# درُشاهنامه، اوستا و متون پهلوى 

محمدرضافراستى، حميد حسننزاد كاشانى
كارشناسان ارشد زبان و ادب فارسى
چحكيله

هــادى و اهورايـى معرفى مى كند. از او به به خداوند مهر، مرغ فرمانروا، مرغ كردنفنرا،



 $\qquad$ موضوع از كتب معتبرى چجون شاهن دينامه به تصحيح جلال خالقى مطلق و آثار ديگرى
 شدهاند و نيز راهنمايى هاى استاد ار جمنـد آقاى دكتر عرفانى، استاد دانشگاه پيام نور مشهل، بهره بردهاست.

سيماى سيمرغ در شاهنامه از سـيمرغ در چهار جاى شاهنامه ياد

شده است

 فرزند پسرى شد كه ("به جهره نكو بود برسان شيد و ليكن همه موى بودش سيّيد"


ســام را گَمان بر آن مى شود كه كَناهى

 رو فرمان مىدهـــد كودك را به كفاره أن آن كناه به كوهى دوردســت ببرند و رهايش

كنند.
"ابفرمود پس تاش برداشتند از آن بوم و بر دور بِّذاشتنده (همان:177)

 حل مشكلات است. از سيمرغ در ادبيات


يرور ده>> مىنامد:
"همان زال كو مرغ پرورده بود چحنان پير سر بود و پ夫مرده بوده

"جو مرغ ريان باشد آموزكار

(همان: (0r•A)
»لفظ سـيمرغ مركب از مرغ به اضافئ
 معناى شاهين است. سيمرغ در ادب غير حماسـى باءعنوان وجود نايِيدا و بیىنشان
 از ديده پنهان اسـت بها كار رفته است." (زنجانى، •^זו: זش7)

 در خوان پنجم اســـنـديار حضور مى يابد

 او را رهنمون مى شود تا بر اسفنديار فائق



 برجلوى و اوستا- كه البته در آنها آها اسامى متفاوتى ذكر شــده است-او را اموجودى الــى

افسانه در ادبيات ملى هر كشور جايكاه ويرّهاى دارد و كوششـــى اســت كه براى باى توجيه پديدهاى بــهـ عمل مى آيد. بد يـيـى است اين كوشش به تمايلات روانى قومى كه مر احل ابتدايى تمدن و و فرهنتى راطـى مى كند، بستگى دارد. در ادبيات داستانى
 باعنوان اسـطوره مطرح مىشوند كهـ در در ميان آنها ســيمرغ - بهويزَه در شاهنامه و در بخشى از اوســتا و متون تهِلوى- از آن جمله اســت. سـيمرغ و داســتان او كاه بهصــورت رمز و نمـــاد و كاه واقعيتـى اسطور هاى نمايان مى شود. در اين مقاله به بررسى سيمرغ و نامهاى آن در شاهنامه
 مشترى آنها و ويزگگى هاى هر كدام و نيز مكانهاى حضور هــر يكـ و علت حضور آنـا


كوهرى سيمرغ پرداخته شده است.

$$
\begin{aligned}
& \text { كليدوازهها: سيمرغ، شاهنامه، اوستا، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دوكانگى گوهرى }
\end{aligned}
$$

## مقلمه

در حماســهمای ملى و كمن ما ايرانيان موجــودات و برخــى حيوانـات نمــــــاد و اسـطور راند و جايتاه خاصــى را بـه خود اختصاص دِادهاند. در اين ميان، ســيمرغ مخصوصـا در شــاهنامه مرغـى مرموز
 سـخنـكو و چار هجوست كه بر ستيغ كوه

》اسـزارين" ناميده مىشــود- بــه زال و پرستاران رودابه نشان مىدهده: "بياور يكى خنجر آبَّون يكى مرد بينا دل پرفسون إِي نخستين به مىماه را مست كن
 تو منگر كه بينا دل افسون كند به صندوق تا شير بيرون كند بكافد تهيگاه سرو سهـى
نباشد مراوراز د درد آكَمى" (،
 همَان نتَران بودنداما به دستور سيمرغ جا جا عمل كردند و موفق شدند.「. ســــومين جايــى كه در شـــاهنامه از سيمرغ سخن به ميان آمده در پـنجمين خوان اســنـنديار اســتـ. در اينجا سيمرغ موجودى اسـت كه به دســت اسفنديار ايـريار
 سيمرغى اسـت كه در ريورش زال نقش
 خود در پشــتيبانى سيمرغ از رستم برای رياى چيبروزى بر اســفنديار مؤثر واقع مىشود.
 با رسـتـم در آن داستان پر شور همدر ردى ریى


