

تا عباس زيدآبادىنزاد كارشناس ارشدو دبير مدارس استعدادهاى درخشان (سمیِاد) سير جان

## 『

عابدينـى مطلت و »»اســـتان رستتم و ســـهراب" به اهتمام سـيل محمد دبير ســـياقى، بعد از »غمى بود رستم٪ وير گول گذاشاشته







 شـــدهاند و از ميان كسانى كه تمام يا بخشى از از شاهنامه را شرح



معانى ديگَر وازء́ »غمىى"



 ا. غمى در معنى ترسان و هراسان ابيات:
بیییپید و بر گشت بر دست راست

غمى گشت كاووس و آوازداد كزين نامداران فرخنزاد يكى نزد رستم برد آكرّ


 كاووس شاه و سرداران سپپاه ايران را نيز فرا گرفته است و و هجير


نعارنده با تأمل بيشتر بر بيت اول مقاله، با ذكر دلايل و شواهد

 همچحون »ترسان" و »خشمگیین" در داستان رستم و سهراب و و » "خمى و مجروح" در ديگر داستانهاى شاهنامه دارد.

كليدوازهها: شاهنامه، غمى، نقد نقد
"
نويسنده محترم مقاله، به بررسى بيت: „اغمىى بود رستم بيازيد



 توسط استادان گرانقدر ادبيات اشاره كرد.؛ وى در در بيان معنى


 كرده است. ايشان بيان مى كنند كه شعار و انورى در توضي

 معناى بيت آوردهاند كه „اسهراب غمحگين بود، رستم تن و گَردن


 دلايلى، معنى دوم را درســـت مىداند و مى گويد كه نهاد بيت، رستم است.
 است و اگر به كتب بيشترى مراجعه مى كردندن، اين ابهام امرام راحت
 كزازی و » و شاهنامه فردوسى براســـاس چاپ


با كمى دقت در بيت درمى يابيم كه تشبيه خروش
 رستم در ميدان مبارزه است؛ زير اسرا وقتى سمراب

 رستم به سوى لشكر ايران مى آيا يد و از آ كار سهراب
 بدو گفت كاى ترك خون خار خاروه مرد

 خشـــم و عصبانيت بر سر ســــراب اب فرياد مىزند.

 به معنى خشمگين بهكار رفته است؛ نظير: غمى شد دل شير در نيستان
زخون نيستان كرد چون ميستا
 نيســتان را از خون دشــــمنان به ميستان تبديل




خشمگين و عصبانى بهكار رفته است ولى نو اسيسنده












را به زمين زد (همان: rol ).






»زخمى و مجروح شدن" است.

ادامةٔ مطلب در وبگًاه مجله

مى كند و امان مى خواهد". در پاسخ بايد گَفت كه


 مى خواهد سرش را از تن جدا كند؛ نه اينكه هجير
زاسخواهد اندر آمريزد نشست از برش
 دوم اينكه زنهار خواستن از كسى بـن به دليل ترس سيدن


(10)

بترسيد و از شاه زنهار خواست كه اين خواب را كى توان راست گَفت (جّا: 10 ) و يا بيت:
پس از ميمنه شد سوى ميسره



 مى برد. طبيعى است كه سپاهيان دشمن با حمله رستم به طرف خودشان، به وحشت بيفتند و و فرار

 سیاه ايران مى گويد. با كمى دقت مى دتوان دريافت
 نشانى رستم را از هجير نيافت، عصبانى مى نـي
 ناسزا مى گويد؛ در حالى كه سپاهيان ايران انـ مضطرب



 ترس است (دهخدا)
 مضطرباند نه اينكه اندوهگين و ناراحت باشند.

|  | منى خشمگیين |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | كين دانسته است و مى |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | رستم چو او را |
|  | ريان بركشيد (\%) |

## 「. ».غمى" در معنى خشمگیين

 غمگين دانسته است و مىنويسد: "رستم با اينكه

 سهراب" رستم هنگام رويارويى با سهر دراب:

غمى گشت رستم چو او را بديد
خروشى چو شير زيان بركشيد (ج ז: جM)

