
 ايرانى، دست به بند دهد تا به هدف خويش برســـد؛ پس اينچچنـين به رستم سفارش مىكند:
همه دودهاكنون ببايد نشست زدن راى و سودن بدين كار دست زواره فرامرز و دستان سام جهانديدهر رودابئنيكنام
همه پند من يك به يك بشنويد
بدين خوب گفتار من بتروريد نبايد كه اين خانه ويران شون شود به كام دليران ايران شود چو بسته تو رانزد شاه آورم بدو بر فراوان گَناه آورم
 ز خشم و ز كين آرمش باز جاى باى

نمانم كه بادى به تو بر بر، وزد
بر آن سان كه از گوهر من سزد


زمانى هم كه اســـفنديار رستم را در كنار رود هيرمند ملاقات مى كنـدند، سعى دارد بار با ملايمت او راوادار كند كه تادســتــــه بهند

دهد:
تو آن كن كه بريابى از روز كار بر آن رو كه فرمان دهد شـند شهريار تو خود بند بر پای نها بهى بـدرنگگ
 تو را چون برم بسته نزديكـ شاه سراسر بدو باز گردد گَناه


به پيش تو اندر كمر بستهام

«. دســت رستم دستان كثـــــته خواهد شد اســفنديار جاهطلب كه مصمم است به هر طريق ممكَن به پادشـــاهـى دست يابد، با با
 مىرود ولى براى اينكه رستم و اسفنديار با
 است كه رستم را دستبسته پیش او بياورد؛ با اين بهانه كه به مردى همى ز زآسمان بكخذرد همى خويشتن كهترى نشمرد كه بر پيش كاووس كى بنده بود ز كيخسرو اندر جهان زنده بود به شاهى ز گَشتاسب نارد سخن كه او تاجن نو دارد و ما كهن


سرانجام مطابق تقدير، جنگَ درمى گیيرد و اسفنديار به دست رستم كشتهمىشيانـيرد.

تدابير اسفنـديار اسفنديار، رستم را بر سر دو راهیى جنگـي و

 حقيقتبين او رابيناووجدندانش را آكاه سازد، موفق نمىشود؛ چون او تنها يك هدف رادر ادر جلو چشم دارد و آن بهدست آوردن تخت
 راهكارهاى اسفنديار در اين نبردمىیریازيمن.
ا. راضى كردن رستهم براى دست به بنـد دادن با صلح و ملايمت

آكاه مى شـــود، با قاطعيت تمام بها او جواب


 گوناگونِ پيش روى خود فكر مى كند ولى

 داستان-مگر بند-موردبررسى قرار مى گیيرد. البته همهٔ اين تدابير به خاطر اصرار اسرار اسفنديار


كليدوازْها: شاهنامه، رستم، اسفنديار،
مگربند

## مقـلمه

داستان رستمرو اسفنديار در ادبيات فارسى

 خواندن اين داســـتان، يكى از سؤالاتـى كه





 اسفنديار، زال، پشوتن و سيمرغ پيشنهماد
 بىسرانجامرستم خواهيمیرپرداخت. اســفنديار كه همأ شـــروط پـر را را به جا آورده، با جديت تمام، خواهان تاج و تخت شاهى است. گشتاسب، پيشگويان خويشر ا فرامى خواند و از عاقبت اسفنديار مى پرسد؛

(VY7: فردوسى، •فص)
سوى رستتم
اســـفنديار فرزند خود را با پیيامى به سوى
 آگاهیى او مىرساند. او سعى دارد با گَناهكار جلوه دادن رستم و وعدهٔ شفاعت او در مقابل گَشتاسب، رستم را راضى سازد تا دست به

بند دهد.