 سـيمرغ نيست بلكه فقط توصيف قدرت

 مرغ را به دام اندازد و همان تدبار تديرى را كا كها در سومين خوان با ارّدها بهكار برده است، به كار مىبندد:
 نماند ايج سيمرغ را زيب و و وفر چو سيمرغ از آن تيغها گَشت سست
به خوناب صندوق و كَردون بشـي
همى زد بر او تيغ تا ياره تشت چحنان چارْكر مرغ بيحاره كشت" ( 1 (

 جزئيـــات آن معلوم اسـت. در اين واقعه، نتش ســيمرغ علاوه بر نجات و بربيودى رسـتمه و رخش، تشـــون راز رويين تن

كه ایى مرغ فرخندهُ هֶاك ديد نكَّهدار اين كودك شيرخورار كزين تخه، مردى درآيد به بار" (همان: 171) با دريافت اين نداى فرا حسى، سيمرغ از اريكهٔ خويش برمى خيزين، بها سوى دنياى

 مرغان را به زال مى آموزاند و او را دستان

 او مرغى از خانواده مرغان زمينى نيست. زمينى هست اما نه چون شاهين و عقاب و كركــس و و... بال و پرش از گوشـت پر نيســت، از نور و رنگَ اســتـ. سيمرغ در در اينجامظهرى از مظاهر انسان روشن روان
 تنيدواند. فردوســى با آكَاهى تمام شاهنامه را به نظم كشــيده و سيمرغ را مطرح كرده تا تا راه و الطر يقأ مددجويى از او را رابه زمينيان بياموزاند و نشــان دهد كه چه با بايد بكنـند تا سيمرغ به مددشان بشتابد.ه (آزمايش،

 ســيمرغ ياد شده، زمانى است كه رودا روابه، همسر زال، باردار مى شود و وقت آن است كه رسـتـم به دنيا آيــد، اما چون جن جنينى درشت است رودابه بر جان خود میترسد و با مادرش سيندخت مى گويد: "همانا زمان آمدستم فراز وزين بار بردن نيابم جواز
 درد حنان شديد است كه رودابها از هوش مىرود. زال دســت مدد به سوى سيمرغ

دراز مى كند و از وى يارى مى جـويد "حوزان پير سيمرغش آمد به ياد بخنديد و سيندُخت را را مرّده داد يكى مجمر آورد و آتش فروخت
وز آن پر سيمرغ لختى بسوخت" (همان:

ســيمرغ خردمنــد مى آيـــد و وى را را راهنمايى مى كند؛ يعنى روش تولد رستم به وسـيلئ عمــل جراحـــى را- كه اكنون

اتفاق را ســيمرغ در جستوجوى غذا،
 خورای بِحَّان خود كند: "افروه آمد از ابر سيمرغ و چجنگ
 سوى بحچَان برد تا بشكرند بدان ناله زار او ننگرندند (17V:1)

ليكن به دليل جثئ نحيف زال، او رالايق خورش نمى يابد و مهـــر و محبتش را را در دل جاى مىدهدن
"انگَ كرد سيمرغ با بآحَان بدان خرد خون از از دو ديده چكان شَكتنى بر او برفكندند مهر بماندند خيره در آن خوب جهر خداوند مهرى به سيمرغ داد (هكرد او به خوردن از آن خرد، ياد (همان: 17V)

ســيمرغ پدر معنوى، مربى و راهنماى
 تشــريح ســيمرغ و كُنام او و كـــــــــالبرز برمىى آيد، خوانـــــه را را با خويش به هـ همراه سيمرغ و زال از عرصه اسطوره به صحنـأه ديَرى مى كشاند. جايتاه ســيمرغ كـــه آن هــم آَكاهانه
 زبان پهلوى كه فردوســــ بر آن تســلط داشــته به معناى كوه و ("برز") به معناى
 كوه با نام »هـــره بره زئيتى " و در پیهلوى

(دهخدا، جז: :
"ايكى كوه بدنامش البرز كوه
به خورشيد نزديك به دور از از كروه،

 شـاهنامه فراوان به كار رفتــهـ- به دور از عالمر و خلق نزديك سر حشمهن نور و حيات
 آشيانه گرفته اســت و زال را ما می يروراند.
 زال يرده برمىدارد و مى گويد: "به سيمرغ آمد ندايى پديد

