```
فصلنامهٔ علمى #زوهشى كاوشنامه
```



فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ"
سيد على دسب"
استاديار دانشگاه بيام نورياسوج
دكتر حسينعلى قبادى
دانشيار گروه زبان و ادبيّات فارسى دانشگاه تربيت مدرس
چحكيده
مهمترين ويزگگ اسطورهها، قداست و جستجوى ازليت در قالب روايت است، كـه طـىّ آن، خــمير ناخودآگــاه و رؤياى جمعى بشر با زبانى زيبا و بريايئ ادبيت (literariness) بازنمايى مى شود. اصولاً اسطورهها بر پايئ فطـرت آدميـان شكل مى گيرند و در هر دوره سيلانى دارند و در ذهن و زبان مردم جارى مىشوند. از اينروى بايــد اسـطوره را فصـل جدايى نايذير ادبيّات دانست. تجلّى اسطوره در عرصهٔ ادبيّات دو گونه رخ مىدهد: گاه، به صــورت بـاره روايــت يـا عبارت، جوهره يا مفهوم اسطوره منتقل مىشود. قسم ديعر اين ظهور، بر مبناى جوشش طبيعى اسطوره است كــه ذهـن خلاق اديب طراز اول با آن ارتباط برقرار مى كند و به صورت روايت و يا آفرينش اسطوره، در متن جلوه مى كند. در اين صورت اديب و هنرمند، موضوع متن را از حالت هنجار و متعارف خارج كرده، به آن جنبئ ماورايى مىدهد تا تا اسـطـور اسره
 ديگران درخور مشاهده است و پس از قرن هشته، در ادبيّات فارسى پس از حافظ كمرنگ و كممايه مىشود. در پثوهش
 توصيفى - تحليلى است و برپائ چهارچوب نظرى رهيافت تحليل گغتمان استنباط صورت خواهد گرفت كه با توجه بـه بافت موقعيت فرهنگى، اجتماعى، سياسى و پيوند آن با موقعيت ادبى اين دوره، مسأللئ تحقيق كاويده و تحليل مىشـود. اجمالاً نتيجهٔ تحقيق نشان مىدهد كه در اين دوره، به دليل تحولات سياسـى- اجتمـاعى، تهـاجم مغــول و هـس از آن آن تيموريان و نبردهاى مذهبى صفويان، از بين رفتن مراكز فرهنگى - علمى و مهاجرت اهــل دانـش و فرهنـگ بــه هنـــد، گسست از سنت شعر فارسى، افت نشاط و ذوق يرورى در جامعئ عصر صفوى، عاميانهدن ادبيّات و دور شدن از هنـر ناب ادبى، كاربرد اسطوره در ادبيّات كمرنگ شد، اين ويزگى در درونمايه و محتواى اشعار اين دوره درخــور بررسـى وازگان كليدى: اسطوره، تداوم اسطوره، شعر فارسى پس از حافظ، حماسههاى ملّى، شعر دورهٔ صفوى.
 ا- نشانى پست الكترونيكى نويسنده مسئول: ali_dasp@yahoo.com

## 1- مقدمه

بحث درباره اسطوره، همواره يكى از جذابترين مباحثى بوده كه اند يشهُ آدمى را از گذشته تا امروز به آن معطوف داشته و به رغم كوشش هاى فراوان در تعريف آن، گويـا نمى توان به نظريهاى كامل درباره آن دست يافت. عبـارتهـايى مانـــد (انســان، حيـوانِ اسطورهساز است) (استراوس، 01YV9، ص 00) و يا (اسطوره از نخستين تجلّيّات هـوش بشرى است و منبع الهام نخستين قصههايى است كه انسـان يافـت) (لـوفلر، 77M ا٪ ص ^^) و دههـا تعريــف ديخـر دربـاره اسـطوره، گـواهى بــر ابهـام در ماهيَـتت اسـطوره و گوناگونى تعريف و ريشهُ ناخودآگاه جمعى آن در ذهن آدمى دارد. اسـطوره از ديـد گاه اين پزوهش، سر گذشتى قدسى و مينوى است كه در زمانى بىزمان و مكــانى بـىمـــان روى داده، با ازليّت و ابديّت جهان هستى در پيوند است. دنياى اسطوره، دنياى مـاوراى طبيعى و فراواقعى است و ريشه در واقعيّت دارد و برگرفته از جهان عينى است، هرچنا خارج از واقعيّت شكلى تمثيلى و نمادين پيدا كرده است. آفرينش اسطوره با جدايى از زمان و مكان و يافتن زبان ويزه و نيز تغييـر سـاختار و ارزش تاريخى هر شىء صورت مى گيرد. جهرهها، مكانها و رويدادها، روشنى تـاريخى خود را از دست داده، در گذر به سوى اسطوره، ويزگى گاى نمادين اسطورهاى مى يابنــ و به فرازمان و فرامكان و ناخوداگاه انسان نسبت داده مىشوند. در ادبيّات ايران، اين كاربرد قابل مشـاهلده اسـت. جنبـههــاى نمـادين و اسـطورهاى شخصيتهاى شاهنامهٔ فردوسـى مهمتـرين مصـاديق ايـن ادعاسـت. بـه عنـوان نمونـه افراسياب در شاهنامه، تنها يک بشر معمولى نيست كـه مثـل ديگـران زيســت كنـــ و از روى اتّفاق پادشاه تورانيان شده باشد؛ بلكه اگر با نگاه فراروايى و اسـطورهاى نگگريسـته شود، نمادى از ديو صفتى و دشمنى و خونريزى اسـت. كيخسـرو، نمــاد از بـين برنــده تباهى و ظلم و ستم روى زمين است؛ چنانكه حتى در شـعر حــافظ، رنــد، يــى انسـان چالاکى و گستاخ، آنگونه كه در ادبيّات قبل از حافظ ديده مىشود،نيسـت؛ بلكــه از ايـن جنبهُ ظاهرى و عادى بين مردم، وارسته و يکى اسطورهٔ ريا ستيز اسـت كــه مـىتـــوان بـا

