## آموزشی_تحليلى

##  در آيينةٔ رستمو سمك <br> "اهقايسه جنگت رستمو واسفنديار با ماجراى سمك عيار و قطران"



كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى و دبير دبيرستانهاو مراكز پيشدانشگاهىى رحیى
چجكيله

تنومنـــد و گروهى خاص از ورزشـــــاران انيرانی،



 منظومههاى حماســى ختم مى شــــون، پِلولوانان،
 جنتاورند و وظيفَٔ پֶاســـارى از قوم يا گَسترش سرزمين خود را دارند. "إرهلوان، با آنكه فره برّهلوانى را ا از ابتدا بر پيشانى


 مرامى باشد و چحنان در آن باور پرورانده شود كه




 بسيار كمن است كه ريشه در ريش ازي تاريخ دارين دارد.
 و تمدن ايرانى دارد. اين وارثه دارار غي غناى معنايى وسيعى است. به بيانى كلى، انديشههاينى از از مبدأ

 بر متن، يكى از مفاهيم بر ديگَرى برترى مىيابد.

سرزمين دليريرور ايران از ديرباز محل پِيدايش و ظهور ریهلوانان نامى در طى قرون و و اعصار بوده
 خود را در كَذر تاريخ جستوجو كي كردهانداند.





 حاضر به مقايسه و تقابل اين آرمانها مى ير دازد.

كليدوازهها: يَلوان، آرمان، رستم، سمك عيار

> اهداف مقاله

ا. مقايسُٔ متون ارزشمند و وقايع مههم ادبى در
يك چار چوب مشخص؛
 نامى گسترء ادب فارسى؛
 ؟. نشـان دادن عكسالعمـــل ريلوانـان در موقعيت هاى مشابه؛ ه. تمايز ريهلوان حماسى و ملى از رِّلوان مردمى.


چحون كاووس در ايران و پيران در توران٪ (اسلامى


 رستم و سمك عيار وجوه تشـــابه و تمايز آن دو را بنماياند. دليل انتخاب موضوع اين نوشـــتار، عكسالعمل

 اســفنديار همان حالت و وضعيتى را داشــت كه سمك عيار در داستان با قطران، و آن درخوان آن است
 عيـــار با تدبير خود مى پذيرد و رســـــتم در مقابل اسفنديار مى گويد: »که گَفتت برو دست رستم ببند؟

نبندد مرا دست چرخ بلند"


براى مثال، وازءٔ پهلوانى در شاهنامه گاه به صورت


 مويــــٔ تِهلوانى، كاه نام جامه و جوشـــنـ و كلاه و قباسـتت و گاه نام كيش و آيين و گاه نام آهنگی و نام خوان و ســـفره و گَاه نام يكـ نزاد با به مفهوم ايرانى است،" محمدعلى اسلامى ندوشــنـن در كتاب ״زندگیى و مرگی چچلوانان در شـــاهنامه" پهلوانان را به سه دسته تقسيم مى كند: ا. ". "هِلوانان نيكو كار، كه عمر و سعادت خود را در خدمت خوبى مى گذارند. بعضى از آن ها عالى انســـانى و مبرى از هر عيب هستنـد؛ فريدون و سياوش و... بعضى ديگَر خالى از ضعف و عيب نيستند؛ چون رستمه، گودرز و و... .


شرارت سرشته شده، چون ضحاك و.... .
 بــهـ جانب اين گرايش دارند و گاهیى به جانب آن؛

در سمك عيار قِّرمان انسانى كاملا معمولى است است با ما يههای ناپـيز قواى فوق طبيعى،
از سويى قهرمان
حماسى (رستهم)
ملى و نزا وادى و
قومى و قهرمان
سمك، قهرمانى

 مقابل، روايات چههلوانى، بيشتر مربوط به زمانـ بانهاى محدود و مكانهاى مشخص است.

 مى آيند. نماينــــده قوم يا ملتى هســــتـنـد و براى تثبيت نظام موجود و هدايت و حمايت مى كنند اما در ســـمك عيار، شخصيتها بـا بيشتر از طبقات گوناگون عامئ مردم، بها ياريزه فرودستان هســتنـد و بسيارى از كارها به همت ايشان انـان انجام مى پذيرد.


سگَزى يعنى كسى كه مانند سگَ زندگَ می می كند. رســـتم و فرزندان اوٍ در شـــــاهنامها بارها دشمنان با وازءٔ ظاهرا تحقيرآميز „اسگزىى" مورد خطاب قرار گرفتهاند. اين وازه كه تنها آنها نشانئ لفظى حاكى از پيوند رســتـم با سكاهاســتـ، ّ


دين ســـاهاها در هزارْهاى دوم و اول پیش از ميلاد، داراى دينى برخاســتـه از آيين كهمن پرســتش

 و دنيايى آنان را در دســت داشتند. (رك. رايس،
. (

جادو و افسونگًرى سكاها به تفأل و گفتههاى فال كاليران و و جادو اعتقاد بســـيار داشتند. و »قائل به تعويذ و طلسمر

 (رايس، •
 فسونگَرى است كه بارها در شاهن اهنامه به زال نسبت داده شده است. اسفنديار به رستم مى گی گويد:
" " نيرنگَ زالى بدين سان درست
وگرنه كه پايت همى گور جست"


ويزگَى هاى ظاهرى و پپشاکی ارابههاى سر پوشيدهٔ سكاها به منزلئ خانئه دائمى آن ها بوده اســت و مردان - كه پيوسته سواره به اين سو و آن ســـو مىتاختا آنتد- شب هنگام براى اقامت به آنها باز باز مى گشتند. بهطور كلى، زندگى روزانئ مردم سكايْ آيى نسبتاً به خوشى مى گَذشت (Roolle, 19 1: 1 ) ســكاها لباسهـــاى خـــون را با تزئينات شــا مى آراســـتنـد و به اين كار علاقأ بسيار داشتنـند و وا


 در واقع، پوســـت و چرم را با چنان مى آوردند كه در نقاط دوردســـت هــــم خريدار


ادامأ مطلب در وبگًاه مجله

بيشـــتر نبردهـــاى حماســـى آرمانخواهاهانــــه و و
 دغدغههاى عقلى و فلسفىاند يا ملى الـى و وطنى و يا


 براى آنها در حكم آرمان است.
 صحنأ شـــاهنامه همهٔ آفاق را دا دربرمى گيرد اما اما در
 ميان مىآيد و محدودهاى بسيار تنگـتر از از عرصهٔ حماسه را دربر دارد. سكاها
"اسكاها دســتهای از مردمان كوتجنشين آريايى



 مردمانى جنگَجو بودند و گَاهگاه به سرزيا
 نزاد هند و اروپايى بودند و همواره در تاريخ ايخ قديم ايران خودنمايى مى كردند.
 ســكاهايـى كه از طرف آســـياى ميانه با ايرانيان انـان

 (سيستان)، سگخ (سقز)، ساكسن، ساسان (ساس) (رّان
 VV »"سام" و بازماند آانش نامدارترين خاندان

 مى خواندهاند:
״فراموش كردى تو سگزى مگَر
كمان و بر مرد پرخاشخر
(MYV: فردوسى،

بزر گ־ترين محل زندگى ســــاها در شرق ايران سكاستان گفته مى شد. سكاســـــتان به تدريج به سگّستان و ســـــس سيســــتان تبديل شد (ركى.

 به مردم مرو "مروزى" مى گَفتند، اما چون مردم ســكاها را فراموش كرده بودند، فكر كردند

