## آموزشی_تحليلى



## ليلامرادى

كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و دبير ادبيات دبيرستانهاى منطقئ 10 تمران
چجكيله




 از خيانت نابرادر خود آكَاه مىشود. پی با با نيرنگّى بها تير و كمان
 او را به درختى مىدورزد.



 پيروز بيرون آمده است و حتى حوادث و موانع طبيعى و موجودات فرازمينى نتوانستهاند گزندى بها او برسانند، به ناكاها در حالى كه در در آرامش خاطر مشغول تفر يح و شكار است با مكر برادر خود در قعر


 چرا سرنوشت براى پرهياهوترين قهر مان شاهنامنامه، مرگى چنين

 خويش است يا اهريمن بدخو كه رستم عمرى را را در نبر د با با عوامل
 يا تقدير آســــــنى با خواست اهر يمن مطابق آمده و اين هر دو در در نقطهاى مشتر ك رستهر رانشانه میروند؟ در تفكر مزديسنا، ديو آز مـهمترين همدست اهـرين اهريمن در در نبرد با اهورامزداست. در شاهنامه، آزمندى شخصيت آميا
 مختلفى روايت شدهاست.طمعورزیى افراسياب به سرز مينين مقدس ايران و حملههاى پیىدرپیى او به مرزهاى اين سرزمين، آيينهُ تمام نماى آزمندى اوست. ضحاكى نيز در در انحصار آزادى واري و قربانى نمودن افراد بشر براى مارهاى اهر اهريمنى، اش، نماينديندأ ديو آز آر است. رستم در بسيارى از نبردهايش، ينهان و آشكار با ديو آز درافتاده

سرانجامى كه فردوسى براى ابرمرد حماسهاش روايت مى كند،

 دام فريبى آزمندانه قربانى مى شود و روزگار بار به بهانئ كشته شدن اسفنديار، در شكل گيرى اين سرنوشت تلخ با بار ادر فريبكار ريبار رستم

 و اين گونه در آخرين لحظات بار ديگر چير گیى خير و ونيكى بر شر و بدى را در سرانجام امور رقم مىزند.
كليدواڤْها: رسته، شغاد، آز، فريب، تقدير



 و زوال خاندان زال مى شود.

 آموختن فنون رزم و جنگاورى به شاه كابل مى سییارد و از خود و

سيستان دور مى سازد.










 شـرح آن چجه كَنشته است، رستم رابه كابل مىكشاند. شاه كابل

مىدانسته و حقيقتاً از اهريمن چهه آيد جز رفتارهاى اهريمنى! ربـا دور كردن اين كودى خردســالـال از از دامان خانه و خانواده، بدترين ضرين رئ روحى
 مى كند كه سام او كردهاست. ' شـــناد نه در دامان مـــادر و ونه بر خوان زال كه در ســـراى شـــاه كابل و در ميان بت يرســـتان مى الد و رشد مى كند. پس

ارزشههايی اهورايى ببالند، هر گز به دامن اهريمنخويان نخواهند آويخت و ونه تنهيا به دشمنى با كرامت انسانى و شكوه آزادى برنخواهند خاســت كـن هم همواره هون زواره دوشادوش آنان تا آخرين لحظهُ عمر خود در اين مسير كام برخواهند داهن داشت و در اين راه جان خواهند سيرد.
 عوامـــل داســتان بيردازيــــه، درمىيابيم

است. بارزترين نمونهاش نبرد او با سهراب



 علاوه بر آز درون، ديرى است كـ كه با آزمندان روزكار درافتاده اســت و و اكر اين بار بار بخت


كالبد فرزندش، سهراب، خزيده باشد. مقاومت رســتم در برابر تعصّب و جمود
 اسفنديارنيز تحسينبرانگَيز است.اسفنديار به نام دين و اطاعت از شاه او ر را در دو راهـى
 نبردى نابرابر، قرار میدهدهـ با تأمل در كنه رفتار و كفتار اســــنـنديار

 مرگى شاه پـر و ونيز نوعى حسادت و و رقابت با رستم موجب شده است كه به خـه خواست نابخر دانه و بهانهجويانئ گشتاسب تن دين دهد و بكوشد قدرت ملت را- كه رستم نمايندأ بارز آن اســتـ- به حقـــارت بند فـر فراخواند و كرامــت و آزادیى يكـ ملــت را قربانى آزمندى خودو شاهن نمايد.
شـــاه كابل نيز پی از تربيت و پرورش شغاد هم به اميد معافيت از ير رداخت خراء براج ســـالانه، و همر به انگَيـــزئ ار تقاء موقعيت اجتماعى و اصالت نزادى خود، فرزند شوم زال را به دامـــادى برمى كزيند و چهون در باب معافيــت از پرداخت خراج براج به مقصود
 حرص و آزمندى شغاد، واو را به انتقامجويى الز رستم تحريك مى كند. وجــود شـــناد در خاندان ســـام و زال، آن هم در كنار رســـتم مىتواند تعريضى
 اهر يمنى در گيتى و شكست اتو مر گَ رستم كوشزدى اسـتـت به تمام آزادیخواهانان و و كمال جويــان عرصأ كيتـــى، كها آنحه در
 آنان به اهريمن و و غفلت قيرمانان آزانـ آر از تربيت و ترشيح آنان است؛ چرا كها اكر آنان چون زواره- ديگر برادر رستم-در سايهسار

جانب او باشد و او در اين ماجرا افقط رسالت چپهلوانى خويش را به جاى آورده باشد.
 همواره در تقابل و تعارض باديو آن آن است. در اين كشمكش سرنوشت با او همراه نيست
 تسليم خواست تقدير است. در جاى شاهنامه هر گاه كه ناتوان مىشود و كارى

