

آكر او بر آن شود كه حالى را كه به به آن رسيده

 حال براى مخاطب نيز هديد آيد آيد، ها در وادى هنر نهاده است انـ اين همه تأكيد مؤكد بر اهميت يا واد او براى آن است كه عاشق از خود و و خوديت دور شور او و و آن
 عاشقى جوياى معشوقى آن جرانى



 در عشق است. مسيحاى عشق است است كه رو روح



 عشق دارد. شيدايي همان جنون انـون همراه عشق


عاطف و معططوف و مترادف اري يكديگّرند.
 خود و وا از از سر بيخودي آينى و شيدايى است است كه







 و و جهه امتياز او نيز در شيلـيدايـي حق است است و و بيان خوش.
 خالص تر و محضض تر باشد، عشق بر بر آمده الر از آن

 منشاء اين عشق كدام زيبايى است؟ آيا محسوس زيبايى صورت هاى اين ظاهرى و حسىى آيبى






 افلاطوني يا عشق آسمانيانى، منشاء و مبدأش زيبايى آسمانى است.






 و بيوسته در بر بر تفاهم ذوقى و و ذهنى بانى با همه ى جهان باشد.
, را كه در بند شهوات بودن است، محصور و و و و
 غريزه را در بند مى كشد و به خد خدمت انسان در می آوردا

 مؤمن در مرحله ى ابتدار مايى عقل بدار بدلى را كنار




 و عشق مى رسد، زيرا ورا عقل برين همان عـان عشق به عبادت و فقط ديدن معبود است. (همان،
(cr-VY
عشق در فرهنگَ اسلامى هركّز متصد سفر نيست كه مركب راهو اهوار سفر است ور و و در جهان

 هنر، كنشى انسانى است كـي كه زيبايـى را را نمورار




سخّن از عشق رفته است:






(حافظ) هر هنرمندى، هم جون سالكى، پس از از جذبه
 زنــــده مى شود. حال آلن كه هي الـيش از آشنايى با عشق حقيقى، محاكاتش آن در عالم الم حسى،
 كاهى به نفس بر برستى كه همان ان حب طبيعى است (و شايسته ى عـر عنوان عشق نـيست)


 عاشق در ابتداى راه، هم به خه خواست خو خود و وهم
 ى بعد، در سير معنوى خويش به نـ نقطه ای وا واصل مى شود كه خوراست معشوق رابر خر خواهش ان خود تر جيح مى دهـد
ميل من سوى وصال و و قصد او سوى فر فراق


 كاملاً در اراده مانحبوب، جاست كه او در سير كمالى خرا خود در خـر خيال يار




 اصالت دارد، ياد و خيال معشوق است. اكنون

مففهوم عشق در هنر سنتى


 است تا آن حقيقت متعالى را در زا زيباشناساسانه






 دلبستگى به شهوات و و نفسانيات و غراي ورايز است، عقل خدابين و ايمانى رجنين عشقى را وا محكوم مى كند، زيرا عقلى كه رو ارو به سوى خدي اندا


 از عشق، عشقى حقيقى و و فناى فی النى النه باشدرا
 عقل دربند منفعت آدمى است ور و و تمام اعر اعضاء

 راه معشوق است، ورا به هيج وجه با خا خودمحورى ساز كار نيست.




 هم نمى سازندا سه- عارفان راستين كاماملاً منكر عقل متعارف

 اند، اما وقتى انسان به آن آن بالا رسيد، به اين اين


 كه دارد نه راه است بلكه پجراغ راغ راه است.،

 منافاتى با هم ندارند و و در سير و و سلوى اري






 (Vr)

 الف- عشق محصول معرفت است است. انسان با با



اول راه است.

ب- عقل در برابر عشق باطل مى ايستد و آن

