

## سيد على اصغر طباطبا يـىنيا

كارشناس ارشد ادبيات فارسيا سـى
دبيرادبيات دبيرستانهايى مهريز و يزد

كليدوازههـــــا: شـــاهنامه، قابليت ســينمايي، تصويرسازى، غناى بصرى

مقدمه
ادبيات و ســـينما با وجود الزامات و امكانات بيانى خاص خود، دو نوع هنريِ قابل مقايسهاند و همعام بام با

 "اسينما نهتنها در طرح داستان و شگردهاهاى روايى،



 خاص خود را دارند، در عين اينكه از مـر مفردات واز


 مفهومى است اما در ادبيات كلام دال معنايى مدلول
 هيج واسطهاى، مادى شدهٔ مفهوم عاطفه و انديشه است؛ حال آنكه تصوير ارائه شده در ادبيات، نيازمند


 تصاويرى اســـت كه بر اساس تشابه، تطابق، اقتران، افتراق و ... بنيان نهاده شده است. حكيم فردوسى با

خداوندگار حماسه با اشراف كامل بر قابليتهاى
 توانمندىهاى سينمايى در مسير بيش باوريذيرى ذهنيت مخاطبان خود بهره جسته و ادر ادراك هنري آنها را جهت رسيدن به تصاوير عينى و بصرى- كه

 كه آن، نسبت به مفاهيم عميق و شهوردى عرفاعنى قابليت نمايشى و به همان نسبت در اقناع كـن كنـندگى
 داشته باشد. تصويرسازى هانى فردنـي

 مىدهد كه فردوسى از ماهيت تصويرى و سينمايـي و ظرفيتهاى آن در بيان و تبيين احساس، عاس عاطفـ و انديشه، آكاهى درخّى درى داشي داشته و در انتقال تصوير


 تأمل عمل نموده است. در اين جستار كه بـا با رويكرد كتابخانهاى و به روش تحليلى - توصيفى فراهر اهم شده است، ضمن معرفى تصوير و تصويرپپ ردازي شِياعر جاني
 سينمايى در اين داستان (نمايردازی، رنگَ، حر كت،
 مناسب) بررسى و نموده مىشود.


تصاوير، آشـــارا جلوه مى كنده (شفيعى كدكنى، • • نعرء اشكبوس برســـــن كوس است؛ چون دست به كرز آهنين مى برده، زمين آهنين مى شود؛ نام رســتم مرى كشانـينى و و زمانه پپتك تركشَ است؛ سر هم نبر و و سر كشان را به كَرد و زير سنگّ مى آور و و ... اين در حالى اســـت كــــهـ تصويرى بودن شعر ويزگى برج رستئ شعر سبك خر اسرانى است كه خواننده را به ديدن نه به خـه خواندن
 اين مسير ايجاد مى كند. چششمها را با صيد
 جاذبأ بصرى از مسير نمايش زواياى ينهان و فرارونهادن معادلات يوشيدر، مفاهيم را
 كلمات و كلام، نقاشى و تصوير دازیى زبانى
 عجيبى دارند. الاو برخلاف همروروز كارانشـ كه تصويـــر را به خاطر تصوير در شر شــــر مى أورند-مى كوشد كه تصوير راوسيلهاى اري قرار دهد براى القـــاى حالتها وا و نمايش
 زندگّى؛ بها آن گونه كه در متن واقع جريان دارد. از اين روى، مسئلئ تزاحم تصم تصويرها كه در شعر اين دوره از بيمارى هماى عمومى شعر است- در شاهنامه به هيج روي روى ديده


 قرن چجهارِم هنوز در مرحلئ نو بو بلوغى است و طبيعتاً در بيشتر موارد، سيطرئ عناصر
 شـــناختى شـــاعر با وجوه مادى و زمينـى و ناسوتى اســـت و ونه معنوى و آسمانى و و واري لاهوتى، و هنوز ســاز و كار زبان فارسى و وانـي امكانات آن بهفراخناى انديشهمهاى گسترده
 و معماكونئ سبك هندى كام ننيهاده است.
 محدوديت انديشــهـ و توان شاعر، عظمت شاهكار بى، بديل او راروشنتر مینمايدولى در عين حال، „شاهنامه، اوج سينماي سياه

 ادامأ مطلب در وبگًاه مجله


را ملموس و محســـوس و دســـتـيافتنى تصوير مى كند. بيان فردوسى در شاهنامه تصويرى و نمايشـــى اســـتـ. الو در مورد صحنئ نبرد دشــــمن سخن نمى گويد بلكـي آن را به خواننده نشان میدهده> (شميسا،
 مجرد بسيار اندك است و ״ "هممٔ تصاوير او، عناصرى است مادى و در حوزء ملم ملموسات؛
 رمزهايی است كه بِيان حماسى او را تا اين


حد ملموس و حسى كرده است (شفيعى (


 داستانى فارسى، متصور نيست)(حميديان،
 قدرت تصويرسازى فردوسى و ساختمان و ســـازه خيال او، نه تنهــــــا در محور افقىى خيال بســـيار پررنگَ است بلكه در محور
 هندســـى كاملا رعايت شــــده است. "اهر
 حيات چنان در تر كيب عمومى شعر حل

 تصويرها با موضوع، در رنگَ حماسى اينِ

فرود و جنگگ لادن مى گويد و از شكســــت سخت ايرانيان از تورانيان؛ از بركنار شدن توس و جانشينى فريبرز به سيهسان الارى و و باز گَشتن توس به پايمردى رستم و اينكه
 نام به سحر، برف و باران بر بر سپاه ايران بار باراند و بسيارى از جمله گودرزيان و و بهرام كشار كشته
 كمبظير توس با ده فرسنگ عقبنشينى، به كوه همايون پناه بردند ولى دامنئه نبرد
 بى آذوقه بودن، رشادت ها نمون آند كشتهها دادند. خبر به كيخسرو رسيد و واو رســتم را از سيســـتان فراخواند. پور زال بىدرنگ حركت كرد؛ زيرا كيخســــــرو پسر ســـياوش تنها پادشاهی بود كه رستم او را را

 فرنگيس براى فريبرز، تازه داماماد رابا سِياهیى
 شب هنگام به رزمگاه رسيد. هم تورانيان و ور وا
 به توش و توان مضاعف رسيدند. بامدادان خاقان در مهـد پییل به قبلگاه آمد و كاموس وبقيهمصاف آراستندو اينجابود كه: دليرى
 برسان كوس...

## تصوير در شاهنامه

 "اتصويرپر دازی در نوشــــتههاى توصيفى جايگًاهى نمايان دارد؛ زيرا نـرا بدان وسيله است مى كند، به خواننده منتقل كند. تصوير در در اري اين مقام عبارت است از بيان تصويرى يك


 صناعات رامى توان در مقام وسايلى در القا القاى احساس، خاصه ارائئ اشخاص و و يا يا هوا و جوّ


 داشت كه درحماسه، سايؤ تقدير و روزكار به قدرى سنگیين، محسوس و ملموس است است كه ديگر بُعد انتزاعى آن كمتر فرا ياد مىى آيد. بههر حال صــور خيال، چهـــرهـ قهرمانـان