سال بســيـارى از مردم غير ايرانى بر فراز كوه البرز گرد مى آيند تا به ايرانيان زيان رسانند. اايزد بُرز مرغ چِّم رَوْشْ را به آن آن كوه مىفرســـتد و آن مرغ همه نـا نايرانيانيان را چون دانه برمى چییند.پ (رضى، ITV7)، ج

آشيان سيمرغ در اوستا "اكنام و محل استقرار سيمرغ در اوستا
 اقيانوس »فراخكرت" مى باشد. در متون پرهلوى نيز اين گونه اشاره شده است. اين



 و دارو و درمان ويسپوبيش اوستا يا هماكى
 اسم اين درخت در جاى ديگرى از كتب


 بندهشــن، فصل 9 ״ 9 (درخت هرويسپ
 روييده است" 》ار كنار درخت » اگوترن" دانههايى كه از ايــن درخت ارخ فرو مـريزي


 (يورداوود، جا: (OVO) مستشــرقين اين كلمه را به شـــاهين و ورد












 ياد شده است

 مزدا آفريده، به موجب ونديداد در الرَرجمه كردر نتش معنوى به عيده هارد. مطابق
 مينـوى خرد (1/9/9) اين مـرغ مـتوتواند تكلم كند و نشـر دهندة آيـــن مزايى

بودن اسـفنديار است. همانطور كه قبلاً گفته شــد، در اينجا سيمرغ اشارْارانى هم
 دست اسفنديار كشته شده است اس دارد و و اينطور مینمايد كه براى انتقام گرفتن از از اسفنديار خواستار مرگی اوست.
 مراد خود اندازه بايد گرفت كه آن جفت من مرغ با دستگاه به دستان و شمشير كردش تباهِ (همان: ا 1 ) اسفنديار خود پيش از مرگ بی بیآنكه به روييــن تن بودن خويش اشــنـاره كند، بـا به پسرش بهمن مى گويد: "به مردى مرا پور دستان نكشت نگَه كن بدين گز كه آر دارم به مشت بدين چوب شد روز گَارم بهسر
 (همان: 17 )

 ديگَر شاهنامه رديايى از او ديده نمىشود.

> سيهلوى غ در اوستا و متون »>ام ســيمرغ در اوستا 》سَـئنَّه آمده
 فروردين يشت آمده است، مأخذ دومين معنى سيمرغ فر هنگَها با باشد．اسم خاص ســيندخت كه زن مهـــراب كابلى و مادر رودابه اســت و در شــاهنامه ذكر شدهاز از
 （ovo در فقره أ 1 ا فروردين يشت آمده است：

 مى ستاييم در جاى ديگر از كتاب دين دينكرد بار ديگر از او ياد شده و ديكى اي از شاكَردان


 گردد زردشــت و عدهاى ديَر از از بزر كان
 اين جمع »اسَئْنَّ كنار پیيامبر（زردشت）
 （1I）：

وجوه مشـتركى و تمايز سيمرغ در شاهنامه، اوستا و متون پِهلوى سيمرغ شاهنامه در عين منحصر بـانـري
 در اوســتا و منابع پهلوى موجود اســتـ، دار د و همين نقاط مشتر ك، مرغى بسيار رمزآلود را بهو جــود مىآورد كهـ نظريهـهـردازى دربارء آن

اسـتـ．هر كه آن را خورد بیمر گـى شـــود

 در يشـت r

 فراخكرت برياست، آن درختى كه ده داراى

 بخش＂خوانـــن، بروى، در آن تخمدهمایى كليه گياهان نهاده شده است،．（يورداووه، （ovr：） در بهرام يشـت كردئ 10 بند 19 آورده




 بند كوهها نام كوه الابر الـــين يا ابورسين، كهي در اوستا مى اشاشد، آمده است．معناي ايراين اين
 پرواز سـيمغ ذكر شده اسـت،＂（رضى، （r）

## سيمرغىديگًر

 همانطور كه كَفته شــن، در اوســنـا نام شخص يا اشخاصى نيز بهكار رفته است است．




 كه با صد پيرو در اين زمين ظهور كرد．


 پپ از ظهور زر رشت متولد شد و دويست

 كرد．از فقره

 نيز اسـمـ حكيم و دانايى بوده است．شايد

باران تشـتر بركرفرفته با باران فرو مىبارد．
 فراخكــرت بايــد كفــتا：لايــن دريــا يـا يا
 دارد؛ زيرا بسيارى از رويدادها دهاى باستانى، حماسى و دينى در كنار و ساحل آن روى آن اريا داده است）،（پيورداوون، جا ：OVV）
 مى تويد：》اســيمرغ كجا آشــيان دارد؟《
 دور كنـنـــده غم بســيار غم بســيار تخمه