YAI فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ

نگاهى به معناى ظاهرى رند و كاربرد آن در شعر حافظ، انديشهٔ قرآنى خلقت دو جنبه-
 لاابلى ظرفيت فرازمان و فرامكانى دارد.
اين كاربردها در متون عرفانى، بيشتر درخور توجه است؛ از اين نظـر كــه در عرفــان
 حقيقت برسد.
تحولات سياسى، اجتماعى بعد از قرن هشته، باعث دگر گونى هايى در ادبيّـات دورة
 ادبيّات از ماهيّت ناب و هنرى خود خارج و كوجه و بازارى شد و توجه به انديشههاى
 صص 0N - (7).
r- بيان مسأله
اسطورهشناسان بر اين باورند كه اسطوره، رؤياى جمعى بشر است. اسطوره انسان را از فرد گرايى و رؤياى فردى به سوى انديشه و سرشت انسانى رهنمون مى كــــــد (اليـاده،

 جوامع،آرمانش چیيست؟ به همين دليل و از اينجاست كه قدسـيّت و ازليّـت اسـطوره و جنبهُ فراروايى آن برجسته مىشود.

 آنچه بايد باشد و به عبارتى مىتوان كفت: اسطوره يكى مدينٔ فاضله و آرمان شهر است
 اسطوره به انسان مى گويد كجا قرار گرفته است و چگگونه در مقابل بحرانهاى معيّنـى از

جمله نوميدى، يا شكست واكنش نشان دهد و از همينرو پـر از شـادى و اميــد اسـت.
 قعر هاويه، صداى رستگارى به كوش میرسده (ITVV)، ص 79). به همين دليل، هر گــاه انسان دچار سختى ها شود، به اسطوره روى می مى آورده.
(ا(اسطوره، يك بيان داستانى است كه براى بيان حقايق جهانى به كار گرفته مـىشـوده،



 و چالشههاى بزرگ است. اتّفاقاً يكى از مهمتر ين زمينههاى راهيا

 خارقالعاده، ارادهٔ ستر گ، عزمى آهنين، روحيهاى والا و فوق متعارف پيدا شود كـه ايـن احساس نياز اسطور








 ايران است، آرمان سياوش، صيانت از حريم پاكبازى است، آرمان كيخسرو، خـتـتم غائلــُ

YAK فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ

ايران ستيزى است؛ با اين مـلدعا كـه در نگــاه معرفـت ايرانـى بـزرگ و وسـيع، كشـتن افراسياب ازددهاوش و پذيرش آن همه خطرهــا، مقدمـهاى بـراى رســيدن بـه قــدرت و مكنت نيست؛ بلكه به دنبال رهاكردن قدرت و گريز از تكبّر و تبختر و لذّتهاى حكــم
 نمادشناسى همان عرفان است.

اسطوره، الهـام بخـش تحقّـق امكـان كمـال، تجلّـى قـدرت، و بــه ارمغــان آورنـــن
نورخورشيد به جهان است. كشتن هيولا در واقع كشتن چیيزهاى تاريكى است. اسطورهها در اعماق درون، انسان را اسير خود مى سازند و راه را براى انسان بــاز مـى كنـــد، بــه همين دليل در دوران معاصر كه نه؛ بلكه در همهٔ دورانهــا بــه نظـر مـىرســد اسـطوره

اسطوره، در زندگى اجتماعى انسان نقش اساسى دارد. در ايران بعــد از قـرن هشــتم اسطورهها رنگ باختند و در اين دوران، تفكر اسطورهساز كمتر حاكم بود و بــه عبـارتى مىتوان گفت ادبيّات در اين دوره از ماهيّت فراروايى دور شد و بيشتر به عاميانه گرايـى و مضمون سازى روى آورد. دليل كم توجهمى به اسطورهها در اين دوران، بـا توجّـهـ بــه اين كه اسطوره سيال است و قداست و ازليّت دارد و گستره آن همئ زمانها و مكـانهـا را دربرمى گيرد، مسألهٔ اصلى اين پزوهش است و كوشش مىشود، با توجه به تحـولات سياسى و اجتماعىى و فرهنخى و ادبى در ايـن دوره و تـأثير و تـأثر بافــت موقعيّـت بـر ادبيّات اين دوران، كاربرد اسطوره بررسى و تحليل شود.
r- بيشينهُ پ夫وهش
درباره فراز و فرود اسطورهها بعد از عصر حافظ و بويزه در دورهٔ صفوى، پزوهشـى
قابل توجّه انجام نغرفته است، در كتابهاى (احماسهس/يى در /يـران)" از ذبـيحالله صـفا اشاراتى به ظهور حماسههاى تاريخى در اين دوره شده است (صفا، س7Mا، ص IOV بـه بعد)، تميمدارى در كتاب (اعرفان و /دب در عصر صفوى" به ويز گى هاى مثبـت ادبيّـات

