# بروسى خوان چجهارم رستمو اسفنديار 



اما در هفتخوان رستهم چحنين واسـطهاى وجود ندارد. (سرامى،
(1.ケ・:) M

## چِگَونگَى باطل شدن جادو


 دام اندازد و اين عشــقبازى رســتم را الســير مى كرد الما اما خداوند رســتم ر ا از خطر نجات داد. رستم تمام نيروها را را متعلق به خدرا خدا
 جهان نمى شمارد. اين پيروزى پاداش ايمان او به پرور دیًار جهان



 و ... قصد فريب انسـان را را دارد و در نبـــرد با جا جادوى خوشنمانـياى



 مجاهدات بسيار بر دشوارى ها چايره شود و وخود را الز شيطان هوى

 . $\qquad$


 اما جادوى خوان چهارار ماسفنديار به كمك زنجيرى آهي آهنين كه
 باطل مىشود. زنجير اسفنديار را مىتوان جزو ابزارآلآلتى دانست







 داراى خواص جادويى تلقى میشـــد. بنابراين، زنجير اسفنديار راز از نوع گردنبندها كه تعلقخاطر آدمى به آسيبنايذيريى را را هم نشان مىیدهد.

> پيكر گَر دانى
"هدف كلى پيكركردرانى ها متفاوت و به وسعت آرزوها، تفكرات و نيازهاى مادى و معنوى انسان است است كه با با زبان رمزى و ونمادين اساطيرى دنبال مىشوند. دنبالة مطلب در وبكاه نشريه

## تحليل داستان

روبهرو شــدن رستم و اسفنديار با زن جادو از ز نمونههاى آنيما


 شوم" مىنامند كه در اين افسانئ اهالى سيبرى به خوبى نمايان

است:
روزى يك شكارچى تنها، زنى زيبا را مى بيند كها از درون جنگًل



 منجمد رودخانه غرق مى شود. در اين قصه عنصر مادينه نماد رؤياى موهوم عشق، نيكـبختى


 شدن رستم و اسفنديار با زن جادو چنين اتفاقى نمى افتد؛ يعنى


 سرشتى شرور و بدخواهاند. فردوسى زن جان جادو را غول مىنىامد: "ارورا غول خوانند شاهان به نام
 "(به اين ترتيب، حماسهسراى ايرانى اين كونه ساحر ايرها را را تالى
 تعلق دارند ـ میشمارد.ه (كريستن سن،







 قدمعلى سرامى مقايسهاى بين هفت خوان رستمرو اسفنديار الن انجام





 كشته شدن زن جادو آسمان تيره مى شود اما در هـر هـتخ انوان رستم
 اسير شدن، تبديل به شير و سيس اهر يمنى زشتخو و پیير مىشود

'ง.


" ${ }^{2}$ な.


'12 \&
*2. \&
'งม.
"ะ, \&