 ＂و چون بنشيند هزار شاخه از آ آن بشكند و تخــم از آن پراكنده شــود．《（تفضلى، （Ar：Iroz
 9 9 و • \＆آمده است：لادرخت در بردارندرة
 ميان درياى فراخكرت آفريد كه همة انواع انواع كياه از آن رويد و ســيمرغ در در آن آشيان دارد．هنعامـــى كه از آن بــهـ يرواز درا آيد، تخم خشـــــــر را بــر لــب آب آب افكند و آن


 كننده زندكَان است．＂

 كه زردشــتى، اكر تو را تنتى فرا را رسد يا يا
 اين سرزمين اكر هامون شود و آب اكرا اكراندر دريا بايســتد و سيمرغ اكر اندر اندر آن بيشتر آشــيان گيرد و هر كه در جهان است اتر اتر آنر باز خيزد، خورشيد اكر بدان راه رون رود و هر كه اندر جهان است اكر بـر بی كناه شود، همه به سبب نيايش هر مزد و امشاسپیندان بها
 در بند 110 ا بندهش مى تويد：إهر سال سيمرغ آن درخت را را بنشاند（در انـد تخمه در درياى فراخكرت）آن تخمهايى دريى فروريخته در آب آميزد، تشتر آن را را با آب بارانى ستاند، به كشــورها بارانداند．نزديكـ
 پاكيز، ،،ر كنار چشمه غارد ويسور＂ر شته

كه حلال مشكلات است و او را راهنمايى
 درمان كننده نيسـت بلكه خود سـيـيمرغ است كه شفابخش است. 0. در شــاهنامه و اوسـتـا هر دو، نسبت شــاه مرغان و يا مــــغ فرمانروا و مرغكان مرغ به عنوان راهنما و مرشد آمده استا 7. سيمرغ در اوسـتـا و شاهنامه مرغى
 ســـيمرغ به اندازهاى است كه چجون ظاهر مى شود همحْون ابرى بزر گَى نمود مى كند كه بارانش مُمرواريد است. چون ابرى كه بارانش مرجان بان بود चه مرجان كه آرايش جان بود

 اشاره شده است: لاهمى ستاييم بهرام اهورا آفريده را. باشـــد كه فَّـر و يپيروزى بهرام اين جهان نيك آفر يده شـــده را بيوشاندي
 بالهاى كســتردهٔ خود و ابرهاى وســـيع







 ساير مغعها بزر گَتر است و خواصى دارد.

## دوَكانگَى گَوهرى سيمرغ

 به رغه اينكه در اوستاو شاهنامه، سيمرغ

 جانورى اهريمنى نيز به شمار آر آورد؛ زيرا در عين حال كه زال و رستمه را در دشوارى آرها
 رويينتـنـ را ااز پيا دای درمى آورد. اين مطلب


 فريب و نيرنگَ اســت و اين صفت البته با با تفاوتهايى در سيمرغ هنگام رزم رستمر و
§. چر ســيمرغ در اوســتا و متون پهلوى


 مى شـــود، درمان كنـنده تن و وباطل كـنـنده ســحر و جادو است. هر كس آن را را داشته باشـــد ديگَران از او هراسناكاند.

در بهــرام يشـت كــرده عا



 من از مردان بسـيار بدخار انواه آزرده شوم



 استخوانى از اين مرغ دلير يا يرى از ازين اين مرغ دانا با خود دارد هيجّ مرد توانايـي او را نتواند كشـتـ. آن او را را پناه بخشد. آن

 خواهــد داد. آن كس كه پر شــاهين با
 به هر انســان كه همه دشمنان برا دراى تن




 به احتمال پر يا شاهري از از بال يك پر پرنده
 به تن مى ســوده يا مىمماليدانداند و معتقد


 بود كه به كمان و و تير يا كا كلاهخود، شهريرى



 رستم). آن را تنهيا در مواقعى كه به كم كمى نياز دارند بر مجمر مینهيند و میى سوزانـند تا سيمرغ ظاهر شود و اين سيمرغ است

دشوار است. در اينجا به چند مورد از اين
وجوه اشاره مى شود.
ا.در شاهنامه سيمرغ بر بلنداى كوهاست
و آن كوه البرز نام دارد كه طبق نوشنـن

