بيسش از آن كــه كفتــارى را در زمينهى



 جهان حكيم ابوالقاسم فردوسى باز گو كينيم. دكتر فضل الهة رضا مى كويد:

روزمزد كســى و دسـتغاغاهى نبوده اسـتىت،
 جهلوى را به دســتور روزانه ديخران بان به شعر

 فــراز و نشـــيب افــــانـههاى آن روز گاران فراوان انديشيده بود.1)



 فردوســى مانند شــطرنجبازى كـــهـ به ميدان




 گلستان ديگرى مى برد....)،

 طبع موجد و مؤسس اصلى حما حماسه خوريش است و شــعرا تنْها عمال و كار گزاراران او در تدوين و تنظيم آن شــمرده مى شـــوند. يكـ

 وجود آيد و اگر منظومه يكى شاعر حماسى آى

 ذهــن عموم ملت راه نخـواهد يافت و يا اگر
 به كاملمى ديخر زون مول مى كويد:
 گردآوري مى كند و در عين محفوظ داشنـنـن



 زودى همحانى میشود و به جاى ترانـانهايى
 زبانها مى افتد. سرايند كان و و نقالان خلق بيان بيان
 بر مى افتند. اين نابودى ناكزير كمابيش سبـ مىشــود كه در بيشتر موارد، مقايسه مستقيم ميــان داسـتانه هاى باسـتـانى و منظومههماى حماسى ممكن نشود. همين كه منظومه تازه ه،
「است كه به اصل وفادار بوده است...)

## Colool

##  <br> نگَاهى پڭوهشیى بر فرازهايـى از حـكمت فر دوســــــى

بخش يازدهمم : اقتباس موضوعى و انتخابى از شاه نامه ى دردست نگارش » محمد كرمى "

## زمينههاى فكرى وفرهنگَى

## داستانهاى حماسى در ايران










 دخل و تصرف در عقايد و نظر ياتشان رون روايت كنيم. در جايى كه لازم مبر بوده است تا تا متن





 واكذذار مى كنيم.
(شــاهنامه قبل از هر چیيز اثر ملى ايران و اير انيها اسـت، ولى خصـلى خوصاً به همين علت،

 آرمانهاى ملى و مــردم را بيان نمودهـ، مقام
 شاعرانه جهان احراز كرده است.
 ترقى
 اهميـت جهانى منظومه مذكور را مخصوصا

بايد در اين امر جستجو كرد. ابوالقاسم فردوسـى ملت خـر الـود را دوست ميداشــت و نهانىترين افكار و احساسات
 شكل عالى هنرى در صفحات حماسه خود منعكس ساخته است: همه سر به سر تن به كشتن دهـن دهيم از آن به كه ميهن به به دشمن دهيم ولى او هر گز قصد نداشت سعادت ايران را به قيمت بدبختى ملت هانى ديخر بر به دست آورد، نمى خواسـت آزای ادیى ايران را را به قيمت اسارت كشـــورهاى ديگر تحصيل نمايد، اور او آرزو نمى كرد رونق و شكغتتىى كشور خود
 ديخر تأمين كند. ميهن يرستى و وشر بردوستى بانى با عظمت فردوسى در همين نكات نهينته است. شكوه و عظمت شاهنامه هم عبارت است است از از
 بشردوستانه بودن آن ... فردوسى مخصوصاً به علت همين محاســن فقط مايهى مباهات ملــى و مردمان ايران و ســـاير ملـل فارســى زبان نيست. خلاقيت فردوسى كـنجينهايست
 سعيد نفيسى مى گويد: (ا فردوسى ســـرودخونوان ايران در همه جا جا


 بيش او در حالى كه در گوشــهـى ده خهود در اطــراف توس مقيم بود عازم تســخـير جهان كرديد. لكن در ميان تمام كشـــور رهايـي كهـ او
 كه از او شد كشورى هست كه در آن آنجا بِّتر از هر جاى ديگر انديشــهـهاى او او را تقريباً به

خوبى زادكاه وى فهميده بودند ....) به كلامــى ديگر محمود شــنيعى كدكنى
مى گويد:
"(بى گمان شــاهنامه فردوسـى مهـترين اثر اثر
 جهان است. به جرأت مىتوان كفت كه اگر اگر از نياكان ما جز شاهنامه فردوسى اثرى بانى باقى نمانـــده بود همين يـان اثر براى نشــان دادن

قابل قياس نيست ....)"



