

دكتر مريمالسادات اسعدى فيروز آبادى، دكتراى زبان و ادب فارسى، عضو هيئت
علمى دانشگاه يسامنور مهريز يزي
اكبر رنجبر، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، مدرس دانشگاه پيامنور و دبير ادبيات
دبيرستانهاى مروست يزد

خود در غنا بخشيدن به ادبيات اين سرزمين كمن، كه فرهن رهنگى


 تصوير هاى شاءرانه و اديبانئ خاصى بها زيبايیى آراستهانهاند.





 بافقى، اين كدخداى اقليم سخنورى و شير بيشئ سخنى، به خر خوبى




 حد نيست باد را كه كند كار زور بر غبار







 شاعر شوريدهُ يزدى بررسى میىرىـرد.

 زيستن يافتهاند. در كوير به زند در آن داستانها


 بازتاب ويزَّانى دارد.



 تصاوير را در اين اشعار مىتوان نظاره كرد رد.




 دهمم به شكل توصيفى - تحليلى بررسى مى گرددد.

كليدوازڭها: وحشى بافقى، ديوان اشعار، عناصر اقليمى، كوير

## مقدمه




 اين بزر كان رنتا و بو و قدر و ارزش خاص خار خود را دارد و وبه نوبئ

یاسخى درخور از جانب معشوق به عاشق
 قاصدى صادق اسـت و جلوهٔ آن در شعر شاعران كوير مشهود:
 زين بلبلان كه سر به هر اندر كشيدهاند

هِروانه كه و محرمى خلوت این فانوس حون در حرم شمع ره باد نباشد

 كوير اسـت، در بيت زير دير در مخيل كريـ كردن كلام شاعر، نقشى بسزا ايفا كرده و و مشبه بجى اسـت كه مشــبه آن، خود وحشى كرجـهـه وحشــى خاكى شـد بنشسـت همحون گردباد
 خاست (r. (r.:

## ז.

گـــرد و خاكـ و غبـار، از از ملزومات كوير

 عناصر، به تصوير سازى شاعران ان مى يردازدا


نيامد ســرو من بيرون كه بر كـرد سرد سرش
كردم
به سـان كردباد از غم به خود پيچچيدم
و رفتم
(I I Iv : IrAv (
 كه بخت شــور به ريش جكَر نمكـ ريز

## (وحشى،

 مضامين و بيان انديشههاى خود از آ آنها

 كَزنده، از حيوانات كوير است؛ بنابر اين اتر

ه. نمك، نمكزار و شورززار جزء جدانشدنى كوير است. وحشى از اين عنصر طبيعىى، كه در ديار او به وفور يافت مى ايشود، غافل
 تصوير سازى هاى شاءرانه يرداخته است: كنم از آب چشم شور خونبار به دور خويش صد در دصد نمكزار


## \&. حيوانات كوير

fr خار
 شاعران كوير آن را به شايستگى در در اشعار

 مضمر، يار بیوفا را در بى برى به بوتئ خار همانند مى سازد. يارى است هر حچه هست و ز يارى غرض' وفاست يارى كه بیوفاست كجا مى برد كسى
 خاربن شـانـى كش اين بر اسـت چـــرا یرورد

وحشى براى صحبت ياران بیوفا خاطر چرا احزين كند و غم خورد كسى (همان:
كفتنى اســت در تشبِبيه مضمر، گوينده كلام خــود را اظاهــرا بر ســياق تشــــبـيه
 نظر ندارد اما در واقع مراد او تشبيه است.



در بيت زير نيز، با استفاده الز گَ كرد و وغبار و به كار كيرى آن در تشبييهاتى بليغ، كلام خود را مخيل مى ارسازد. الدر تشبييه بليغ،


 بليغاند كه در آنها به تر تيبّ، فتنه و وفتور به غبار و كرد تشبيه شدهاندي خيز و دامن بر فشان وحشى كه كار دهر

