

بهروز يزدانى<br>كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى

را تنمها به پارسايان و نيكان بياموزد. كسى
 درســتى بهكار بندد، گرز و خ خنجر و و ديگر











 بس ارجمند ساخته بود و ايشان بنيان گَذار دانشى بودند كه امروز هيپپنوتيزم و تلقين



 اين كشف را نيز همچون برخى كشفيات
 دربارهٔ رويينتنى اســفنديار، سه روايت وجــود دارد: الــف. رويينتنـى اســـنـنـنديار بهوســـيلهُ آب مقدسى است است كه زرتشت بر ســر اسفنديار مىريزد. آن آب به چششمان اسفنديار نمىرسد و در نتيجه، چششمانش آســيبٍ
 كه دربــاره كيفيت رويينتنـى اسـفـنديار

بر او اثر نـــارد، نيروهاى مافوق طبيعى او را شكستناپذير كردهاند و فقط يكى نقطه از بدن او رويينه نيســت؛ يعنى يكـ نقطه ضعــف (Flaw) دارد. (شميسـا، (VV) (FV) (vv
ما هر گاه به كلمُٔ رويينتن برمى خوريم، بىاختيار اســفنديار در ذهنمــــان تداعى
 كه اســفنديار را رويينتن كـــرد، خود نيز رويينتن بوده اســتـت با نتَاهى به دا داستان زرتشــت درمى يابيم كه او به يارى ني نيروى


 آتش مینههد و سه گام پيش میىرود. دوم،
 و به اندازهاى مىماند تاند تا ســرد شود. سوم،
 كه درونش آشــكار مى گردد و خـي خون فوران مىزند. آن گَاه دست بر شكم مى كششد و آن را به گونئ نخسـت در مر مى آورد.؟ (عطايى، (
اســفنديار از نظر رويينتنــــى در مرتبئ
بعــد قرار مى گَيرد. وى نيز هيـيز ســــلاحى بر تنش كارگر نيسـت و تنـها چشــــــانش آسيبپذيرند. "آر اوستا، اشاره شده كه براى رسيدن به رويينتنى، مىبايست كلام ويزماى (مانترا) را شـب و روز، هنگام به خـه خواب رفتن، پس از بيدار شدن، هنگام سفر و... بر زبان راند. اهورامزدابهز زرتشت اندرز داده كها اين مانترا

چچكيله در اين مقاله تلاش شـــــد رويينتنى تعريف گردد و سپس رويينتنـى
 بررســى قرار گيرد. آنـــاه دلايل بهورجود

 نخستين رويينتن اسفنديار است. كليدوازههــا: رويينتنــى، شــاهنامه،
رسقدمه، مفنديار

اسطور ههاى ايرانى قصهها و داستانهايى كهن هستند كه موجودات خارقالعاده يا يا ماوراء طبيعى را شامل مىشوند. اسـطورههاى ايـــران از گذذشــتههاى
 جامعdاى را منعكــس مى كنـند كه به آن آن تعلق داشــتهاند. از جمله ديدگَاهماى اين مردم رويارويى خير و شر، اعمال خداياين و و وين دلاورى هاى قهرمانان و موجوردات افسانها است. اسطور هها در فرهنگ كشور ما ما نقش مهممى ايفا مى كنند. از لوازم يا بايستههانى داســتانهاى اســطورهاى وجود كـــــــــاردار و منش شــَفتانگَيز و خارقالعاده عنا موجود در آنهاست. رويينتنى يكى از اين
بايستههاست.

در اين مقاله سعى شده است اين ويزگگى
بيشتر بررسى شود.

روريينتنتى كسى است كه هييج حربهاى


ابدى است ولى همچچنان كه مى ربينيم، هر كدام از رويينتنان، نقطهاى آسيبپ اغلب هم كوچگى است، در وجود خود دارند و همين نقاط كوچکى، انسان را در رسيدن
 اين قهرمانان بهواسطةٔ احساس ناميرايى،

 مىشود آنان هماور دهاى خود را را كوچکى و و چسـتـت بدانند و آن گَونه كه شايسته است، خويشتن را در برابر آنان محافظت نكنند. اسفنديار نداى آشتى جويى رستمر را را ناديده مى گیرد؛ چرا كه خود را بر برتر از او مىیداند و و
 ماجر ار آشيل در برابر پار يس دار دارد. همأه اين
 عمر جاودان داشــتن باهواســطـؤ جسمى خارقالعاده و مافوق طبيعى، ناممكن است و تنها از راه بهدست آوردن نام نيكا نيكو و نيز با با
 وگرنه تنها باقى، خداوند است.

نتيـجـه
يكى از آرزوها و آمال انسان، دستيابى به عمر جاويدان و داشتن اندامى روي رويين است.



 ناحئه همين خصيصؤ ناپِند، آسيبپپ مى گردند و به سرانجامى ناخواس
 نصيحت نهفته اســت و و آن اينكه تنهيا رانـيا راه عمر جاويدان نه داشتن اندام آسيبنايذير بلكــه بهرهمنـدى از نام نيكـ و پســـنديده

منابع



 پايیز
 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تمران، .
 رشد زبان و ادب فارسى، عی٪ّا.

كه برگى بر آن افتاده و در نتيجه، با خون ازدها تماس نيافته بود. هاگن (Hagen) با با با
 (VA:) MV7
بالدر (Balder) نيز در افسانههاى كهن
اسكانديناوى، رويينتن است است و همأ عنا سو كند خوردهاند كه به او آسيب نرساه جز گَياه حقير دبق و همين گياه است كه



اسطور هها در فرهنتَ كشور ما نقش مبرو مرهمى اليفا مي كنـنـنـا از لوازم يا بايستـيساهـياى داستانهاى اسطور كردار و منش شگُفتانگَيزو خارقالعادهعناصر مو جود در آنهاست.


 مىباشد. اين امر بدينخاطر است كه چون


 دست داشــتـه، بهعلت نرسيدن آب به اين عضو، از اين ناحيه آســيبپپ
 مســموم »پاريس" (رز به اين نقطه از بدنش،

 نوشيدن جرعهاى آب، عمر جاودان مى يابد
 شكســتناپٍير مىشــــود؛ همچحون رستم

هنگام پوشيدن ببر بيان.
انديشهٔ رويينتنى يكى از آر آروهاى انسان براى دستيابى به بیمرگى و داشتن عمرى

آمده اسـتـ. البته ســيروس شميســا در







 كه زرتشت به اسفنديار مىدهد وند و در نتيجه تن او سخت مىشـــود. ج. "روايت ضمنى

 اســت كه زرتشــت از بـهــــتـت آورده و بر بازوى اسفنديار بسته است و از اين سبب


 روى داده است، بدينصورت بيار بيان مى كندا يكى نغز پولاد زنجير داشت نهان كرده از جادو آزير داشت به بازوش بر بسته بد ز زرد ردهشت به گشتاسب آورده بود از بهشت بينداخت زنجير در گردنش بدانسان كه نيرو ببرد از تنش زن جادو از خويشتن شير كرد جهان جوى آهنگَ شمشير كرد بدو گَفت بر من نيارى گَزند اگر آهنين كوه گردى بلند

»انديشأ رويينتن شدن كه مظهر آرزوى انسان براى دستيابى به بیى عمرى ابدى است، در ادبيات ساير داير ملل نيز









 غوطه خوردن در خون آن رويينه مىشينىود. نقطهٔ ضعف او جايى اسـت بين دو شــانـه

