

رضاقربانى
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى
دبير ادبيات دبير ستانهاى استانمركزى


منتقـــدان او را با گمراهى »فاوســتـ" به فريب »هفيستوفلس" در اثر مشهور گوته

 تشويشخاطر و آشفتگى درون "هكبث"


 حقيقت است كه گناهكار را از عذاب وجدان چاره نيســـت " و در جاى ديگَر مىنويسد:
 به هر حال، ضحاك ستمگَرى است كه فردوسى ظلم او را چنين توصيف مى نهان گشت كردار فرزانگًان چراكنده شد كام ديوانگان هنر خوار شد جادويى ارجمند نهان راستى، آشكارا گزند شده بر بدى دست ديوان دراز به نيكى نرفتى سخن جز جز به راز.... ندانست جز كرثى آموختن جز از كشتن و غارت و سوختن
 شورش مى كنند اما استكبارستيزى كار كاوه بسيار دلنشينتر و پاكتر از از فريدون است است


 كينهجويى فريدون است و اين كينهجويـيى تنهها بدين سبب اســـت كه پـر پـر فريدون، يعنى آبتين، به دست ضحن الين الي است. اين تنهها دليلى است كه فر فيد يدون براي شورش خود به آن استدلال مى كـند. مثلاً


 منمر پور آن نيكـبخت آبتين كه بكرفت ضحاك ز ايرانزمين بكشتش به زارى و من كينهجوى نهادم سوى تخت ضحاك روى ري همان گاو بر مايه كم دايه بود ز پیکر تنش همحچو پير ايه بود
 چچه آمد برين مرد ناپاک روى كمر بستهام لاجرم جنـگِجوى ادامه مطلب در صفحه

بگَوييهم: >استكبارستيزى يعنى جلوگيرى از سوءاستفاده از قدرت و و غرور ناشى از آن به هر نحو ممكن".
بدون شك محبوبترين و مردمىترين استكبارستيز شاهنامه كاوه آهنگر است. او

محبوبترين و
مردمىتريناستـتكبارستيز شاهنامـه كاوه آهنغْر است. او بر كسـى شوريد كه

 و خود بر مسنـد قدرت نشستهبود

 ناجوانمردى تمامقدرت را تصاحب میى كند.
 ضحاى توســط او دو عاملى هستند كه

كريم بسيار بهكار رفته است. در آيه كريمهٔ
هفت از سوّرة VI مى خوانيم:

 اصرّواو استكبروا استكباراًا (V/NI)
 آفرينش تو خواندم انگگشت جهل و عناد بر گوش نهادند و جامه به رخسار افكندند تا تا مرا نبينند و سخنمر رانشنوند و بر فكر ور خور اصرار و لجاج ورزيدند و سخت راه تكبر و نخوت پیمودند". همانطور كه میبينيم؛
 نخوت بهكار رفته است. در آي آيات ديگر قر آن

 ناصرخسرو هم در شعر خود بدين بدين ترتيب لفظ استكبار را بهكار گرفته است:
 جاهلان را پیش داناجایى استكبار نيست'


