

## 

## و هنـــرايرانـــى

اللهى را مى بيند كه - آن چنان كه در سور مى احزاب
 زمين عرضه كرده است و چ چون آن ها آر تحمل آن آن سر باز زده اند و بار اين امانت نتوانسته اند اند بر دور آن آن كشند، آنگاه به انسان عرضه دار اشته است آسمان بــار امانت نتوانست كشيد
 و در جاى ديتر مى كويد
عاشقان زمره ى ارباب امانت باشند
 در ارورپا و خيلى جاهِاى ديگر اين اين اعتقاد وجود دارد كه شعر فقط شعر عشق است. اما اما شايد بايد
 يك عشق زمينى است كه معمولا به جنس مخا مخالف است. اما عشق هايى چون عشق مادر و و فرزندى و
 به ارزش ها و عقايد و آب و خار خاكى و ... ولى در
 در بين خوانندكان ايجاد كرده، شعر عاشقانه ایى است كه مضمون آن يك عشق زا زمينى است است همين شعر حاوى عشق زمينى را گا كاهى با مفاهي ميم عامى در
 كه آن همر يك سبك شاء شاءرانه است. ولى اين مسأله
 با اجتماعى شدن فلسفه هان، ايدئولورى هان الر آرمان ها سايه ى خودشان را بهخصوص با آناز آلاز دوران مشروطيت روى شعر فارسى انداخته اند. يعنى اين كه به ذهن شاعران رسيده است كه مى اسـ بايست مفهوم عشق را در شعر وسعت دهند.
 مى خواهيم. اين عاطفه مى تواند عشق يا يا محبت باشد ولى در هر صورت بايد با كلماتى بيان كَردد كهـ
 اكنون در ميان شاعران معاصر وجود دارد دان


 مى تواند با نوعى عشق زمينى خلاصه شود- كه غالب شعرهاى محاور الى و عاميانه از اين دستا دسته اند- و يا ممكن است به حقيقت آسمانى عشق نظر داشته باشد كه به طور عمومى در شعرهاى عاشقانهى عارفانه به چششم مى خور هور. F



 بى انتهاى خود شور وجد و شادابى و رمز و و راز

نفاق و زرق نبخشـــد صفاى دل حـد طريق رندى و عشق اختيار خواهم كرد

 نخستين جنبه ى مثبت خورد را بيابد. مى دانيم كه حافظ نه تنها عاشق، بلكه سرايند خود معترف است كه او را عشق تعليم سخن دادي و شاعر ساخته است و شهرت شاعرى آدي خود را نيز مديون همين آموزش است:

## 

## 

زيور عشق نوازى نه كار هر هر مرغيست بيا و نوكل اين بلبل غزلخـوان بان باش
 حركت آن را ممكن مى سازد، و د در اساس و وجود جهان را به اثبات مى رساند، عشق است؛ اشتياق

 كل عالم وجود، بسيار پيشتر از حافظ ما در شعر
 »خسرو و شيرين" نظامى با عنوان »كلامى چند

 همه صاحب دلان را را يشه اين است است جهان عشق است و ديكر زرق سازى الـي


 از جلال الدين محمد رومى نيز اشعارى مشابه مى خوانيم: عشق امر كل، ما رقعه ایى، او قلزم و ما جرعه الى الى

 از عشق گشته دال الف؛ بى عشق الف چون دال هـ ها
(مولوى)

اما نيروى عشق كه قادر است جهان را به

رفيق طريق متجلى مى شود، بيشتر در در در مدح آن شمس الدين تبريزى يا صلاح الدين زركوب و و يا حسام الدين نمايان مى شود. بيت زير نشان مى دهد كه حافظ نيز نگَاهى مشابه دارد:

> جهاني فانى و باقى فداى شاهد و ساقى
 حافظ چون عارفان ماسبق، در عشق آن امانت

## r- مـفهوم عشق در ادبيات

 حافظ شيرازى با ابراز نظرهايى مشابه كه ده دباره شاخههايى كوناكون است. إِن كه عشق موضوع اصلى شعر حافظ است، قاعدتا شناخته شده است. او
 را دارد. حافظ در ابياتى بیى شمار، عشق را را در كنار

 معناى رندى را نشان مى دهد:


كجا يابم وصال چون تو شاهى
من بد نام رند لاابالى (حافظ)




 را به هم ريوند می آن زند، تقابل عقل و عشق را نيز در نظر دارد.
عاشق و رند و نظر بازم و مى گويم فاش

محتوى نیاره ها، كليه ى مباحث مذكور را به دنياى استعلايیى سرشار از پیچییدگى شوق شور
 بويى استعلايى مى بخشد. (همان)

 و زيبايى است. زيرا تلاش بشر بر برای درا دريافت و ودرى
 درونى اوست كه براى پیى بردن به مقام الوهيت در در
 در نهاد بشر عشق به زيبايى با هستى او او عجين شده و خمير مايه ى وجود او او را تكوين كردي انره است. در واقع ترجمان هنر، زيبايى است و و هنر آن چاريزى

 بر آن است كه مظهر و جلوه ایى از زيبايى ببينند


 را پديد مى آورد و سپس هنر هنر است كه بيان كننده عشق است. هنر زبان عشق است و و عشق خود اسِ جوهر هنر است، عشق ورزيدن خود هنرى است. هنر عشق است و عشق با سوداكرى فا فاصله دارد، آرى عشق اسطرلاب اسرار خداست، هنر يعنى زيبايى و جمال، و و مى دانيم كه جمال و كمال مطلق ذات لايزال و الزلى و ابدى آفريدكار است و وانى پِ جويان زيبايى و و جمال خداشناسان و عاشقان خدا و و آَرينش هستى كه با زبان هنر به پرستش زيبايى و جمال میى چروازند چنان كهان
 وو وصف هنـنى خاصو زبانى هنروران هنگَامى كه به به مرحله هنرمندى مى رسند، به ايشان اشراق هنرى دست مى دهـد و اشراق هنرى در طى