نيست
جز غبار فتنه و كَرد فتور انگَيختن

ا. آب
آب در كوير درّى ثمين اسـت و وارزش واقعى آن را تنها كويرنشـــينان از زر ارفاى
 جستوجوى آن اعماق زمين را با چینگی و وندان مى كاوند. كمبود اين عنصر اصلى
 جمله يزد، باعث شده فرياد العطش زمين تشنه هميشــه بلند باشـــد و دستهاى الـى آرزومنــدان نـــزول نعمتهـهـاى الهـى بها
 مردم كوير را به شـــدت تحتالشـا الشعاع خود قرار داده، در شـــر و ادب مردم اين اين ديار •
 وحشى در بسيارى از ســرودهمهاى خود، تحـت تأثير اين وضــع نامطلوب جوى و و
 كداخته، در ايجاد اين حسى در او نيز مؤثر
 معشوق و آرزوى نوشيدن آب وصال باشد. من كه به وصل تشــنهام خضر چهـ آبم آ
رفع عطش نمى شود تشنئ اين زلال را را
( (وحشى بافقى، (INAV)
مرديم به آن چشمهٔ جيوان كه رساند شرح عطش سينهٔ تفسيدهٔ ما را (همان: • 1
در بيابانى كه همة آبه هابه سراب منتهى
مىشــون، تشــنـه لبان بايد براى سيراب شـــنـ، از اشك چششــم خويش استمداد

جويند. آن كونه كه وحشى مى گويد: وحشــى و اشك حســرت و تف هواى

$$
\begin{aligned}
& \text { آب ز چشم تر بود ره سهر سراب را } \\
& \text { (همان: • } 1 \text { (هس) }
\end{aligned}
$$

r.

باد، موسيقى كوير است و كويرنشينان با با با با با با با نواى آن آشنايند و باصوت آن بهـ آر آرين
 هســت و آوايش مردم كوير را به حركت در مى آورد و به تلاش بيشتر براى كسب
 و کاه نيز، پيكى اسـت كه پيغام عاشــق

فارسى، از طبيعت آراسته به كل و بلبل و آبوهواى
 طبيعى خلقت- كه نام او را به عنوان شاعر طبيعت جاودانه ساخته است - انعكاس اين عنا را در شعر شاءران فارسى زبان نشان مى دهد.
 شعر وحشى بافقى، اين كدخداى اقليم سخنورى
 خود زادهٔ كوير است و پس از گَ در دامـان پدر زراعت پيشــهـ در بحبوحوأ جوانى از از

 يادمى جايى رسيده كار كه هر خاكى پاك يزد حد نيست باد را كه كند زور بر بر غبار


 كشته اســت؛ آن چنان كه رازیى مىنويسد: الشهر


 نموده، بازتاب اين شرايط در شعر شاء آبران اين ديار ديار نمايان است. در اين نوشتار، جلوههايى از از انعكاس
 شور يدهٔ يزدى بررسى مى كردد.

## ا. آب

آب در كوير درّى ثمين اسـت و و ارزش واقعى آن را تنها كويرنشيـنان از زر رفاى وجود خويش احي احساس مى كنند و در جســتـوجوى آن آن اعماق زمين را را با

 باعث شده فرياد العطش زمين تشنه هميشه بلند




 تحت تأثير اين وضع نامطلوب جوى و جغر افيايـيى

 از هجران معشــوق و آرزوى نوشــيدن آب وصال

باشد. من كه به وصل تشنهام خضر چه آبم آورد

جا جـيله
 انديشــمندى اســت كه داغترين و خشـــــــترين


 بايد جستوجو كرد و و براى شنيدن آوايش، بايد آيد به
 مى گويند. عناصر اقليمى كويرى در اشـ اشعار پر سوز
 است، باز تاب ويرْانى دارد.

 و خاكى و ســراب و دهها نمونئ ديگَر در اشعار اين شاعر شوريده و سخنسرای پرآوازه، زيبايى اشعار
 تصاوير را در اين اشعار مىتوان نظاره كرد در در





 شاعر قرن دهم به شكل توصيفى- تحليلى بررسى مى گردد.

كليدو ازهها: وحشى بافقى، ديوان اشعار، عناصر اقليمى، كوير

## مقلمهـ

آســمان ادبيات ايران از كَذشـتههالى دور شاهد





 سرزمين كهن، كه فرهنگى عميق و وريشهدار راد ادر خود جاى داده، نقشا آفرينى كرده استى

 جغرافيايى، گوهر كلام را با تصويرهاى شـا شـاعرانـانه و اديبانُٔ خاصى به زيبايـي آراستهاناند.


باز تابعناصر
اقليمى ور
محيطى در شعر وحشیىبافقى، اين كدخداى اقليمسخنوري و شير بيشئ
سخن، به خوبى مشهروداست. او كه خود زاده́
كوير است پس از گَذراندن
ايام كودكى در
دامان پّدرى
زراعت پیيشه،
در بحبوحهٔ
جوانى از بافقي به
يزد مى آيد

