جشن فروردین و علل برگزاری آن

مهراز، رحمت الله

جشن نوروز،تجلی روح بلند و آزاد،و مبین ذوق شاعرانه و مشرب فلسفی ایرانی‏ است.در این روز فروهرها بزمین میآیند؛مردم پایان خلقت جهان و آفرینش انسان را جشن‏ میگیرند و روز ششم فروردین را نیز بیاد تولد و همچنین بعثت زرتشت احترام می‏کنند و باز معتقدند که رستاخیز نیز در چنین روزی روی خواهد داد.

در آئین مزدیسنا فروهر یکی از نیروهای پنجگانه نهانی انسان است که پیش از تحقق یافتن خلقت وجود داشته و پس از مرگ انسان باز بجهان بالا عروج خواهد کرد.

اوستا برای انسان پنج قوه قائل شده که مهمترین آن همان فروهر است که کلمهء فروردین نیز مشتق از آن واژه است.این قوای پنجگانه که معرف ذوق سلیم و شاعرانه و بیان‏کننده شیوهء تفکرآمیز نژاد آریاست بشرح زیرند:

1-قوهء اهو Ahu بمعنی جان یا نیروی حیات.وظیفهء این قوه نگهداری بدن و ایجاد تعادل اعمال آنست.این قوه که پست‏ترین قوای انسان است پس از مرگ نیز از بین میرود.

2-قوهء دئنا Daena یا دین که بمعنای وجدان و حس روحانی است.این نیرو از جسم مستقل است و ستایش از نیکی و پرهیز از بدی را عهده‏دار است.اگر انسان روح خود را در اثر ارتکاب گناه آلوده سازد از او جدا شده ببارگاه اهورا مزدا میرود.

3-قوهء بئودا Baodha یعنی درا که.این نیرو نیز با بدن بوجود میآید ولی‏ جاودانی است و پس از مرگ با روان بجهان بالا صعود میکند و وظیفهء آن اداره قوهء تمیز و هوش و ادراک است.

4-قوهء اورون Uruan یعنی روان که مسئول اعمال انسانی است و پیوسته باید خوب را برگزیند.

5-فروشی یا فروهر که حافظ و نگهبان موجود است.

در فلسفهء زرتشت نه فقط انسان،بلکه تمام موجودات عالم دارای فروهر مخصوص‏ بخود هستند و همین عقیده است که در مشرب‏های فلسفی یونان نیز اثر و نفوذ کرده است.

زرتشت معتقد است که ابتدا اهورا مزدا فروهرها را در عالم بالا آفرید و سه هزار سال طول کشید تا از روی صور روحانی آنها عالم مادی را خلق کرد.در ابتدای سفر پیدایش تورات نیز گفته شده که یهوه ابتدا روح را خلق کرد و پس از آن بمدت شش روز جهان‏ مادی را آفرید.

افلاطون جنبهء لطیف عارفانه فلسفهء زرتشت را حفظ کرده و میگوید جهان مادی‏ سایه‏ای از صور روحانی عالم بالاست که خود آنرا ایده مینامد و مترجمین اسلامی آنرا به‏ «مثل»تعبیر کرده‏اند.زرتشت میگوید اهورا مزدا پس از سه هزار سال که از خلقت فروهرها گذشت از آنان برای خلق صورت مادی‏شان از روی زمین مشورت کرد.

نظیر این فکر در قرآن مجید نیز وجود دارد که در سوره بقره از مشورت خداوند با فرشتگان درباره خلقت آدم سخن بمیان میآید.

در همین جاست که سجایای آریائی و نژاد سامی کاملا آشکار میگردد.بطوریکه قرآن‏ مجید روایت میکند فرشتگان از روی تنگ‏چشمی و خودبینی خلقت آدم را باعث رواج فساد میدانند و حال آنکه در دین زرتشت فروهرها اهورا مزدا را نسبت به آفرینش صور مادی تشویق‏ مینمایند و این خلقت را سبب افزایش رونق زمین تلقی مینمایند.

این نکته بسیار مهمی است که معرف روحیه و خصلت ایرانی است که پیوسته با سعهء صدر و بدون آنکه وجود دیگران را باعث شکست خود بداند برای موجودات دیگر نیز حق‏ حیات و فعالیت قائل است.

فروهر انسان وظیفه دارد از اولین روزی که نطفه بسته میشود تا دم مرگ از او حراست نماید و شاید منشاء اعتقاد به همزاد نیز ناشی از همین امر باشد.اگرچه فروهر انسان‏ پس از مرگ بآسمان میرود ولی با بازماندگان متوفی قطع علاقه نمی‏کند و هر سال یکبار در ایام نوروز بزمین میتابد و ده روز در میان آنان توقف می‏نماید.

بهمین جهت مردم از پنج روز قبل از فروردین خانه‏تکانی می‏کنند و به آراستن خانه‏ خود میپردازند و روز اول فروردین سفره می‏چینند و هفت‏سین و آئینه و آب و سبزی در آن‏ میگذراند تا ببهترین نحوی از فروهر مردگان خود پذیرائی نمایند و دعای خیر او را جلب کنند.

هفت‏سین اشاره باین است که تعداد مقربان اهورا مزدا یعنی امشاسپندان شش تن‏ هستند که با اهورا مزدا هفت وجود میشوند و این عدد مقدس است و باید بصورتی از آن یاد کرد تا باعث خیر و برکت شود.آب نشانه حیات و زندگی و آئینه نیز مظهر روشنی و فروغ‏ و سبزه هم نمودار خوشی و سرسبزی و کامیابی است.

اکنون باید دید چرا فروهر در گذشتگان در اول فروردین بزمین میآیند.در مذاهب سامی روایت کرده‏اند که خداوند جهان را در شش روز آفرید و روز هفتم استراحت کرد.

در آئین مزدیسنا(یکتاپرستی و اشاره به دین زرتشت است)نیز برای خلقت شش‏ مرحله قائل شده ولی زمان آن 365 روز یعنی یکسال تمام بطول میانجامد و هر مرحله را یک گهنبار نامند.

اولین گهنبار موسوم است به میدیوزرم .Mad you Zarema در این روز که‏ برابر 15 اردیبهشت است آسمان آفریده شد.