 هنرى به مراتب بالاتر و برتر از ز كيفيت هاى الـي اخلاقى
 بشر از دوران بسيار دور بانقش آفرينى





 رمز شكوفايى و مانايى هنر ايرانى است. پايان

فرهنگ عمومى جامعه را از زيبايى نمادين خود انباشته است. طبيعت نتاره هاى ايرانى طبيا طبيعت "اواقع گرايانه" نيست، بلكه طبيعتى "رمز گرا ايانهـ" است و سرشار از رمز رم و معنى و نشان و و مثالى از از
 هاى خاص خود را با به كار مى كيرد تا تا به يكايكى
 رمزآميز بخشد تا اولا طبيعت را به معناى ذاتى ذاتى خود نزديك كندٍ و زبان رمزى آن را را باز كند تا سخن بكَويد. ثانياً تحت تأثير عشق از از قلمروى طبيعى خارج شده و به قلمروى استعلايى كه سرشار از
 از آنجايى كه نكاره در هنر ايرانى به كل دل در
عالم مثال موجوديت مى يابد، طبيعت، نما نماد و آيه و تشبيهی از كمال آرمانى است كه اس در مورد هر يكى از عناصر طبيعت مى توان شناخت آنـ در در حقيقت





مظهر عشق هاى زمينى و آسمانى باشد را زن است است. به لحاظ هستى شناسى زن از آن آن جا كه او در در سرنوشت




 مى فرمايند: (از ميان شما امت، بها زن - عطر و ونماز علاقه مندم و نماز نور چششم من است٪، ابن عـان عربى تزديكى اين سه را به خداوند سبب ارج
 اكر په در ز زمين اما اصعودش در در آسمان است است و با خود همه را به آسمان مى برد. مرد را را و زن ران راو جامعه را را نتش زن در فرم و محتواى نتاره ها ها، نقشى در دجه اول و الهام بخش است است. خواه خود زنان به صور فعال وارد عرصه ى عشق ورزى شوند مثل شيرين
 مضامين فرم هاى عاشقانه به طور كلى بانى به نحوى



 نمايش رمز و رازها در فضاى عانى عاشقانه است. رقص فرم در كنار رنگَ و نور بيان ظرايف دايف دلبرى و عشق بازى جاودانه است. رنگَ نیًاره هار هاى ايرانى در در اغلب مكاتب با سايه روشن بهارى اما متمايل به سرد با با سبزها و آبى ها و سبزا آبى هاست

 خاستگاه مبانى عرفانى و فلسفى و مشخصات متكى بر مفاهيمى چون: عالمى مالم مثال (كه موجوديت

 كند) و نور ازلى (كه مباحث رنى رنى شناسى مينياتياتور را موضوعيت مى بخشد) مى باشند. اين سه ساحت سبب شده اند كـن انه نكاره ها ها به ساحتى والا و فرازمينى ار تقاء يابند. اما عاروه بار بر مفاهيم فوق، عشق به عنوان عاملى مؤثر بر فرم و
 تصاوير مى بخشد. رنگى و خط و و سطح و و تركيب
 پرى و طبيعت و دشت و دمن هنر آر ايرانى - به ويرّها نعارگرى-حتى متافيزيك، هنر ايرانیى را سيلانى بیى
 تا ابديت اين هنر را در طراواتى پايان نايذّ انير و وجد و شادابى غوطه ور نمايد. شايسته ذكر اير است است كه هـ هنر



 و مرغ و نقاشى قهوه خانهـ الى و قاجار نمايايان مى






 ايرانى اسلامى است كه موجب سير صعودى تعميق زيباشناختى در روندى تاريخى در اين زين زمينه ى
 از سطح به عمق ارتقاء پيدا نموده و از سا ساحت طبيعت به فوق طبيعت معنا مى يابند. اين بدان دليل است كه عرفان و عشق قدم بر عرصه ى هنر ايرانی كذاشته استا خاستگاه هنر ايرانى مبانى عرفانٍ و فلسفى إِى




كَارند، عِبار تند از: مثال، تجلى و و و نور استى استى اصولاً موجوديت هنر ايرانرانى وابسته ارِّه به اين عالم مثال است. نتاره هاى ايرانى، اين فرصت را را به
 افسانه الى و زيبايى هاى خاريى خارق العاده و اشارات ها هاى

بصرى حقايق ماورايى را بيان كندا زيبايى شناختى هنر ايرانى، برخاسته از از مبانى
 عشق و تجلى. مفهوم الهَ "انور السماوات و الارض"




 تشعشع خاص آن برخوردارند و وتحت تأثير عشقى،
 طبيعت و انسان و حيوان و و شكل ها ها و رنگّ ها ها بها صورت مضاعفى، از حالت طبيعى خارج شده و و حالت استعاليى به خودٍ گَرفته و وارد وجد و شور شورى عاشقانها مى تردند. اصولا هِ هنرمند تمام در هنر ايرانى به كار مى گيرد تا تا بتواند اشياء و پـديده

 طبيعت است. عناصر طبيعت عبارتند ازيز كوها ايره،
 كل نكارٍه ها، مظهرى از زيبايى آر آرمانى بهشتى است
 ادبى در قرآن كريم ذكر شده و ذهن هنرمند و

