#  

محمودقربانى فريمانى
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى
دبير دبيرستانهاى فريمان و عضو گروه زبان و ادبيات فارسى
"دل را ا ز آن جهت قلب ناميدهاند كه در فقســهـ
 كفتهاند. (اصولاً قلب به دو معنى اسـتعمال می مشود: اول) كوشت صنوبرى شكل كه در جانب چپپ سينه قرار

 شريفترين اعضاى بدن است. دوم) گوهرى روحانى روانى
 و درباره آن سخن بسـيار كفتتهاند.« (كلينى، جلد

سوم: ع7ヶ)
شــيميد مطهرى در بحث انســان كامل مى گويد:
 اسـتـ كه براى درمان آن بــهـ طبيب قلب مراجـي مى كنيه. قلب در قــرا آن يعنى همان روم روح و روان و و كانون احساس و مركز خر خواستهها در انسان است است.






 آدم لمُضغة اذا صلح، صلحت بِيا بها سـاير الجسد و اذا فَسَّتْ بها ساير الجســـد الا و هـى قلب.ه (عبادى،

 كاه اصلاح شــود، ساير تن هم اصملاح مى شود و اكر فساد پذيرد، ساير تن هم فساد مى پـيرد. بدان كه آن قلب است.
حضرت على(ع) همدر حكمت 1• ا از نهججالبلاغه دربارة دل مىفرمايد:

چجيده ســيماي دل در ادب فارســى گســترده اســت،
 و شــاعران زياد به كار رفتــه اما ما معرفت و حقيقت قلب و صفاتش بر بيشــتر مردم مخفي مانـى مانده است.
 كجاسـت؟ كنجينئ تركيبات و كنايات دربارة دل برآمده از حیيست؟ اين نوشتار با بهرهذكيرى از آيات قرآن، روايات ائمه و سخن نويسند كان به وارئه دل، حواس دل دل و حالات

ياسخگّوى حقيقت دل نيست.

كليدواڭههـــا: دل، حواس دل، حالات دل، آفات دل، نقش ذكر در دل دل

## مقدمه



 مى شـــود كه دل چیيسـت، جايتاه و مرتبئ آن در


 عرفانى به اين سؤالها پاسخخهايیى دادهاند اما حوزه دل آنقدر وسـيع و بیىانتهاســت كها اين پاسخها،

پاسخخَوى حقيقت دل نيستند.
وازهٔ دل
"ادل كه در عربى آن را قلب مى خوانند، لطيفهاى
است ربانى و الهر كهى به زبا زبان در نيايد و در اصطلاح

(برهان قاطع، ذيل وارئ دل)

را الصلاح و طمع، خشمه، كينه و ناميدى از آفتهاى
 مرگیدل را پيمانشكنى، زيادگويی، لهو ولعب، عشق


 »ادل لطيفهاى الهمى است و گردش و مدار حالات الات آدمى بر دل است. دل منبع معرفت و معدن و گوهر
 مرحوم مجلســى مى فرمايد: »اهعرفت و حقيقت إيا قلب بر بيشتر مردم مخفى مانده استى است و ائمه (ع) جز به كنايه و اشــاره بيان نكردهانـد و واحتياط اين است است است
 كنيهم و آنحֶه آن ها بيان كردهاند آند صلاح، فساد، آنات
 از صفات شــيطانى و آراستن آن به ملكات روحانى


## حواس טل

جسم انسان پنج حس دارد كه همئ عالم بيرون را با آن ها ادراك مى كند و اختتال در هر هر حسى سبـ عدم درك عالم ظاهر مى آشود. از نگًاه عرفا


 كه استماع كلام اهل غيب مى كند و و مشامى است
 محبت و حلاوت ايمان بدان يابد." (رازى، (1. r

ســـامت دل به اين حواس است و نجات تن هم به آن وابسته است. در هر كسى اين حواس دل دل در
 جسم او حتمى است. پس بايد در تصفيه دل ابتدا به سلامت حواس بيردازيم.