اين دوره از نظر توجه به جنبههاى عرفانى و ظهور فرقههـاى عرفـانى و گسـترش ايـن طريقت بيرون از مرز ايران اشاره كرده، معتقد است در اين دوره به جاى شاعران بزر بـري،

 اسطوره در ادبيّات دورة صفوى اشاره كرده، متتقد اسـت در ايـن دوره بــه دليـل معمـــا كويى و عاميانه شدن ادبيّات و همحتنين كم اطّلاعى شاعران اين دوره از سرحششمههـاى




 شكل گيرى حماسههاى تاريخى بى شمار در اين دوره به دليل برجستهشــــن شن شخصـيت

 در شعر شير/ز عصر تيمورى)|نيز اشاراتى مختصر به اين موضوع داشـتـه اسـت (ريـاحى
 اسطوره در شعر پس از حافظ پرداختهاند؛ ولى پثوهش
 روش تحليل كفتمان، دلايل بى توجهى به كـاربرد اسـطوره را در ايـن دوره، واكـاوى و

 ناخودآكاهیى اسطوره در ذهن و زبان انسـان، اگرچــه اسـطوره در ادبيَــات فارسـى ايـن دوران، كمفروغ و كمرونق بود؛ ولى در قالبهاى هنرى ديگر مورد توجـهـ قــرار گرفتـه

فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ Y^

## ६- شكل گيرى، تداوم و جابدجايى اساطير

از آنجا كه اسطوره رؤياى جمعى انسان است و عميقاً در سرشت انسان ريشــه دارد،
تولّد اسطورهها، شكل گيرى، نوع و هدف آنها بستگى به نيازهاى فكرى و روانى، زمـانى
و مكانى، فرهنگ ملّتها و شرايط اجتماعى- اقتصادى و آيينى حاصل از آنها دارد.
(ااسطوره هر گز نابود نمىشود، تغيير شكل مىدهد، ادغام مى شود و بـا انطبـاق خــود بـا
 ظرفيت انطباق و تغييریذيرى است كه عامل اصلى دوام اسطورههــا بــه شـمار مـى آيـد")

(ازمان، همواره در كار به هم بيوستن اسطورههاست و اساطير موجود در هـر قلمـرو
فرهنگى، كليد درك مسائل فلسفى خاص آن قلمرو است. بدين گونه هر نسلى به هنگـــام باز گويى اساطير، اسطورههايش را به نفع انديشهٔ عصـر خـويش بازسـازى مـى كـــد، بـه سخنى ديگر، هر بازخوانى از اساطير، انعكاس دوران بازخوانى را در آن اسـطوره سـبب

(ااسطوره و مسائل مربوط به آن ممكن است در طـول زمـان و در مكـانهـا و ميـان مردمان گوناگون، دچار تغييراتى شود و شكل ديخر بيابد كه مجموع ايـن د گر گــونىهـا، (جابهجايى اساطير)" نام دارد و به طور كلى در دو زمينهُ مذهبى و ادبى روى مـىنمايـــ. هر گاه آيينى در جامعه از بين رود، اسطوره مربوط به آن آيين نيز تغيير مى يابد يا احتمال
 مذهبى اساطير است؛ اما هماهنگگ ساختن رويدادهاى اسطورهاى و توجيـه آنهـا از روى منطق و انطباق آنها با تجربه و دنياى خارج، جابهجـايى ادبـى اسـاطير اسـت)، (آيـدنلو،
0یז1، صص شا- 10).

به تعبير مهرداد بهار (قابليّت و قدرت تطبيق اسـطورههــا) (بهـار، اYVعا، ص •ع) بـا شرايط و ويزگى هاى جامعه است كه به جاى مرگ و فراموشى، با خصوصيت انعطـاف-


اسطوره در عرصهٔ تاريخ ادبيّات فارسى درخور مشاهده اسـت و همــين ويز گـى تـــاور اسطوره به ادبيّات فارسى برترى خاصى داده اسر است. نسبت ميان ميزان حضور اسطوره در
 فارسى با پيامهاى جهانى آن وجود دارد و هر چچند ادبيّات اسطورهایتر باشد، جهانى تـر است.

پِس از عصر حافظ تداوم و سيَّاليّت اسطوره را مى توان در قالب حماسـهـهـاى دينـى پرشمار مشاهده كرد. تحول حماسئ ملى به حماسئ دينى بعد از قرن هشـتم و بــويزه در دورة صفوى را مىتوان ناشى از جابهجايى اساطير و انطباق آنها با فرهنـگ جامعـه كــه حاكميت انديشةٔ شيعى است، به شمار آورد.

