# Exploring and Analyzing the Character of Bahram in Haft Peykar Nezami The basis of the Heroic Awakening Theory Inside 

Majid Sarmadi"/ Parvin Naghdi**/ Raziyeh Bayat***


#### Abstract

According to Jung's views on the influence of archetypes on the journey of human individuality, Ms. Carol Pearson presented twelve archetypes of personality and described this journey as three stages of the hero's journey: preparation, travel and return. It turned out that every human being can reach his true self by being on this journey and with the guidance of the twelve archetypes. One of the heartwarming stories in Persian literature is the story of Bahram Gore's behavior in the seven military bodies, which is completely consistent with the three stages of self-knowledge and individuality in Pearson's psychology, which can be introduced as a model for eliminating the contradiction of contemporary human life. Be. In this story, the hero (Bahram) prepares for a mythical journey with the guidance and evolution of archetypes (innocent, orphan, warrior, patron) and with the energy of archetypes (seeker, lover, destroyer, creator) in the utopia of the seven domes, his inner world. Explores and achieves true self, and in return, with the help of archetypes (ruler, sorcerer, sage, looter), transforms the realm of his kingdom and the outside world, and attains enlightenment and salvation


Key word: Ancient Pattern Criticism, Championship Travel, Awakening the Heroes Within, Haft Peykar Nizammi, Bahram.

[^0]```
بررسى و تحليل شخصيت بهرام در هغت پيكر
    نظامى بر پايه نظريه بيدارى قهرمان درون
    مجيد سرمدى "/ پروين نقدى **/ راضيه بيات***
        دريافت مقاله: 1r9N/0/r
```



چجكيده
خانم كارول بيرسون با توجه به نظرات يونخ مبنى بر تأثير
 را مطرح كرد و اين سفر را به شكل سه مرحلئ سفر قهرمان يعنى: تدارك، سفر و باز گشت توصيف كرد و و به اين نتيجه رسيد كه هر انسانى با قرار كرفتن در اين سفر و با هدايت و راهنمايى كهن الگوهاى دوازدهگانه مىتواند به خوريشت
 ادبيات فارسى داستان سلوك بهرام گور در هغت بيكر نظامى است كه كاملاً منطبق با مراحل سهكانئُ خودشناسى و تفرد در روانشناسى بيرسون است كه مىتواند به عنوان الگُويى براى
 اين داستان قهرمان (بهرام) با راهنمايى و تكامل كهنزالكوهاى
 مىشود و با انرزى كهنزالگَوهاى جستوجو ويرانگر و آفريننده در آرمانشهر گنبدهاى هفت كانیانه، جهان درونى خود را مى كاود و به خويشتن حقيقى دست مى يابد و
 لوده، قلمرو پادشاهى خود و و جهان بيرون را دگر گا گون مى كند
و به روشنبينى و رستگارى دست مى يابد.

$$
\begin{aligned}
& \text { كليدوازهها: نقد كهن الگويى، سفر قهرمانى، بيدارى } \\
& \text { قهرمان درون، هنت بيكر نظامى، بهرام. }
\end{aligned}
$$

" دانشيار، گروه زبان و ادبيات فارسى، دانشگاه پيام نور كرج

"* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، دانشگاه بيام نور كرج.
NdaryaV^@gmail.com
***** كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى. دانشگاه پيام نور
Bsomayehを1@gmail.com
كرج.

در اوايل قرن بيستم كارل گوستاو يونگ
نظريئ استفاده از كهن الگوها را به منظور روشنتر كردن اجزاى شخصيت رواج داد. او بر اين عقيده بود كه وجود شكلهاى كلى و جهانشمول كه تجربهها و عواطف را هدايت مى كننل، به الگوهاى رفتارى متعارف و شناختپپ احتمالى خاص مى انجامد.