ب. تههلـي
اسفنديار بيهوده، رستم را تهديد مى كند و
سعى دارد او را بترساند تا دست به بند دهد:
تو فردا ببينى به آوردگاه

بدانى كه پيكار مردان مرد
چگَونه بود روز ننگی و نبرد

ولى پاسخ رســـتـم، همان گونه كه همـًان پيشبيـنى مى کردهاند، روشن و قاطع است: ز من هر چه خواهی تو فرمان كنمى به ديدار تو رامش جان جن كـنم مگگر بنـد كز بند عارى بود شكستى بود زشت كارى بود نبيند مرا زنده با بند كس كه روشن روانم بر اين است و بس (VY7:Iヶ१ •فردوسى،
اسفنديار براى واداشتن رستم به تسليم
و دست به بند دادن، از دو شيوه استفاده
مى كند:

الف.فرستادن سفيرى به

رستم خسته و نيمهجان از مبارزه باز گششته
و در شُرف مرگ است. زال به او مى گويد : يكى چاره دانمر من اين را گزين كه سيمرغ را يار خوانم برين رين گر او باشدم زين سخن رهنمار رينى بماند به ما كشور و بوم و جاىي

تدابيرسيمرغ
سيمرغ، پشتيبان دودمان رستم، نيز او را به پرهيز از رويارويى با اســـفنديار توصيه
 كه هر كس كه او خون اسفندر اسريار بريزد ورابشكرد روز همان نيز تا زنده باشدر ز رنج رهايى نيابدنماندش گنـج
 و گر بگَذرد رنج و سختى بود


پس سيمرغ از رستم قول مى گیيرد كه بعد

 از جِنْگ پرهيز كند و كشـــتن او آخرين راهحل باشد.
بدو گفت اكنون چو اسفنديار بيايد بجويد ز تو كارزار تو خواهش كن و لابه و راستى مكوب ايج گَونه در كاستى
 همى از فرومايگان گيرد
بزه كن كمان راو اين چوب گر گر بدين گونه پرورده در آب رز رز ابر چششم او راست كن هر دو دو دست چنان چون بود مردم گز پرست

$$
\begin{aligned}
& \text { به در كاه حـــق پناه مـــــآورد و از او يارى } \\
& \text { مى } \\
& \text { بكَت اين و بنههاد سر بر زمين } \\
& \text { همى خواند بر كردیار آفرين } \\
& \text { همى گَفت كاى داور كردیًار } \\
& \text { بَرَان تو از ما بد روزگار } \\
& \text { برين گونه تا خور برآمد ز كوه } \\
& \text { نيامدز زبانش ز گفتن ستوه }
\end{aligned}
$$

نسايد دو پاى ورا بند تو
نيايد سبك سوى پيوند تو
سوار جهان پور دستان سام
به بازی سر اندر نيارد به به دام
چگَونه توان كرد پايش به به بند
يكى بزم جويد يكى رزم و كين
نگّه كن كه تا كيست با آفرين

$$
\begin{aligned}
& \text { چشوتن كه به نتيجئ گَفتوگو و مذاكره با }
\end{aligned}
$$

از سر شفقت چنين پند میىدهد و راه راست
رابه او مىنماياندو:
برو تابه ايوان او بیىسیاه
به ايوان او روز فرّخ كنيم
سخن هرچها گويند پاسخ كنيم
همه كار نيكوست زو در جهان
ميان كهان و ميان مهمان
همى سر نیییچد ز فرمان تو
دلش راست بينم بها پیيمان تو
تو با او چه گويى به كين و به به خشم
بشوى از دلت كين و از خشه، حشی

> تدابير زال
> زال كه همواره فرزند خويش را ســـرافراز
فرار، تطميع اسفنديار بادادن گنج و خريدن
جان خويش و....
همیى باش در پییش او بر، بها پایى
وگَرنه هماكنون بیرداز جاى
به بيغولهيى شو فرود از مهان
كه كس نشنود نامت اندر جهان
كزين بد تو را تيره گردد رود روان
بيرهيز از اين شهريار جوان
به گَنج و به رنج اين روان بان باز خر
مبر پيش ديباى چینی تبر
زال كه به چارهگرى شـــهرهُ جهان است،
موقعى كه دستش از همهاجا كوتاه مىگردد