كوهماو سرحد ميان نور و ظلمت استا در منابع پهلوى در اوستا هيجّجا آشيانه ســيمرغ بر بلنداى كوه ذكر نشده است. البته در بخشى از برمرام يشت و همحّنينين قســمتى مختصر در بندهشن به به احاطهُ سيمرغ بر كوهها اشاره شده ليكن به به محل استقرار آن اشاره نشده است بلكه جايكاي
 فراخكرت مىداند كه قبلاً ذكر شده است ديا
 ماده و داراى دو فرزند است. البته اكر آن آن را همزاد اين سيمرغ بدانيمه بهـتر است. اين اين مطلب تنها در شــاهنامه آمهه و در اوستا يا منابع يملوى از جفت سيمرغ نامى بيان نشده است.「.「. سيمرغ در شاهنامه سخن مى گويد و به زال هم ســخن كَ زات استرم بخش بّ بّ در اوستا نيز به اين مطلب اشاره شده است. زال زبان سيمرغ
 و ســخنانش را براى رستم ترجمه كرا را رده بود اما در شــاهنامام، رســتم بــــا آن زبـان آشناست و ســـيمرغ با او سخن مى كويد
 مى كند. ســيمرغ در شـــاهنامنامه حكيم و دانشمند است اما ظاهرا بَ به زال جز سخن
 زال دانــش و حكمت را پـ ای از جدايیى از سيمرغ فرا مى كيرد. چینان گَشت زال از بس آموختن كه كفتى ستارهست از فروختن به راى و به دانش به جايـي رسيد كه چون خويشتن در جهان كس نديد
 سيمرغ در اوستامرغى پاكى و كارآرآزموه

 مى كند. تنهيا شاهدى كه در مورد سيمرغ
 مى كنيه، همين رابطهاش با درخت است.

 دارند؛ منتهما در پديـــدها بر گوهر اهريمنى چییره است و در پديدهُ



نتيـجـه
 دوستداشتنى است؛ به گونهاى كه در در بعضى از مقاطع ستودنى مى شود. مقايسأ



 خوشايند نسبت به او در ما ايجاد مى كنـد در خصوص بحث دوگانگى ســيمـيمغ بايد گفت اگر چه بنا به اشــارئ عدهالى سيمرغ گوهــرى اهر يمنى دارد ليكن تصور اينكه اينـي سيمرغ اهر يمنى است و آنه آهم تنها با با اين اســتدلال كه در رزم رستم و اسفنديار بار با
 مىنمايـــد؛ چرا كه او رســتـم را راهنمايى مى مى آموزد؛ اســفنديارى كه رويينتن شده است. او كه خود را افسون رويينتن كرين رين رده و اكنون در مقابل رستم قرار گرفته آيا در نبردى برابر واقع شده است؟ وقتى دست نياز رستم به سوى سيمرغ
 رقم زده مىشود. اينجاست كه مى مبينيم


 انسانى را تجهيز مى كند. سيمرغ رسار رستمر را آگاه مى كند كه راه پیيروزى بر اســفـنديار چیيسـت. پس اين پندار كه ســيمرغ را را اهريمنى بدانيم، شــايد اندكى از انصاف بهدور باشد.

اين پرندها اساطيرى در حماسه كاركردرهانى متضادى دارد؟ بها اين منظور بايد هستى آر آن را در كل حماســـه بررسى كرد ترد تا مشخص
 افسانه به اين موجود اين نسبت داده اده شدهاند اند يا مقصودى اساسى درٍ ميان است.




 رشد و رهايى بشر و خلق اساطير و حماس اسـي


 درمان بخشى در يكـ هيئت آيينى هموار

 سيمرغ موجودى اســت همچچون عناصر
 گرگى و شــير. در اينجا ســخن از صفات

 مرحله، سيمرغ با خصلتى جارينى آدويى معرفى شده اما برخلاف موارد پيشين، ديگر اين

 و سيمرغ در يكـ وحدت آيينى و جا جادويى، كاركردى جز صيانت رستم در برابر مری

 بخشندهٔ جان و عامل دوام خاندان زال نيز هست. سيمرغ در اين مرحله، در تضاد با اســفنديار رخ نموده است. البته عقيده بر اين است كه دو كانگى سيمرغ در شاهنامه
 اهريمنى يا ايزدى بود بون سيمرغ بار به روابط

 خواســتنى و همانند زال مقدس و ايزدى است. وقتى كه زال به خصومت و دشمنى مى اسرس، ســيمرغ نيز خصمانه مىنگرَرد. اين اســت كه ما اين مرغ را ها هم در رديف قهرمانان اهورايى جــاى دادهايم و همم در