 و توصيفـهاى شــاعرانه و گفتوشنودهاناى
 كهن را زيبايی ديگر بخشــــيده است. در اين
 هنر آفرين است نه مترجم افسانهـها بدين نامه بر، عمرها بِا بحذرد
بخواند هر آنكس كه ده دارد خرد
نميرم از اين پِس، كه من زندهامام
'كه تخم سخن را پرا اكِندهام

 سـهراب و رودابه و گردآفريـــد و جريره و و
 شغاذ و ماردوش و كاوه و وبسيارى ديخر، أين قهرمانان ديرياى، هز ار سال در در ميان ما زيسته و ثهر هماى بر جسته جوامع بشرى را را تصوير
 و خردِ و دليرى و سرفرازیى و عشقوروزى و

 بودهاند. كمتر كتابى در جهان می شناسيم كه

 شكســت و غرور و و فروتنى و وبيد واد و واد واد و
 بين گروه فرمانبران و فرمانروايان چخنين دقيق
 نغاه كنيم بــه كلام تئودور نولد كه در اين

بار (اكتابـى را كه دقيقى به پايان نبرد يكى نفر ديگر شروع كرد. اين مرد بزر گوار ابوالقاسم
 كتاب مشهورترين شــاعـاعران اير ان گرديديه و ون در تاريـــخ ادبيات دنيا اســــ بزرگى از خـي
 فردوسـى رِّادر ادبيات فارســى يــــا ادبيات وابسـتُه به آن مجسم نمايد، مىبايستى تمام آثار شاعرانه و يك قســمـت از آثار تاريــى ايرانيـان، تركان و غيــره را مطالعــه نـمايـد


 در صورت ظاهر اندكى شــبيه به شــاهنامه فردوسى و از لحاظ محتويات بسيار پست از آن باشد، درست مثل (احماسه كويتتوس) اثر ســمير نائوس در مقابل ((حماسه ايلياد)،)،
"ثر هوم.


آ.آ. استاريكوف حرف ديغرى دارد: " افردوسى حكيمى است والاتبار كه دنيا را را مى شناسد و احساس مى كند كـد كه حق دارد ارد تا تا درباره آن سخن بخويد. و شاهنامه فردوسى
 و بررسى شاهنامه حلقه ضرورى درى در مطالعه




 توان، اطمينان و آرامش مى بـخشد. فرّ فردوسى هر گز خود را از جامعه، و مردم درون آر آن جدا


 دستزده است. يكى از ويز گیهماى فردوسى اين اســت كه وِى بـــا قهر مانان خود و و افكار و و احساســـات آنان زند گــى مى كند و همين امر باعث شده است تا قهرمانانانش سمبلى از






 فردوسى آملدن و رفتن نســـلـها وا و تودهماى بزرگى مردم مانند مجموعه كونا



 اثر جاودانه شـــاهنامه فردوســـى، تمامى اين




 مل و اقوام ايران كردهاند.)؛
 (اگگذشته از مقام عالى ادبى، فردوسى كسى
 سرنوشت ملتش مؤثر باشد. راست است كه حالا ما منابع مختلف ديگر، منابع خارجي ورئى و داخلى و اطاّاعات خيلى مبسوطان انترى درباره اير ان باســتان به دســت آوردهايم، اما نبايد
 نزديكا به هز ار ســال تمـــام، اطالاعاتى كهـ از از
 شاهنامه بوده است است ... كذش اونه از عظمت مقام ادبى فردوسـى، تأثيرى كه او در مليت ايران ان كرده است با هيجِ سخنور و نويسنده ديگرى