 منصرفس ساختن او
 مىرساند، رستم اين چنين پندآميز پاسخ

مىمدم:
به ييش تو آيم كنون بـىسياه زتوبشنوم هر تج فرمود شاه بيارم مبرت عهد شاهان داد ;كى زیسرو آغاز تاكىقباد كنون شهريارا تو در كار من نَكَ كن به كـر كردار و آزار من كر آن نيكويـى ها كه من كردهامام همان رنجهايیى كه من بردهام پرستيدنشهريارانهمان از المروز تاروز پيشیى زمان چو پا پاداش آن رنجّ، بند آيدم

 بياويز پايم به جرم پِنتى

رســـتم چون از اســفنديار جـــز جنـتى و زوركويى نمى شنود، اور احیون يدرى مشفق يند مىدهد تا شايد چششم خردش باز شود ولى افسوس كه تا تششم جهانبينش با باتير
 تو را سال برنامد از روزءًار ندانى فريب بدشهريريار تو يكتا دلى ونديده جهان جهانبان بهمركَ تو كوشد نهان كر ايدونك گششتاسپ نيابد همى سيرى از تاجو تخت بَكرد جهان بر دواند تو را
r.r.. رفتن به مهـمانى براى آفريدن مهر نان و نمـيـى اسفنديار دعوترستمهر رانمى پذير دودورار بر آن مى شود كه موقع طعام خوردن، رستهر را بر خوان خويش بخواند. رستم اميدوارار است از اين طريق، هم مهر نان ونم ونمك رابيافرينريند و همربذر محبت خود در دل اسفنديار بكارد
 اسفنديار بعداز رفتن رسته، متوجه هدف او مى شودوبه پشوتن مى گويد: به ايوان رستم مرا كار نيست
ورانزد من نيز ديدار نيست
همان گَر نيايدنخْانمشنيز
كر از ما يكى رابرآيد قفيز
دل زندهاز كشته بريان شود
سر از آشناييش كريان شود
ب. گَشودن راه دوستى به هر
طريقممكن
رســتم همين كه در كنـــار رود هيرمند
اسفنديار را مى بيند، براى جلب دوستى و
محبتش،، ور ااين چنين مى ستايد:
كه روى سياوش اكر ديدمى
بدين تازم رويىى نگرديدمىى
نمانى همى جز سياوخش را
مران تاجهار جهانبخش را
خنك شاه كو چون تو دارد پسر
به بالا و فرّت بنازد پِدر
خنك شهر ايران كه تخت تورا
پرستند بيدار بخت تورا

$$
\begin{aligned}
& \text { سخن هر چه كفتم بهجاى آورم } \\
& \text { خر يپيش تو رهنماى آورم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ولى هرحه رســـتم از دوســـتى مى گويد، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { چنين كفت باور يل اسفنديار } \\
& \text { كه تخمى كه هر كَز نرويد مكار } \\
& \text { تو فردا ببينى ز زمردان هنر } \\
& \text { چون من تاختن راببندم كمر }
\end{aligned}
$$


بدانگَه كهد باشد داست آن رِ ر ز خشه حشم

## 

```
        تدابيررسته
    رستم
```





```
دست
است.اكنون تدابير رستهر(ابر)
```

ا. خواندن اسفنديار به مهممانى
براى نمكگگير كردن او
رستم، از طريق بهمنى، اسفنديار جوان را را را
به مهمهانى فرامى خراند تابه كدورتها إياين
دهد:
كَرامی كن ايوان ما را به سور
مباش از يرستندأخويش دورا

رستم به دعوتى كه توسط بهمن فرستاده
استبسنده نمى كند و خود پيش اسفنديار


يكى آرزو دارم ماز شهريار
كه باشم بر بر آن آرزو كامهاريار
خرامان بيايى سوى خان من
به ديدار روشن كنى جان من

اما اسفنديار، كه از نيت رستم آكاه است،

دكر آنك كر با تو جنگگ آورم
بها رپخاش خوى پلنگَ آورم
فرامش كنمر مهر نان ونمك
به من بر، دكَر كونه گردد فلك

رســتم بار ديتر، اسفنديار رابر سر خوان
دعوتمى كند تامهممانش شود:
كر اين كينها از مغز بيرون كنى
بزر گى و دانش برافزون كنى
ز دشت اندر آيى سوى خان من من
بوى شاد يك چند مهمان من