 (or• • (دشتى، ()




 و گوش دل ياد مى كنيهم. امــام صــادق (ع) مـىفرمايد:» هــر گاه خدا خير

"الَقَد عُلِّقَ بنياط هذا الانسان بضعة هى اعجب ما فيه و ذلك القلب .... فكُلُ تقصير به مضر و و كلٌ افـ افراط
 به رگیهاى درونى انسان پاره گوشتى آويخته كه شــگرفترين اعضاى درونى است و و آن قلب استـنـ ا...
 كونه شتاب فسادآفرين است
 كه در اصلاح آن بايد كوشــيد و از فســـادپذيرى آن جلوگيرى كرد. مهر، محبت، گذشت، ايثار و اميد، دل

قــرآن كريم حالات قلـب را در آيههاى مختلفى





 و ونالان به در كاه او باز آيد. دَّر گونى هــاى تدريجــــى دل را ادر متون عرفانى




 كســى كها از نور اسلام محروم است دلش مـر معدن كفر و ظله اسـت و به تعبير قرآن (سور انبياء، آيه ( متوجه است؛ „"رسوسههايیى كه به سوى دل می آيد
 مى كند. (قرائتى، قلب معدن ايمان و محل نور عقل و معرفت ائلمت است.
 الايمـان"؛ خدا در دل هالى آن ها معرفت ونـو ايمان را را نوشته است. شغاف يا يوشش دل دل كه مركز محتبت،
 حَبَّ القلب اسـت كه كَنجينئه محبت حضرت حق اســت و محبت مخلــوق در آن نمى كنـنجد. خداي

 دو قلُّب قرار ندادَده است.
شيخ محمود شبسترى در كَلشن راز مى گويد: بدين فردى كه آمد حبهاى دل خداوند دو عالمر راست منزل

اما آن كَونه كه پیيامبر اسلام فرمودنٍّ: غاقلب المؤمن بين الاصبعين من اصابع الرحمن يُقْلِّبُها كيف يشاء،

 مى گرداند؛ هر وقت كه خواهد .
 رســيدن به حق تعالى است و آن هم به شر بـريعت و دين ميسر است. خداوند هم به هم همين موضوع تكيه دارد كه قرآن شفا و رحمتى براى مؤمنان است. ياد خدا مرهم دل اسـت و و دل با او اطممينان مى كيريرد. (سوره رعد، آئى1) >الا بذكرالهَ تطمئنالقلوب".

بندهاى را اخواهد، در دلش نقطهُ ســفيدى انداز دو و كوشهاى دلش را بَشـــايد و بر او فرشتهاى گَمارد
 در دلش نقطه ســياهى افكند و توشمهاى دل لـ او ر را ببندد و بر او شــيطانى گمارد كه گمراهش كند. (كلينى، جلدبّ: غ•ب) شــاءر معاصر، زندمياد قيصر امين يور، در شـــر

 بيان مىكند:
 شنيدهام كه مى آيد كسى به مـهمانى


 چششــم است و شاعر اضطراب و و نآر امـى خويش را رابا آمدن مهمان خود امام زمان (عج) تسلى مى بخشـدر .

در تعبيـرى زيبــا چشـــم را الب ديــوارِ دل تصوير


رفتن نور و بينايى چشم جانباز اين گونه توصيف شده است: صبح دو مرغ رها بىصدا/ صحن دو چشــمان تو را ترى كردا شب دو صف از يا كريه/از لب ديوار دلت/ ريركشيد
(احمدى، •

بـا اين توضيحــات، حواس ظاهــرى در ارتباط مسـتقيم با دل اسـتـ و جداي از آن نيست. قلب مائه شرف و فضيلت انســان است كه به سبب آن بر همأ مخلوقات برترى يافته است. انسان بان باوسيلـؤ قلب خدا را مى ششناســـد و باصفات و و كمال او آشنا مى شود و در آخرت مســتـعد ثواب الهى مى كرددد. پیس در حقيقت قلب دانا به خدا و كوشــا به سوى خداست.
خطاب و سؤال و جواب خدا با قلب است، پس اتر
انسان قلب را شناخت، خود را شناخته و چون خود
را شناخت، خدا را شناخت.
حالات دل الاسـامى مختلف برحسب وقايعى كه بر دله هاى ســالكان راه حق مىافتند، آمده اســت، چون قلب منيـبـ و چون قلب سـالم و فـــؤاد و ... «(عبادى، (19. :1rev