ايشان با توجه به نظرات يونگ مبنى بر
تأثير كهن الگوها در سفر تفرد بشرى، دوازده كهن الكوى شخصيت را مطرح كرد و به اين نتيجه رسيد كه هر انسانى براى يافتن خويشتن خود و دگرگَونى جهان درونىاش به سفر هزارارلا و ماريبيج گونهاى مى يردازد و در اين سفر توسط راهنمايان درونى يا كهن الگوهايى هدايت ماي ماي شود تا به كنج نهان درونش دست يابد. ايشان با مطرح كردن در اين دنياى امروز، انسان معاصر را داراى تضاد درونى مىداند كه با اينكه تا به حال به شيوههايى زندگى كرده است كه تا كنون زندگى نشدهاست و هر روز جهان خود را را از نو مى آفريند،، اما اغلب كارهايش تهى و بـى ريشه به نظر مىرسل. انسان امروز براى فراگذشتن از اين حالت نياز دارد كه همزمان در كزشته و ابديت ريشه بدواند به همين علت، اسطورة قهرمان در جهان معاصر را بسيار مهم مىداند (بيرسون،
(IV:Irqu
يكى از داستانهاى حماسى، داستان هغت بيّر نظامى و داستان سلوك بهرام است و الگويى كهن و ابدى كه معناى ماهوى انسان بودن را به ما مىىآموزد. انگًارة انسان كلى يا كهن الگَوى

داستانهاى آموزنده و حكايات اخلاقى داراى ماهيت اسطورهاى هستند كه با دقتى ماندكار شرايط روانشناسانئ ما را ترسيم مىكنـد ور ور الگويى براى شيوهٔ زندگى به ما ارائه مىدهنـد. (اين داستانها، حعايق كامل و بـى زمان ران را براى ما نقل مى كند كه اين نوع خاص ادبيات توسط فرد خاصى نوشته يا خلق نشده، بلكه قوهٔ تخيل و تجربئ كل يك فرهنگ خلقش كردن است است بنابراين، افسانهها و اسطورهما يكى تصوير جمعى و مشترك را به تصوير مى كشد و چجيزهايى به ما مى گويد كه درباره همئ انسانها صادق است" (V:جانسون، (V)

اين اساطير و افسانهها كه نمودگر طرز نگاه پيشيينان به نشناختههاى پر رمز و راز هستى است، در بسيارى از موارد داراى عناصر زيرساختهاى مشتركى است كه محتواى (نانخودآكاه جمعى) بشر را تشكيل داده و با عنوان

 ناخودآكًاه تمامى مردم در همه جا جا قرار گِرفتهاند، هم درون و هم بيرون جان انسان وجود دارند. بنابراين، مىتوانيم اين كهن الكَوها را با مراجعه به درون يعنى در رؤياها، تخيلات و يا يا حتى
 افسانه، اسطوره، هنر، ادبيات و دين و همحچون فرهنگاهاى ابتدايى با توجه به صور فلكى در آسمان و مجموعئ پرندهها و حيوانات در زان צيپا كنيم. در نتيجه آنها تصاوير قهرمان درون و


تقريباً به رويكردى عادى در نقد روانشناسى متون تبديل شده است، اما در ميان علم روانشناسى گاه رويكردهاى عملى و كاربردى هست كه كمتر در حوزه نقد روانشناختى آثار ادبى شناخته و استفاده شده است. يكى از اين شيوههاى علمى و عملى در تحليل روانشناسى شخصيت، رويكرد كارول. اس بيرسون و هيو. كى مار با عنوان (اكهن الكُوى بيدارى قهرمان درون، است. با اينكه تحقيقاتى دربارهٔ زمينهُ مورد نظر اين پزوهش، يعنى هفت بيكر اثر نظامى از زواياى چند صورت گرفت، اما تا تا كنون هيج
 نظرئ́ (ابيدارى قهرمان درون) پييرسون انجام نشده است كه مىتواند رويكردى كاملاً تازه در حوزه بينارشتهاى در ادبيات كالاسيك مهيا سازد.
 نگارش در آمده است.

1. مظفرى (I) (I): بررسى و تحليل روان-

شناسى شخصيت در ده رمان برجسته معاصر فارسى (رمانهاى شاخص قـل قان از انقالاب اسامى) با تأكيد بر كهن الكَوهاى بيدارى قهرمان
 برگزيده معاصر مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است. در اين پ夫وهش نشان داده شده است كه كهن الگوها با تجلّى در روح و و روان برخّى از از
 كمال سوق مى دهند.
r. عصاريان (rar): تحليل كهن الگويى شخصيت سياوش، فرود و كيخسرو در شاهنامه فردوسى بر اساس نظريه بيرسون ـ كى مارو در

خويشتن كه در روانشناسى تحليلى بيرسون از بنيانىترين كهنالكوهاست، در تصويرى كه از بهرام گور در هغت بيكر مى هينيم، به روشنى بازتافته است كه به معناى دقيق كلمه، بازتابندأ كليت جهانى است كه راوى در آن زندگى مى كند. سير زندگى بهرام گور در هنت پيكر با مراحل سهكانهُ خودشناسى و تفرد در روان شناسى پيرسون، يعنى تدارى (سفر خود)، سفر جان و سفر خويشتن (باز گشت) منطبق است. هنت ثيكر، همان گونه كه خواهيم ديل، داستان سير و سلوك بهرام است. براى به فرمان در آوردن جهان بيرون و درون (خود و جان) و و بران دستيابى به خويشتن، به زبان كنايى كيمياگرى، مس وجود را به زر بدل مى كند. بنابراين پثوهش حاضر سعى دارد تا ضمن بررسى سفر قهرمانى بهرام به به تحليل الگوهاى شخصيت اين قهرمان در بستر مراحل (سهكانئ خودشناسى)، مطابق با نظريه (بيدارى قهرمان درونه "بيرسون بيردازد و اين اسطوره
 تضاد زندگى انسان مدرن به جهان معاصر معرفى كند تا بتواند ناشناختههاى سغر را بششناسد ور ور هرچهه براى رويارويى با ازدههاهاى خود، كشف
 پادشاهى لازم دارد، بيابد.