 به پيشگوییى اخترشناسان در بار باب نابودى خاندان زال بهوسيلئ شغاد بى هي


 جاى سپاه و لشگر فقط با گروهى معـى معدود عازم كابل مىشود؛ بدون اينكه بينديشد

 خردمندى و دورانديشــــى رستم در بر برابر
 اســت. رفتار و عٍملكرد رستم در داس داستانِ سرنوشتش، كاملا دور از خرد و دورانديشى رِيْ پهلوانى چون اوست. به كابل مىتازد. شاه كابل چون از آمدن رستم باخبر مىشود، دستار از سر برداشتانـه

 در مســـتى پوزش مى رطلبد. پوزش و لابأ شاه كابل در مقابل رستم و گروه اندكش

 پوزش و عذر او را مى پذيرد و با رفتارى دور

 او پيشنههاد مى كند كه به شكار گاه او بروند.
 مىشود. چون به آنجا مىرسند همراهر رستم در نخجير گاه پراكنده مىشـر شوند. زواره نيز در همان حوالى است. رخش با ورود به شكار گاه و نزديكـ شدن


 و رفتار رخش همراه هميشگییاش را پس

در دل و جان شغاد به بار نشانده است. واقع
امر اين اســت كه شغان اد در در در كاه رستم از از
 را در جايگاه برادرى رســـتـتم نمى بيند. اين همان سخن تلخ و گَزندهاى است كه اس شاه كابل در جمع بزر ركان ناخود
 آن آكاه بود.
اما تقدير در تمام متون حماسى جهان و

است كه تصميهم مى گیرد و اقدام مى كند. چگَونه اســت كه فردوســــى در اين باب

سخنى از رستم روايت نمى كند؟ آيا زاده شـــدن نوزادادى در سرا در بالا و ديدار (حهره) چونان ســـا است، براى رستم خوشايند بوده است؟ آيا
 حدود ششصد سال عمر دارد، او را رقيب و همالى جوان و قدرتمنـــد براى جايگاه


در شاهنامه نيز حرف اول و آخر را مىزند.
 سرنوشت تسليم|ند.نه خرد و وانش پيراني
 چارهگران هرگز تأثيرى در روند سرنوشت
 ساختن شغاد از زابل بىنتيجه ماندا شاند شومى
 ولو از آنان فرسنگَها دور باشد با ور رستم بايد به پادافره كشتن اسفنديار، بها مرگیى دون


چهلوانى خود ديده باشد و آيا اندام سترگ گ و زور آورى و پپهلوانى و جوانى شغاد موجب نشده است كه شاه كابل و شغاد دچار توهّم جايگزينى شغاد در جايگاه پهلوانى رستم
كهنسال شوند؟

بىترديد، سردى رستم نسبت به شغاد كه در شـــاهنامه در دو جا با به وضوح ديده

 كابليان و خويشان نزديك شغانـرين در در دريافت خراج به ضرب و زور) تخم كينه و حسد را

 و مراسم باستانى آشنا مىســــازد: دوختن زخمها شستن ميّت با آب و كلاب و كا كافور، سوزاندن عنـبر



 سوگ عزيز از دست رفته، تشييع جنازه زابل كه در نوع خود در تمام شاهن


 هستى با امتزاج عناصر اربعه (آب، باد، خاك و وآتش)


 سوزاندن عنبر و عود رد كنار باد كه نماد آن آن پراكندن بوى خوش در فضاست ديده مىشود.

 اســـاطير ايران و هند، آب را عنصر اصلـد آلى آفرينش
 نهاده شده است. در تاريخ اديان، آب متضمّن تجديد حيات است؛ زيرا ״ادر پی هر انحلال ولادتى نو است است



 دارد. "چنان كه در روايات و اســـاطير ايران و چیین
 است... خاكى به همان نســـبت كه نماد آفرينش و

 فردوسى داستان مرگی رســـتـم را پس از گزارش مراسم تدفين او با پندى حكيمى شانه
 ترغيب مخاطب به كسب نام نيك مى بنـدنده:
 كز آغاز رنج است و فرجام رنج بريزى به خاكى ار همه ز ز آهنى اگر دين پرستى ور آهرمنى تو تا زندهاى سوى نيكى محَر كاميابى به ديگَر سراى

 كار است! او با رفتارى غيرمعمول، با تازيانه رخش را را را

 ناحار مىتازن و و مى كوشد خود و و سوارش را را از خطر

 گويى رستم، خود دست به دست تقدير نـير نهاده تا تا به
 در اوج بوده به ناكاه با ارادهى تقدير در در حضيض يـي
 مى شود. پايان داستان متضمن اشارتى نمادين ازٍ جهانبينى ايران باستان است: شر ممكن است موقتا پا پيروز شود


 به نيرنگً و فريب اهر يمن خريان

 ناتوان مىشود، چونان زال آخرين مكرش را در برابر رفتار ناجوانمردانئن برادر ادرش،
 كند و با دو تير به او بدهد تا تا گر پيش اگ از مرگش شيرى درنده و گرسنه قصد او را كرده، از خود

 و كمان خود دســت مى يابد، او را به درخت رخت چنارى




 وارثان آنان كس مىســــتانند ״اهر كسى بايد انتقام
 كشتن آنان گذشته باشد. فريدون انتقام جد خـر خوريش
جمشيد را گرفت و منوچهر انتقام نياى خون خود ايرج ر را و كيخسرو انتقام سياووش راو بريمن انتقام اسفنديار
 به انتقام خون سياووش توران زمين را ويران كران كرد."

 كين او را تنمها خود اوست كه مىتواند رياند بستاند. تننها اوست كه مـتواند كشـــندهٔ خود را به پادافره گناه خويشبرساند.



