


كار ســوادآموزى و توانايى خواندن و نوشتن، بسيار كممامنه


 و با پذيرهٔ گســتردهٔ تودههاى مردم دوستدار حماسه روبهرو مىشدهاند.

 و ماندگار شــود. اين كارى بود كه دســت كا كم از از ميانئ عصر







و نمايانتر مىشارد.




 مردمى نيز سيراب شوند. از همين روست كه ما ها در پارهمهاى


 به اين گونه راويان و وناقلان داستانها مانـا مى يابيم.


 H M

 مطربان آن سرودهها را كين سياوش گويند و محمدبن جعفر [منظور نرشخى مؤلف كتاب است] گويد كه از از اين تاريخ، سه

هزار سال است.«
"داســتانها و روايات قديم اگر چه مأخذ و منشـأ حماسهاند




 اســت. آهنگگ پهلوانى و طرز بيان و انتخاب كلمات و و عبارات و دقت در اســتفاده از آنچچه براى تحريك حس پـ پهلوانى مردم



 - حماسى، از ديرزمان و پيش از آنكه در دفترها و و مجموعهها
 نقلهاى سينه به سينه در ميان تودهمهاى مردم
 و يا از مادران و پدران به فرزندان و از نســــلـى به نســــلـ ديگَر

مىرسيده است. امروزه از روايتگرى و ناقلان داســتانها و ســرودههایاى كهن



 مى آمدند. „گوسان"ها ها در دوران ساسانيان نيز كار سرودخوانى





 و كوشــش اين گروه، جدا و همســـو با با تلاش فراهمها آورندكانـان

 تدوين گام به گام حماســــٔ ملى بوده است. در روز بارانى كهـ


كار هــاى تاريخنتارانی همچجون طبرى و ثعالبى مى خوانيم." ( ( 1 ( "حون به نخستين ادوار حيات ملل نظر كنيم مى بينيمه هيجّ
 مليت توفيق نيافته اسـت مكرً آنكه اعصـار و دور رماى خطر

 جاى كذارند. اين خاطرات مايئ ظطهور رواياتى كَشت كه دها دهان به دهان و و سينه به سينه نقل شد و از م مجموع آنها تاريا تاريخ ملل


 افسانهها آميخته بود داشتند و از سركَنشت نياكان خود بدان صور آكاه بودند روايــات و حكايات مذكور آخر كار منتههى به تاريخهاى مدون



 كَرفت كه به ذكر مفاخر ملى و بيان يهلوانى ها و قمر مانى هاى نياكان خويش علاقه داشــتند. نويســندكان مذان مذور و پِ از ايشان شاءران داستانها و روايات و قطعات رِراكندا
 در همه جا كوشيدند كه شكل اصلى داستانه آنها محفوظ بماندو وري

> در اساس رويات تغييرى حاصل نشود.



 و راويان به جاى نقل و روايات پراكندأ پيشــين از آن استفاده

 نمىماند و همين امر هموار همائأ اشكال بزر تى در مقايسأ اين منظومهاماى حماسى با مأخذ اصلى آنهاست

 با آنها مطابقت كامل داشــته باشد؛ به نحوى كه با باوجود آن حاجتى بدان مأخذ متشـتـت و نامنظه و غيرفصيح كه اغلب محدود به روايات شفاهمى است در ميان نباشد." (صفا، هی٪ז| :
(1r-1f
دنباله مطلب در وبكَاه نشريه

اكنون يرسيدنى است كه آيا در همان زمان نتارش تاريخ بخار بارا،



 سيإرندهُ آنها نبودها است تابعدها با هن هنگام پيوستن و سرودن شاهنامه، آنها ار ابا يشتوانهماى نوشتارى اش درآميزن دو بدانها ساختار نهايى ببخشد؟


 آذر خور مهندس، ابوســيديد احمد سكَزى مهندس و ابوالفرج ابراهيم زنجانى شنيده است. باز هم جاى يرسش است كه وقتى بيرونى دانشمند همروزءًار فردوســى به منزلئ يكى تاريخنتار و جامعهشنـاس، روايتهایى
 آيا دليلى براى دو دلى و ناباورى نســــبت به اين امر داريم كهـ








 از آن آها ياد مى كند، در واقع كسـتـترش بخشان و و و - به تعبير





 در ســاختار اين اثر و طيف بســيار كــــتردة درونمايهمها و
 زلال و جوشان چشمهساراران روايتهاى زبانى مر مردمى به رود



 دقيقى و آورده در شــاهنامه مى بينييم و يا از آن دست كهـ در