## بيشينه تحقيق

استفاده از رويكردهاى روانشناختى در تحليل شخصيتهاى داستانى با ورود مبانى نظرى فرويد، آدلر، مزلو، يونگ و .... در عرصهٔ ادبيات

روانى، سنگينى و متانت، خوشرويى و بسيارى صفات مطلوب اجتماعى ديگر به كار مىرود. (اشخصيت) را بر مبناى صفت بارز، يا مسلط يا شاخص فرد نيز تعريف كردهاند و بر اين اساس افراد داراى اين گونه برداشت از شخصيت، در محدوده تيبشناسى مى گنجند (شاملو 90٪1: . $17-10$

در حـوزهُ روانشنـاسـى هـر كــدام از رويكردهاى موجود همتون زيستشناسى، روانكاوى، رفتارگرايی، شناختى و پديدارشناختى، بر اساس تأكيدات خاصى خود نگاهى متفاوت بـي انسان و شخصيت او داشته|ند.

هر كدام از اين رويكردها، با نگاهى
خاص، سعى در شناخت انسان و شناسايى و پيشبينى رفتار او دارد و هر يیى از (شخصيتها)" در چارچوب الگوى خود تعريفى كرده كه باعث شده ارائه تعريغى جامع و يگانه كه مورد اتفاق نظر تمام روانشناسان و متخصصان اين حوزه باشد، غير ممكن شود. با اين وجود از بطن اين نظر گاههاى "مختلف، اشتراكات و نقاط مشترى بسيارى قابل استخراج است كه بدين صورت قابل جمعبندى مى شود كه (اشخصيت)،، مجموعه ويزگىهايى است كه رفتار، افكار و احساسات فرد را در موقعيتهاى مختلف اجتماعى تعيين مى كند و (اشخصيت) به بى همتايى فرد اشاره دارد و در واقع ويزگىهايى است كه باعث تمايز فرد

(اشخصيت، اين امكان را نيز فراهم مى كند
تا نحوه́ كنش و واكنش فرد در موقعيتهاى اجتماعى را پيشبينى كرد. عوامل زيادى مانند

اين پزوهش نويسنده داستان كيخسرو و سياوش را مورد تحليل و بررسى كهن الگويى پيرسون در بستر سفر قهرمان جوزف كمپل قرار داده و نشان داده است كه با تكامل كهن الگوها در درون شخصيتها، شخصيتها به گونهاى نمادين با مر گ به تكامل رسيدهاند.
r. قاسمزاده، سرباز (1rar): تحليل روان

شناختى ملرنيستى رمان بى و تن بر مبناى نظرئُ بيدارى قهرمان درون در اين پزوهش شخصيتها مورد بررسى و تحليل قرار گرفتهاند و هر كدام از شخصيتها نماد يكى از كهن الگوهاى دوازدهگانه پيرسون است.

## چارچوب نظرى پثوهش ا. تعريف شخصيت

(اشخصيت) را شايد بتوان اساسىترين موضوع علم روانشناسى دانست؛ زيرا محور اساسى بحث در زمينههايى مانند يادگيرى، انگيزه، ادراك، تفكر، عواطف و احساسات، هوش و مواردى از (ين قبيل است. لغت شخصيت |(personalite» از ريشهُ كلمه لاتين "persona) گرفته شده است. مفهوم اصلى و اوليه (اشخصيت)، تصويرى ظاهرى و اجتماعى است كه بر اساس نتشى كه فرد در جامعه بازى مى كند، قرار دارد. يعنى در واقع، فرد به اجتماع خود، شخصيتى را ارائه مى دهد كه جامعه بر اساس آن، او را ارزيابى كند. در زمان ما و از ديدگاه عامه، همتچنان اين مفهوم از (شخصيت)" به جاى مفهوم كلى به كار برده مى شود. از اين لحاظ، شخصيت معادل با شهرت، حيثيت اجتماعى، خصوصيات پسنديلهُ جسمى و

رفتارهايى است كه كم و بيش در همه جا و نزد همه يكسان است. محتويات ناخودآگاه جمعى را
 الگوها، شخصيت و ساختارهاى درونى هستند كه در سمبلها، نقشها و الگوهاى فرهنگهاى مختلف از قديم شناسايى و مطرح شدهاند. يونگ در اصل مراحل الگوهاى باستانى را از طريق توجه به افسانهها و قصهها بررسى كرده است و مى گويد درك اين داستانهاى افسانهاى مىتواند ما را در درک چگگونگیى روان كمك كند (اسنودن، .(1.r:1rar