آيند و متوجه مقام تاريخى خود شا شوند
 غالب و هيئت حاكم بر اين سـرزيزمين يعنى


 فردوسى نه فقط به صف آنها نِيوست بلانِه

 مردم شــريك شـــد، از آنان دورى نكرد و و با
 رنج بيرى و تهيدســـى ســـاخت تا تا مليت و و قوميت خوار شده و فرهنگ و والاى مظلوم و و زمينخــورده خود را از تحقير اجنبى نـجات
 شكسته و خسته را دوباره رو ح ح و جان بان بخشا و سابِعهي تبار با فرهنگ و و والآى ايرانى را با بـه
 و بغض نسبت به متجاوزان ان را دا در مردم بيدار

كرد. و اين همه را كرد و و موفق شد ....)|" به راسـتى اين مرد كيســت كــ كه هم حكيم اسـت و هم تاريخ مى انداند، هـم اديب است
 از دانش لشكر كشـــى و جنیاورى بهره دار دارد و هم رموز مملكت دارى مید داند، هم فلسفه مى داند و هم از ناز ك اند يشى هاى شعر خبر دارد، هم استاد حماسه است و هم آنجا
 لطيف و نرم و زيبا مىشود؟ اين زمينى خاكى كيســت كهـ ازي از پس ديوار بزر گ سرد و يخزدمهى ايام، تاريخ يكى هزار
 مى گيــرد و فـكــر و فرهنگ و و زبــــان قوم و
 بودنشـــان از گزند پيش آمدهاى شوم در امان
 با ســيمرغ در البرز و دماوند آشـــيان دارد و نگاهبان مليــت، قوميت، فرهنگ و و زبان اين اين
 كه در كوران حوادث شوم تاريخ آريخ و آن كاه كه

 كه مليت ايــن مردمان آزاده در خطر يـر يورش
 تاريخ سر برون مى آورد و احساسات ملى ور ور ور ميهنى را شــعلهور مى مــازد و باز مى مرود تا تا دکرباره چجون سـيمرغ باز گــردد و چارْایى

بسازد؟

 مى دهد و سرمســت و شاد از آتشى كه خود
 در آن مى یــردازد و بر ســر آن جان مى بازد

(شاهنامه حكيم فردوسى از آغاز به صورت
 عامل تقويت روحى مردم ايران شنانـاخته شده است. اين آيينهى صاف و روشن، افتخارات كذشــته، مجلد، عظمت و و فرهنــن اير ايران را را




 كه مردم اين ســرزمين آن پــهـ در اين آيينه
 بازسازى كردهاند ...)
 حضرت علــى (ع) در بين مســـلمانان تحت
 قوميت و مليت آنها آغاز شده بود با پا آيرش مذهب تشـيع از طرف ايرانيـان و پيدايش


 اوج خود رسيد و شــعلهى مبارزات مردمى


 كذشتند تا حركتى را شروع كنند. انجوى شير ازى چحنين ادامه میدهدل:

 تازى رغبتى نداشتند و آن را نمى فهميدند از عكسى العمل خلق باخبر شوند. بزر گترين ورين و جاودانى ترين ابر از وجودها و عكس العمل ها تصميــم فردوسـى به سـرودون شــاهنامنهـ و خود شــاهنامه اســت انكت انتهاى كه اين تصور را تصديق مى كندا اين كه يشش از فردوســى كـــانـى تجون دقيقى درصده اين كار سخت بزر گ و اين عكس العمل واجب بودنـ ولد ولى انجام چحنين كار سـتر گیى به همت و و موهبت
 شـــاهنامه صورت واضح، روشـنـ و استوار روح رنج كشــيلـه ايران و گــزارش صريح

 بس. چنين بود كه فردوســى بيز بيزار و گريزان
 از عرب، چارئكار را در آن ديد كه روشنـنها ها

 را بر ضد بيگانگان بشــور راند و ز زبان گوياى عواطــف رنجديدمى مردم گردد تا به هوش

عظمت روح و نبوغ فكــر ايرانى كافى بود.





