

دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد خلخال و دبير زبان وادبيات فارسى مدارس اردبيل

الكتــاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى


 كه آياتـش را بر آنها مى خوانو اند وآنها را را

 آشــكارى بودند. مى توان كَت كه رسول
 مردم بر گزيديه شـــده اسـت تا تا مـردم رابا تزكيئ نفس، از ضلالــت و كَمراهیى به راه راست هدايت كند.
مثنــوى معنوى كتاب حجيمى اســت
 بيان شده است. از آنجا كه اءعرفان مولوى آلـوى
 انســانمدار بــوده و پويايـــى و تحر كـ آن آن نيز مرهون همين انســانكرايى جذاب و و




 مثنوى، تعليم فضايل اخلاقى متناسـبـ

 بــه فضايل اخلاقى و دور شـــدن از رذايل آريل اخلاقى نمىتواند به سير و سلوك عرفانى
 حقيقى برســـد. بــر اين اســاسـاس، مولوى
 اخلاقى را زيربناى آموزهماى عرفانى قرار
(1r اســت كه بر ارزش اخلاق در ادر ادبيات تكيه

 »خوى" و (اسرشــتـ" گرفته شده است

 يكى هستند لكن خَلق به هيئات، اشكال و صورتهايى كه با چششـم در كـ مى مشود اختصاص دارد و خُلق به قوا و ســـجايايى كه با بصيرت در ك مى شود مختص شده
 در تعريف علم اخلاق آمده اسـت: العلم اخلاق، دانش اخلاق و ســجايايايى اسـت كه موجب مى شـــود جميع كردار انسان انـان زيبا باشد و در عين حال آسان از از او صادر


 نفس انســانى را چحكَونه خلقى اكتسـابـاب توان كرد كه جملگى افعالى كه به ارادت او ازو صادر شود جميل و محمود بود، يس موضوع اين علمن نفس انســنـى است از آن آن
 قبيح و مذموم صادر تواند شــده (خواجه
 همحتنين ســادت غايى را هدف و غايت
اصلى اخلاق مىداند.

اخلاق و تزكيؤ نفس در قرآن كريمر مكر
مورد تأكيد قرار كرفته است. با بادقت در آئٍ شريفٔ "همو الذى بعث فى الاميين رسولاً منعمى يتلوا علييهم آياتهو يز يزيهسو يعلمهمه


كليدوازههــا: قرآن، مثــــوى معنوى، ادبيات تعليمى، اخلاق

## مقدمه

اغلب بر ايــن باورند كه شـــر تعليمى
 آن آمــوزش اخلاق و تعليم انديشــهـهـاى يسنديدة مذهبى و عرفانى باشد (رزمجو،

 عرفانى، دينى و سياسى با زيان لذتبخش
 ســبك محتوايـى در اوايل قرن ششـــــم بها وســيلة سنايى غزنوى با ساختن منظومأ




$$
\begin{aligned}
& \text { طفل حاجات شما را آفريد }
\end{aligned}
$$

كفت ادعوا الشه بیزارى مباش
تا بجوشد شير هاى مهر هاش

رضا
» رضـا، «از مقامات عرفانى براى سـير و سلوكى و رسيدن به معشوق ازلى بـلى بهشمار
 خداوند مقدر كرده اســت در جمريـا جميع امور مسرور است و نفس در هر شر شر ايطى خوش و آرام؛ قلب در هر موقعيتى و پيشامدى كهـ موجب تشويش و اضطراب از امور دنيوى باشــد، آرام و ساكت اسـت و وبندئ خدا به






 اندازه است. چنان كه در دفتر اول مثنوى

آورده است:
الى جفاى تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر
نار تو اين است، نورت تون بون بود ماتما اين تا خود كه سورت چون از حلاوتها كه دارد جور تو وز لطافت، كس نيابد غور تو نالمر و ترسم كه او باور كند وز كرم آن جور را كمتر كند عاشقم بر لطف و بر قهرش بـر به جد بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد

 را در اغلب داســـتانهالى مولوى مى توتان دريافـت. ايــن كار بــا آموزهـهـاى قرا آنى ســنخيت و تناسب دارد و در كاهیى موارد حنين احســاس مىشـــود كه مولوى آيأ قرآنى را ترجمه كردها است. برای مثان مثال، در قرآن كريم آمده است: و إذ تأذن ربكم ملئن شــكرتمه لازيدنكم و لئن كفرتمه إن عذابى


 بشرى نبوده و رأى و رؤيت خلق را را در آن مجال تصرفصور تنبنده، زياده و نقصان

 دلبسـتگى او بــهـ آن ذات بى هممتا زيادت



 مؤمنين"؛ بر خدا تـــوكل كنيد اكر ايمان
 اســت كه انســان بايد همراه با تلاش، به خداوند توكل كند. او توكل بدون عمل را

قبول ندارد:
كَت پيغمبر بها آواز بلند
با توكل زانوى اشتر ببند
رمز الكاسب حبيب الهَ شنو
از توكل در سبب كاهل مشو
(مولوى، דیאז|: غ£)

دعا
در قر آن كريم آيات متعددى وجود دارد
 دعــا را عبادتى مـهم و بیتوجهیى به آن را را موجب اسـتـكبار و عـــابـاب دوزخ مىدانداند. حنان كه خداوند مىفرمايد: او قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستانـي عن عبادتى ســيدخلون جهنم داخرين" (غافــر | •7)؛ و خداى شـــا فـا فرمود كه مرا بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنمر و آنان
 با ذلت و خوارى در دوز
 جل- خود نيازه ها را در انسان قرار داده دا تا با با درخواسـت او به آن ها عطا فـا فرمايد و لطف
 به دعاو توفيق آن را از سوى خداى تعالى مى
زارى و كَريه قوى سرمايهالى ست رحمت كلى قوىتر دايهاىست دايه و مادر بهانهاجو بود تا كه كى آن طفل او كريان شود

داده اســت. بنابرا اين، پايهه و اساس سير و و سلوك عرفانى، آراســته شدن بها فـا فضايل اخلاقى است. مولوى به اخلاقا از سه جنبئ متفــاوت توجــه دارد: ا. فضايل اخلاقى
 نســبت به نفس (حقالنفس)، r. فضايل اخلاقى نسـبـت بــه مـــردم (حقالناس).
 به آموزمهاى اين هر سه جنبه اشاره دارند.

## فضا يل اخلاقى نسبت به خدا

 اخلاصاخلاص به معناى انجام دادن عملى بى
 اخروى و محض رضاى خدر خدا اسـتـ الاين كلمه را از قرآن كريم كرفتنهاند و اغلب به آئه شــريفه لو ما آمروا الا ليعبدوا الهـ مخلصين له الدين" استناد نموده و در الحا تعريف آن آوردهاند: »حقيقت اخلاص در سلامت سالك است از از دو وصف ريا و هوا، واصل در اخلاص نيت است و از اين جهت است كه كفتتهاند اخلاص بدون عمل بهـر از عمل بدون اخلاص است اصل و اساس اخلاص اسـت كه >الية المؤمن خير من
 مولوى در مثــــوى تأكيد مى كند كهـ اكـرٍ شـخصى عملـــى را الجام مىدهـــد صرفاً

 از داســتانهاى مثنوى كـــه در آن با ذكر
 آن امام بزر كَ اشــاره شده، حكايت ايشان و عمر بن عبدود است. بيت مشهور زير كير كه ضربالمثل كَشته از مثنوى مولوى كرفته شدهاست:
از على آموز اخلاص عمل
شير حق را دان منزه از دغل

توكل

و اعتماد كردن بر كســى و اعتراف كردن

 اســت و مأيوس شـــن اســت از آنچها در

مىفرمايد: 》واخفض جناحك للمؤمنين" (حجر / (حN)؛ بال و پر خود را را براى مؤمنان
 كسب فيوضات و رحمت المهى، انسان را بـه تواضع فرا مى خواند:
 خاك شو تا گَل برويى رنگَ رنگً
 آزمون را يكى زمانى خاكى باش