## 0- اسطورهسازى، اسطورهير دازى(كاربرد اسطوره در ادبيّات)







 جهت زيبايىشناسى و هم از جهت موضوعيردازى و شـغفتى هـاى روايـتهـاى ادبـى

شدند.
خواننده در دنياى ادبيّات از لذّتهاى سطحى و آنى فراتر رفته، به جهان بى كرانگىى كه فراتر از قلمرو جهان واقعيتهاى محسوس است، پا مى گذارد. اين فراينـد در دنيـاى



MAV فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ

از تجربههاى بى واسطه است كه ايـن تجربـههــا عينـاً و بــدون واسـطه در انسـانهــاى نخستين درك شده است. (اهر اسطوره داستان و انديشهاى را كه به واقع رخ داد داده اسـت،


 روايتها يا اشارههاى اسطورهاى در ادبيّات فارسى اسـت؛ ولـى كـا

اسطورهها با خلاقيّت شاعر و هنرمند.

## - ا- تجلّى اسطوره به شكل پاره روايت


 اسطورهها در آثار نويسند كان متفاوت است.

 علمى به كار مى گرفتند. صوفيان از عناصر اساطيرى براى عمق بخشيدن به تجربئ دينى





 نمونه در شعر فرخی، انورى، بيدل شخصيّتهاى اسطورهاى گاه به سـخره گرفتـه مـى -

> rMA كاوشنامه، سال چهاردهم (rara ا)، شماره Y

شوند؛ درحاليكه در شعر شاعرانى پــون مولـوى و حــافظ بـه عظمـت شخصـيّتهــاى اساطيرى اشاره شده است.

## r-0 - تداوم طبيعى زايش اسطورهها با خلاقيت شاعر و هنرمند

نوعى ديگر از كاربرد اسطورهها در ادبيّات، آن اسـت كـه شـاعر بـا ادراك عميـق و
قدرت شهودى كه دارد، خود به خلق اسطورهها دست مىزند. به اين صـورت كـه يــى شخص يا قصه يا رويداد واقعى را برمى گزينــد و روح اسـطورهاى و جــاودانگى در آن
 قلمرو مغاهيم هميشگى و تجربههاى مكرر و جاودانهٔ انسانهاى همــهٔ دورانهــا پرتـاب مى كند. به عبارتى ديگر، اين نوع اسطورهسازى عبارت است از آفريدن عالم و احـوال و اشيايى كه حامل واقعيّتى برترند، يعنى فراتاريخى شدن.

اين همان بـحثى است كه رولان بارت در كتاب ( اسـطورهٔ امـروز) بــر اســاس علـم نشانهشناسى دربارهٔ زبان اسطوره و شعر مى گويد، وى معتقد است شاعر آنچــه را مـا در نظام نخستين به عنوان دال و مدلول مىشناسيم، در يکى نظام ثانوى از معـانى قـراردادى تهى مى كند و آنها را در فرم و مغهومى تازه به كار مىبرد و اينجا از طريـق ارتبـاط فـرم با مفهوم است كه معنى آن را متو جه میشويم (ر.ك: پورنامـداريان، آNI، صـص

اين نوع كاربرد را در ادبيّات فارسى در آثار عطار با شخصيّت شيخ صنعان؛ در شـعر حافظ با پيرمغان و رنــد؛ در اشـعار مولـوى بـا شخصـيّت پير جنغـى، شــبان، و شــمس تبريزى؛ در شعر نيما با شب و مرغ آمين؛ در داستان هـدايت، شخصـيّت داش آكـلـ؛ در


「イ^9 فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ

## 7- نظم حماسههاى ملى و افول آنها در ايران

7-1 - جابه جايى اساطير
از آنجا كه اسطوره در مسير باورها و نيازهاى مردم قـرار مـى گيـرد، طبعـاً بــا مـردم
زند گی مى كنل و با تغيير باورها و نيازها، نوع معيشت، واكنشهــاى روانـى، فرهنگـى و اجتماعى د گر گون مىشود، تأثير مى گذارد و تأثير مىیــنيرد و كاركردهــا و هـــفههـاى تازماى پيدا مى كند. گاهى ادغام و تركيب و ابدال مـى شـود؛ ولـى در همــه حــال پيـامى
 اسطوره خدايان به مدد قدرت تخيّل انسان خلق مىشـود و ســس بــه شـهرياران و پهلوانان زمينى بدل مىشونل و گاهى برعكس شخصيّتى تـاريخى و قهرمـانى معمـولى، شكل موجودى اسطورهاى و غير عادى را به خود مى گيرد و همهٔ ويزگ گیى هــاى موجـود خارقالعاده همچون فرشتگان، ايزدان و خدايان به او نسبت داده مـىشـود و قهرمـان از صورت موجودى بشرى و عادى خـارج مـى گــردد و بـه مـاوراى طبيعـت مـى پيونــدد
 همتچنين لاكان بحثى را درباره رشد شخصيت ارائه مىدهل كه مبناى نظريؤ اسطورهزدايى شد. او معتقد است وقتى كودى وارد مرحلهٔ به اصطلِح پسا آيينـها|ی مـى شـود و تسليم قانون پدر مى گردد، ضرورت ساز گارشدن با شرايط و سرمشقهاى دگر گون شده
 ص MV). با توجّه به مطالب ياد شده و از ديد گاه تحليل گفتمان كه متون ادبـى متــأثر از بافت موقعيت جامعهشناسى، فرهنگی و سياسى است، نتيجه گيرى مىشود كــه اسـطوره به دليل ماهيّت سيال و جنبهُ ناخودآگاهى اش در ذهن و زبان مردم، ناميراسـت؛ ولـى در هر دوره متناسب با خواستها و علايق افراد همساز و در شـكلهــاى مختلـف نمايـان مى شود.
r-Y- تأثير بافت موقعيّت جامعهشناسى بر تحولّات اسطور هاى در ايران





 عبارتند از:

## 





## - - r- r-7




 متعاقب حكمرانى آنان، بلاى چناگیيز و فرستاد كان حكومـت مغــول در در ايـران و غوغـاى
 تيمور(جلوس VVI- وفات N•V) و نزاعها و جدالهاى قبايل تركنزاداد مـاوراء جيحـون

ral فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى چس از عصر حافظ

و فترت فرو مىافتلد و سوابق درخشندهُ مدنيّت و سياست را فراموش مى كننل. پيداسـت در چنين حالى، توجه به مفاخر نزادى و نظـم روايـات و احاديـث پهلـوانى و حماسـى ملّى، امرى محال است و به همين سبب از آغاز قرن هشتم فترت و انحطاطى سخت در


به دنبال اين امر است كه احساسات و تعصبات افراطآميز جمعى از شعراى فارسـى كه در حمايت سلاطين غير ايرانى و طرفدار و دستنشاندهُ حكومت عبّاسى هستند، بـه طور تلويح يا تصريح به تحقير شخصيّتهاى اسطورهاى ايران باستان و مفـاخر ملّـى آن مى پردازند. از نمونهُ اين كاربرد مىتوان به اشعار فرخی، منـو جهرى، معـزى و ... اشـاره


7-r-r-- توجّه به شخصيّتهاى تاريخى حماسهآفرين و بيدايش حماسئ تاريخى علاوه بر موارد ياد شده، مطرح شدن شخصيّتهاى تاريخحى، نظير اسكندر كبيـر كــه زند گانى او توأم با پهلوانى ها و جهانگششايیى ها و خوارق عادت و داستانهايیى اسـت كــهـ گاه وى را تا مقام پيامبرى بالا مىبرد، توجّه گويند گان توانايى چــون نظـامى گنجـوى و مقلّدان او و گروهى ديگر از شاعران را به سرودن سر گذشت مردانى از عرصهٔ تاريخ كه
 حماسههاى تاريخى، جاى حماسهٔ ملّى را در ادبيّـات فارسـى مـى گيـرد (همـان، lor و آيدنلو، فراوانى نظير: تمرنامه (تيمورنامه) سروده هاتفى (وفات 9YV ه. ق)، جنگگ نامــهٔ قشـم و جرون نامه(هرمزنامه) منسوب به قدرى شاعر، سالارنامه، سـرودهٔ شـيخ احمــد كرمـانى،



هق) و ... وجود دارد (براى مطالعةٔ بيشتر دربارة حماسـههـاى تـاريخى در ايـن دوران،
ر.ك: رزمجو، اYAT، صص Y•V - YM).

## 

زمينهُ ورود افكار صوفيانه و تغيير هويّت قهرمان حماسى بـه انســان كامـل عرفـانى، دليلى ديگر است. در قرنهاى پنجم و ششم هجرى به سبب غلبهُ عنصر تـرك و اشـاعهُ فساد و تباهى و تعصبات مذهبى و جمود فكرى در هيأت حـاكم و رهبـران سياسـى و
 فردوسى (انه دهقان، نه ترك و نه تازى بود)، موجب دیر گر گونى هايى در اصول و و عقايد و دلبستگى ها و جهانبينى ايرانيان مى گرددد. در اين دوره پايهٔ انحطاط تمدن اسلامى به واسطةُ تعصبات مذهبى و تحـريم فلسـفـه و علوم عقلى كذارده مىشود و براى متفكران و صاحبنظران آزاد انــديش ميـدان اظهـهـار وجود و پيشرفت فراهم نيست. در پـنـين اوضـاعى روح آزاد انـــيش قـوم ايرانـى، در جستجوى پپاهگاه و مأمنى بود كه تسلى نخش آرزورهاى سركوفته و عملى نشدة او باشد





 كذر گاه آثار حماسى به متنهاى عرفانى ورود يافته و با آنها ساز كارى و تناسب و تشار وا بيدا كرده و حيات بیى گسست خود را يیى گرفته و جهانبينى تازهاى يافتند. ايـن نخـرش
 زايندگى جاودانه در ادب فارسى شد. همسازى انگارههاى اسطورْایى باستانى ايرانـى بـا

فواز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ rar

آموزههاى فرهنگى و زيبايى شناسه اسلامى، برجسـتهتـــرين عــاملى بـود كـهـ زمينـههــاى تكوين حماسه عرفـانى را فـراهم آورد و مظـاهر آن در ســدههـاى نخســين رواج ادب فارسى، در شاهنامه فردوسى (وفات ای هـ .ق) و پارهاى از آثار ناصر خســرو (وفـات
 عطار (وفات 7Y^ هـ .ق) بازتـاب يافتـه و متمـايز بـا ادبيّـات همــه كشـورها (احماسـه عرفانى" را شكل داده و به تدريج آن را به عنوان زانـرى متمـايز و مسـتقل از زانرهـاى ادبى تمام جهان، جارى و سارى ساخته است.

> V- رابطئ گفتمانى اسطوره با تحولات جامعه چس از قرن هشتم

از ديد گاه تحليل گفتمان، هنر و ادبيّات، فصل جدايى ناپذير از فرهنـگ هـر جامعـه
است و جريانهاى ادبى دوشادوش تحولات سياسى، اجتماعى و فرهنگى پيش مـى رود و اغلب زاييدهُ جريانهاى تاريخحى، اجتماعى هستند و هم از ايـن تحـولات تـأثير مـىپذيرند و هم بر اين تحولات تأثير مى گذارند؛ زيرا ادبيّات انعكاس خواستها، آرزوهـا، اشتايقها، ناكامى ها و پيروزىهايى است كه ناشى از همين اوضــاع و روابـط اجتمـاعى است و از اينرو در بررسى ادبيّات يــى جامعـه، نبايــد از تغييـر و تحـولات اقتصـادى،

جامعdٔ ادبى در دوره́ صفوى، كاملاً تحت تأثير تحولات سياسى، اجتماعى و فرهنڭىى قرار گرفته است و اين دگر گونىها باعث تغييراتى در وضع ادبيّات اين دوره شد كـه در
ذيل به اجممال به آنها پرداخته مىشود.

ا-V
در ادبيّات سبیى هنلى گسست از سنّت شعر فارسى به وضوح ديده مى شـود. تـأثير نوجويى و توجّه به مضامين نو ومعانى بيگانه و تاز گى در شـعر - كـهـ از اصــول بنيـادى انديشهٔ ادبى اين دوره است- شاعر را بر آن مى دارد تا به جــاى مطالعــهُ در آثــار سـنتى،

خلاقيّت را از درون خود بجويد و هويّت خود را در خويشتن خويش بيدا كند و متكى به كَذتشگان نباشد؛ البته اين نوآورى از آنجا كه پشتوانه ندارد، قادر به شكستن قالبهــا نيست. تفاخر و برترى جويى شـاعرانى همحــون طالـب آملـى، كمـال خجنـدى، كلـيم كاشانى و ... بر شاعران پيشين دليلى بر اين مدعاست. علاوه بر اين مهمترين دلايل ايـن گسست از سنّت شعر فارسى را مى توان در اين موارد برشمرد: - تهاجم مغول و پس از
 مهاجرت اهل دانش و فرهنگگ به هند.

## - ج-V



 نكرد. فردگرايى حاكم و تفكر ترازيى و منزوى، خلأ جهانبينى جمعىى را كه نتيجئ كـار گروهى و اجتماعى است، در پیى دارد. براى نمونه در ادبيّات عرفانى جهانبينـى جمعـى
 جمعى باشد و نه تجربهاى عميق و گروههى در حوزة تنفكر و انديشه. از اينرو با جهـانى - محلود و جزئى مواجهيم كه در دنياى يك بيت خلاصه مىشود. انديشههاى عرفـانـي اخلاقى تكرار تجربيات بيشينيان است. شعر اين دوره، ادبيّـت خـود را نـه در آفـرينش جهان؛ بلكه در ايجاد حوادث لفظى در زبان مى جويد (حسـينى، ITYV، ص IV آ. شـاعر

 دارد و به هنر و استعداد و ذوق خود مى بالد و جهان را به تيغ سخن تحت سيطرئ خـود



فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ r90

عجز آميز اين گويند كان است. آرزو، آشوب، اسير، اسيرى، بيدل، بيغم، بيخودى، بيكس،
 شرمى، شيدا، و ... ( فتوحى، (7) -0^).

## شخصيت اجتماعى شاعران -

پيش از صفويه و بويزه در عصر حاكميت دربارهاى مقتدر، شاعر فردى خاص بـو بـود




نگاهى به پيشه و حرفئ شاعران اين دوره، نشان مىدهد كه از از هـر طبقـهاى در ميـان



(شميسا، YVI، صص YVI -YV).

نكتئ ديگر در شخصيت شاعران اين دوره، خوارى و ذلت شـاعر در برابـر معشــوق است، شاعر خود را در برابر ممدوح سخيف و دون مى بيند و نوعى شعر به نام (سـيـيه)،


 هتاكى، اعتياد، ... فراوان وجود دارد؛ حتى شاعرى چون بيدل بنگ بی مصرف مى كرد.

 خود را گذرانيد (صبور،

- V

شاعران روز كار صغوى بنا به دلايل متعددى از مطالعئ آثـار علمـى و عقلـى كــاره





 مريم بيگم دختر شاه صفى به سال 1110 هجرى مدرسهاى در اصـغهان سـاختا 11 درد وقفنامةٔ اين مدرسه شرايطى بـراى دانشـجويان مقـرر كرديــده اسـت از جملـه اينكـه



دينى نخوانند (فتوحى، ه^هזا، ص \^).





 مذهبى ايران كه نتيجهٔ آن وحدت سياسى مملكت شد، كوششى ارزنـــده بـوـود، از لحـاظ
 وسايل در پی آزار آن بودند. به همين دليـل در ايـن عصـر بـه جـــاى شـعرا و حكمـاى

فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ rav

بزر گ، فقهايى مانند مجلسى، محقق ثانى، شيخ حر عاملى، شيخ بهايى و غيره بـه ظهور





 ساختن جهانى كوچکى و محدود و در ذهن، جاى تاريخنگرى و اسطورْگرايـى را مـى كيرد.

 واقعيت پيش روى خود را مى پردازد. ذوق و قيحئ عوام بر ادبيّات اين دوره چجيره است. ذهن عوام در پی آن است تا منهوم انتزاعى را به محسوس بـي قادر به تفكر انتزاعى نيست، انديشههاى تجريدى را فقط مىتواند ادراك كند كه معـادل
 عرفان و اسطوره نگرش متافيز يكى است، اسطوره حفظ شده است. در هر حال در شعر سبك هندى جاى اسطوره خالى است. از عصر جامى تـا پايـان
 از شاعران اين دوره، اسطورهاى ديده شود، اغلب تقليدى و كليشهاى است. شعر در اين
 حقيقت و فراروايت. شعر اين دوره محدود كننده است، پذيرا و منغعل اسـت، خواهـانـان پاسخ است، بر عكس اسطوره كه آزادى بخش، فعال، پويا و پاسخدهندهُ نيازهاى روحى انسان است.
^- سيّاليّت و ناميرايى اسطوره، فراز و تداوم آن در قالبهاى هنرى در دوره صفوى
 ذهن انسان نمىتواند به كلّى از صفحه ذهن انسان پاكى شـود؛ زيــرا اسـطورههــا ميـراث




جامعdٔ ايرانى در طول تاريخ، در معرض امواج بنيان افكن هويّتى قرار گرفـت؛ ولـى به دليل بهرهمندى از ظرفيبت هويّتى و معرفتى بالاى خود توانست پايههاى هويتى خود





 شخصيّتهاى اسطورْاى و عرفانى به دليل همـزادى و جنبــــأ ازلـى عرفـان و اسـطوره، همساز شدند. در دوره صفوى، جامعةٔ ايرانى تحولاتى تازه را پشت سر گذاشت، جامعأهُ
 سامانئ هويتى جديدى را پايه، كذارى نمود.





فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ Ya9

دوره́ صفوى، اسطورهها ماهيَت اصلى خويش را از دست دادند و در طرحهــاى ضــدّ و نتيض، به نوعى به پهلوان پنبهای تبديل شدند (سلاجقه، ا٪Nا، ص هی).
ظرفيّت فرهنگى و تمدّنى و هويّت ايرانى از يـى سو و ماهيّت سيال اسطوره كــه در هر زمان و مكانى در ذهن و زبان مردم است، باعث شد كه اسطوره به شـكلى ديخــر در اين دوره در نگارگرى، معمارى، تذهيب، نقّاشى، تعزيه، مينياتور، كاشى كــارى و نتـالى مورد توجّه قرار گيرد.
مهمترين كاربرد ايـن گـرايش در تصويرسـازىهـايى كـه در ايـن دوره از شـاهنامه صورت گرفته در نقّاشىها، بويزه مكتب تبريز و هرات، معمارىهاى دورهٔ صفوى، قابل مشاهده است (لطيفيان و شايسته فر، آN1، صص 00-77).
هنرمندان و نگارگگان در اين دوره تصويرى بصرى از الگوهاى ادبى اسطورهاى ارائه كردهاند. پيوند شعر، ادبيّات و نقّاشى در اين دوره از سوى هنرمندان مىتوانست با هــمـ آميزى زبانى شاعرانه، هنرى ظريف، پرداختى كامل، استعارهاى بــيع و پيرايشـى دقيـق، همسازى زرفی را الگوهاى اساطيرى، آن هم پس از يکى دوره تحول طولانى - كه پـس از عصر حافظ را شامل مىشود- و طى مراحل مختلف دگر گونىهـاى ادبـى در زبـان و ادب پارسى به دست آورد.
محققان معتقدند در اين دوره (اددبيّات فارسى و هنر ايرانى پيونل و همخــوانى ذاتـى داشتهاند؛ زيرا هنرور و سخنور مسلمان - هر دو - همـواره بــر اسـاس بينشـى يگانـه و ذهنيتى مشابه دست به آفرينش زدهاند. آنان از خلال زيبايىهـاى ايـن جهـان، بـه عــالم ملكوتى نظر داشتهاند. هلف آنان دست يافتن به صورمثالى و درك حقايق ازلى بـوده، و در هنرشان قلمرو زيبايى با جهان معنا قرين بوده است. اين دو شكل نه فتـط از لحـاظ



بنابراين در اين دوره مضامين اساطيرى در شعر فارسى و نقاشى ايرانى بـر يكـــيغر
 ارائه مى شود در كار نقاشان هم يافت مىشود.

نتيجه گيرى
ادبيّات هر دوره متأثر از تحولات سياسى و اجتماعى آن دوره است. كرجه اسـطوره
انديشُٔ قدسى و ازلـى اسـت و فراروايـت اسـت، افــراد هـر دوره، اسـطوره را بـه نــع
خواستهها و انديشههاى دورةٔ خود تعريف مى كنند و از اسطوره براى آرمـانهـاى خــود سود مى جويند. براى مثال در قرون اوليه در ايران حسرّ شـاد باشـى و ايـران دوسـتى و
 شاعران و نويسند گان در پي احياى مجد و عظمت گذشتئ خود بودند. در دورههاى بعد
 مى دهد كه از زمان و مكان بريده و خواستار فناى فیى الله و جاودانگى است. تلفيـق ايـنـ انديشههاى ملى و عرفانى در شعر حافظ و مولوى قابل توجه است.
بعد از عصر حافظ به دلايل متعددى كه در متن مقاله بـه آنهـا اشــاره شـــد، اسـطوره رنگ مى بازد و نگاه اسطورهاى در شعر شاعران اين دوره كـمرنــا اسـتـ از از مهمتـرين دلايل اين تحول و جابهجايى در اين دوران مى توان به تحولات سياسى، اجتماعئى ايـران در اين دوره اشاره كرد كه ابتدا در بیى حملئ خانمانسوز مغولان و بعد از از آن تيموريـان، ارتباط شاعران و نويسند كان ايرانى با سنّت ادبى فارسى قطع شد و نتوانستند بهرؤ كافى را از سنّت تحوّل ادبى فارسى ببرند. دليل ديگر در اين دوره حاكميت انديشـئُ دينـى در عصر صفوى است كه باعث مى شد شاعران و نويسند گان كمتر قادر باشند به اسـطوره و و عرفان بيردازند. جامعةٔ ايرانى در اين دوره دچار سخت گيرى پادشاهان صفوى بود و بـهـ همين دليل بسيارى از شاعران در اين دوره به هند مهاجرت كردند.

فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ I•

از آنجا كه اسطوره پديدهاى قدسى است و شخصيّتهاى اسطورهاى ايزدى، آسمانى
و فراطبيعى هستند در اين دوره كمتر به آن توجّه شده است. در ايـن دور حماسـهـهـاى
 فرق دارد و حماسه برخلاف اسطوره داراى قداست نيست؛ بلكه جنبهٔ تاريخى داشسته و از اينرو محبوبيت تاريخى - قومى دارد. به عبارتى برخلاف زمان اسـطوره كـه ازلـى و ور اري

 به حماسههاى تاريخى و دينى دادند. به علاوه كاربرد اسطوره در نقّاشى ها، نگارگرىهانا، معمارىها و تذهيب در دورة صفوى دليل بر ماهيّت سيال اسطوره است كه در هر دور دره متناسب با فرهنگ و نياز افراد آن دوره مورد توجّه قرار مى گيرد.

يادداشتها

 پپوهشگگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانشگاهى در حال اجراست.

## منابع و مآخذ

الف- كتابها
1- آموز گار، زاله، ( (Irv¿)، تاريخ اساطيرى ايران، تهران، سمت.
 منصور انصارى، تهران، انتشارات تمدن ايرانى.
 تهران، انتشارات نگاه.


0- بهار، مهرداد، (IYV乏)، جستارى چند در فرهنگ ایران، چاپٍ دوم، تهران، انتشـارات فكر روز.
7- پورنامداريان، تقى، ( (IYNI)، سغر در مه، تهران، انتشارات نگاه.
V- تمـيمدارى، احمــد، (I IVY)، عرفــان و ادب در عصـر صـفوى، جلــد اول، تهـران، انتشارات حكمت.
^- حسينى، حسن، (IYV)، بيدل، سپهرى و سبك هندى، تهران، سروش.
9- رزمجو، حسين، (INN)، قلمرو ادبيّات حماسى ايران، جلد اول، تهـران، پزوهشـغاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگی. - • • دوم، تهران، انتشارات اميركبير.
 انسانى و مطالعات فرهنگى.
Y Y
 پروينى، تهران، انتشارات كتابفروشى فروغى. £ (1 شميسا، سيروس، ( (IYVI)، نگاهى تازه به بديع، تهران، فردوس.
 17- صفا، ذبيح الله، (س7M1)، حماسهسرایی در ايران، چاپ پهارم، تهران، اميركبير.
 1^- فتوحى، محمود، (1ヶ^7)، بلاغت تصوير، تهران، انتشارات سخن.
19 - -

- •

فراز و فرود اسطوره در ادب فارسى پس از عصر حافظ r.r.

 YY- قطب، سيد، (IE|V)، النـــد الأدبـى الحــيث أصـوله و مناهجـه؛ ط ع؛ القـاهره: دار الشروق.
rY- كمبل، جوزوف، (IYVV)، قدرت اسطوره، ترجمهٔ عباس مخبر، تهران، نشر مركز ڤ६ فرهنگى.


مهاجر و محمد نبوى، چاپ سوم، تهران، آكه.

تهران، نشر مركز.

.r7

 انجمن زبان و ادبيّات فارسى.
ب- مقالات
 نگارههاى ايرانى در دوران تيمورى و صفوى)،، فصلنامئ ملـرس هنـر، دورهٔ اول، شــماره




