نداى درونى مطرح در اين مصراع مى پردازيم.
1
 » خرد آغاز مىشـــود و اين نشانئ اهميّت و و ارزش خرد رد در
 مرتبأ شـاهى بعد از نزاد، كوهر و هنر، خرد خرد را انام مى برد كه نيك و بد را را میش شناساند. چحو هر سه بيابى خِرَّد بايدت شناسندهُ نيك و بَد بايدت
(شاهنامه ج ا: (شی)
در ايــن منظومه، خرد آن جینان مقام بلندى
 از گواهان بر راستى سخن يا ياد مى كنند: سخن هر چِه كَفتم به جا جاى آورم خرد پيش تو رهنماى آورم (AVA :شاهنامه)

همه از اســفـنديار خـــرد را اميدوارند. زواره رستم را كه نگَران آينده است، چنين دلدارى

ضم ضم برشمردن شروط رسيندن شبه مرتبةّ شاهي بعد از كليدوازْهها: خرد، دل، قدرتطلبى، رسته، نزاد، گوهر و و
هنر، خردرا نام میبرد كه نيكـو وبد را مىشناساند.
چچكيده






 اســت كهه عقل و وجدانش را پايمال مى كند. نهيبهاى رســتم و اطرافيانش نيز او او را بيدار نمىى كند تا خود و جهان تههلوان ايرانى را تباه |سفنيدوار رهها: حرد، دل، قدرتطببى، رستم، اسفنديار

مقدمه

 مى كنند: خرد را با احساساسات (احساسى رفتار كردن) نابود نكن، ولى بـنظا (دنظر مىرسد


> مىدهد:
زواره بدو كفت منديش ازين
نجويد كسى رزم كش نيست كين
ندانم به كيتى چو اسفنديار
به رادى و مردى يكى يكى شهريار
نيايد ز مرد خرد كار بد
نديد او ز ما هيجّ كردار بد
( (8مان: (1)

دنبالهُ مطلب در وبگَاه نشريه
 در اين مصراع، رســتم با اينكه راه غلبه بر اســـنـنديار را را
 اسفنديار مى خواهد كه در رفتارش با با او به نداهاهاى درونى





 اكنون براى روشـن شــدن موضوع به بررســى اين دو