 دانستن خود، هستى و حيات را به دست خُواهند آورد:
هر كجا دردى، دوا آنجا بود
 آب رحمت بايدت رو پست شو وانگًهان خور خمر رحمت مست شو ( Y (همان:



 قرآن به كار نرفته، ولى 》
 و كانــــا فيه من الزاهدين> (خرمشـنـاهى،
 جلالالدين مولوى در مثنوى ابيات زير را با همين مضمون آورده است: زهد و تقوا را گزيدم دين و كيش زانكه مىديدم اجل را پیش مرگ همسايه مرا واعظ شده
كسب و دكان مرا برهم زده چون به آخر فرد خواهم مر ماند مرن خو نبايد كرد با هر مرد و و زن رو بخواهم كرد آخر در در لحد آن به آيد كه كنم خود را را احـد چون زنخ را بست خواهند آى صنم آن به آيد كه زنخ كمتر زنم ى لى به زربفت و كمر آموخته آخرستت جامأ نادوخته رو به خاكى آريم كز وى رستها رستهايم دل چرا در بیوفايان بستهايم


دنبالئ مطلب در وبگاه نشريه

كليدى و نمادين اين فصل از ديدگامهاى اخلاقى مولالــا عبارتانداند از: شـهـر (نماد اوج انديشـى)، روستا (نماد كوتهانديش)، آخور انديشــى (نماد شكمبارگى و و مصرف
 اوج بلندانديشى)، كاه (نماد دون همتى)، گندم (نماد بلندانديشى) شيخ مقلن مقلد، شيخ واصل، و در افق گســتردهتر تقابل ميان عرشـــيان و ملائكهانديشـــن از يكـ طرف و تماشــاگران حضـرت دوســت از طرف

 به جهت تبيين »همت)، حكايت واعغظى
 كه بر باور نشســته است میى هرسند كه از از ميان سر و دم اين پرنده كدام بهتر است.

مولوى با تلفيت طريقت و شريعت آموزههاى الخلاقى , انزير بناي آموزه0ایا عرفانى قرار داده است

واعظ نكتهسـنـج مى گويد: اگر سر و روى
 ده، آن سر عزيزتر است، و اگر دم به سوى
 ارجحيت و فضليت دارد:
گَفت اگر رويش به شهر و دم به به ده روى او از دم او مىدان كه به به
 خاك آن دم باش و از رويش بجه مرغ با پر مى پرد تا آشيان پر مردم همت است ایى مردمان عاشقى كآلوده شد در خير و شر خير و شر منگًر تو در همت نگَر

باز اگر باشد سپيد و بـىنظير چونک صيدش موش باشد شد حقير


تواضع
تواضـــع و فروتنـى و تــركـ تكـبر در برابر خدا و خلق؛ وازءٔ „تواضع" در قرآن مجيد

 است. در قر آن خطاب به پیيامبر اكرم(ص)

لشــديد (ابراهيم/V/). مولوى درباره شــكر


صبر
 كــهـ در قر آن كريمه و احاديث بر آـــنـ آن تأكيد فراوانى شده اســتـت صبر عبارت است از ثبات نفـس و اطمينــان آن، و مضطرب نگَشــتن آن در بلايا و مصائب، و مقاومت

 نگردد و گشادگى و طمأنينة، كه پیش از
 زبان خود را از شكايت نگاه دارد و اعضاى خـــود راز و'اين صبر شـدايد است كه ضد آن جزع
 مولوى، صبر كيميايى اســت كه خداوند مانند آن را نيافريده است:
صد هزاران كيميا حق آفريد كيميايیى همحچو صبر آدم نديد (مولوى،
 پيمبر ان با ايستادگى در مقابل منكر ان ريّ به مقام نزديكى حق رسيدند: صبر جمله انبيا با منكران كردشان خاص حق و صاحبقران (همان:


