قآنى، حبيبالنّبن محمدعلى؛ ديوان، مجيد شفق، سنايى، جابر اول، تهران،
V. V. وحيديان كاميار، تقى و ديكران؛ ادبيات فار سىى (قانيه، عروض،