 تقريبا همان زبان فردوسى استى امريّ امروز زبان
 آن آشــنايى كامل داريم. استعمالات كهن ور و اصطلاحات غريب در شــاهنامه فردوسـى بسيار اندك است.
 دارند مىدانند كه گاهــى فهم نظم يا يا نثر دو



 مردم ايران قابل فهـم اســتـتـ در تمام طبقات شــر فردوســى را مى انوانيم و از آن لذت



 حماسه انسانى است. از اين رو سزاواوار است كه در تشــريح و توضيح اين حماسه انسانى به (علاقهمندان) كفته شـود كـه كه مردى به نام

 جهان كشود و جوانى دانشمند و و برومند شاند، با آنكه دهقاننزاد و از خاندان ان نجان و منالى داشت، با آن قريحهى زايند انـلـه و طبع
 به دست آوردن صابابت و ثروت بيشاريشتر روى





 بعضى از شــاعر ان آن عهلد به قصد تملق به غزنويان، از پهلوانان داستانى إنى ايران به اهانت

 خود ادامه مىداد و در شــاهكار خود به بــي قصد تكميــل آن تجديدنظـــر مى كـــرد .... مى توان




 بود، با نظم شـانـامنه آماده كرد و به دسـت

## (39) <br> 

عصـر و زمينههاى فكرى و فرهنگیى مردمان

ع ع-اگر به فرمان پادشـاهى، اميرى،
 ديگرى نوشته شده و و به اين مقدمه افزوده شـــداند، باز هم نتو انســتهاند مقدمهـى


 و يــا مقدمهى جد جديد مى آيد، شــاملـا كليهى


 احســاس خســتـى نكنـد، مكـر در جايیى كه بــهـ دليلى امانتدارى و و رعايت اصول علمى
 بدون واسطه بكنيم•・ロ
 عدم شــناخت ما از شـــرا ايط اجتماعى و و سياسـت حكومتـى عصر فردوسـى و اين
 حالى و در كدام موقعيت اجتماعى و شرآيط


 خواهد داد. از مقدمــهى شــاهنامه باى آــنغرى آغاز

 إين مقدمه وجود دارد و از سوى بـي بسيارى از
 به ناحار به بررسى آن مى پردازيمـ

 مشاهده مى شود كه هر يك از نس نسخهنويسان
 !يــن مقدمهها افزوده و يــا چـيزهايى از آنـا آن كاستهاند. بنابرا اين:
 يكـى از رايجـتريــن مقدمهمهاى موجـود در آغــاز بيشتريـنـن
 فردوسـى مى باشـد و بیى گـا مقدمههاى ديخر را تحت تأثير








 -!
 l

درسـت به همين منظور برخـــــلاف باور
 آثار حماسـى ايران كه عقيده دارند به بـه جاى

 و يا قهرمانان و حاشيهنشـــنـنان داستان، بايد به متن اصلى پرداخت و موضوع را سريعتر تمام كرد، ما اعتقاد داريم كه قبل ازي از پرداختن به متن اصلى بايد دربارهى قهرمانان قصهانـا و كســانى كه در بافت داســتاذها شا شــريكـ انـا هستند و حتا حاشيهنشـــينانى كه با آنها در ارتباط مستقيم مى باشنلد، بحثى وجود داشتا

 يك شخصيت سياسى و يا يك عنصر عقيدتى و ايدئولوزيكـى جامعهى خود هسـتـند. در همين راســتا بــه ايـــن حن حقيقت
 وقوقيـت زمانى مكانى و شرايط

## 

eno

ادامه دارد