(ابه نظر يونگ، شخصيت از چندين عنصر و
سامانهٔ مستقل، اما مرتبط با هم تشكيل شده است. مهمترين اين سامانهها عبارتاند از: خود، ناخودآگاه فردى، ناخودآگاه جمعى، عقدهها، كهن الگوها، نقاب، آنيما، آنيموس و سايه) (جانسون،
.$(1 \cdot: 1490$

「. روانشناسى تحليلى بيرسون كارول پيرسون دانشُ آموختهُ رشتهُ روانشناسى است و در زمينهٔ مليريت انسانى به درجئ پروفسورى رسيده است. او كتابههاى زنلڭى برازنله من و بيد/رى قهرمان درون را به تأليف در آورده است. شرارهٔ پزوهش مطالب كتاب بيدارى قهرمان درون هنگامى در جان او درخشيد كه مى خواست پايان نامهٔ دكترى خود را ارائه دهد. اين تعهد بيست سال او را به دنبال خود كشانل و موجب شد تا دورههاى آموزشى و عملى متعدد و گوناگونى را در اين گستره تجربه كند (پيرسون، . 9 (1) 9 (

فرهنگ و وراثت كه از خانواده گرفته مىشود، روى ساخت (اشخصيت) تأثير مى گذارد)


## 「. روانشناسى تحليلى يونگ

كارل گوستاو يونگ (1971) (1NVO-1 روانشناس و روانٍزشى سوئيسى و بنيان گذار مشهور نظام جديل به نام روانشناسى تحليلى است (اسنودن، (V:IMar). يونگ، شخصيت هر فرد را محصول تاريخ قرون اعصار اجداد او مىداند. به نظر او شخصيت انسان امروزى، بر اساس تجارب جمعى و تصاعدى نسلهاى گذشته و حتى انسانهاى اوليه شكل گرفته است. مبناى شخصيت، قديمى، ابتدايى فطرى، ناخودآكاه و
 يونغ معتقد است كه در هر فردى، نوعى شخصيت ناخودآگاه جمعى و از قبل تعيين شده، توسط نزاد او شكل گرفته است و فرد براساس آن، تجارب فردى خود را بـه نحو انتخابى بر مى گزيند. يعنى به وسيله تجارب فردى، بـ خصوص شخصيت ناخودآگاه جمعى و نزادى، خود را بسط و تغيير مىدهل. با اين تعريف، شخصيت فرد نتيجهٔ نيروهاى درونى كهن و عوامل بيرون از زمان حاضر اوست (همان: £V). مفهوم يونگى ناخودآگاه جمعى نه يک مفهوم فلسغى و نه يكى باور مذهبى است، بلكه تلاشى هر پند ابتدايیى براى ارائه توصيفى دقيق از دنياى درونى روان و رابطءُ آن با دنياى بيرونى و مادى است (رابرتسون، ا^91٪). اين دنياى درونى (اهمگانى هست و شامل محتويات يا
(اخود)، ((جان)) و (اخويشتن) به شكل سه مرحلئ سفر قهرمان توصيف كرد. سه مرحله سفر قهرمان، يعنى تدارك، سفر و باز گشت، به گونهاى دقيق با مراحل رشد روانى انسان مراحل رشد (جان، خويشتن، خود) همتراز هستند. او مرحلةُ

 و منابع درونى لازم براى بيش رفت رين اتكا به خودش را فراهم مى كند. بيرسون مر مرحله

 مستقل را كشف مى كند. مرحله سوم يا باز كشت (اخويشتن) مربوط به زمانى است كه قهرمان بان به
 سهيم شود و در وضعيت وابستغى متقابل با با ديگران زندگى كند (آدسون، سهّا: ش). لازم به ذكر است كه سه مرحله سفر معمولاً با نظم و ترتيب زيادى شكل نمى گيرد و مىتوانند در در در مراحل گوناگون دگرگون شوند. بـر بـ طور مثال

 همصخنين براى قرار گرفتن در سغر قهرمانى حتماً وجود هر دوازده آركى تايي در طول سفر الزامى
r- r-1-1. مرحلئ تدارك (سفر خود)
 تا شايستگى - انسانيت و وفادارى خود را به آرمانهاى والا به اثبات برسانيم. مى آموزيم كه چچگونه خود (Ego) را سالم و قوى بسازيم. با با

پيرسون در كتاب بيدار كردن قهرمانان درون به ما كمك مى كند تا راحتتر با مفهوم انتزاعى
 نهتته در روند رشد انسان را به صورت شخصى در آورد و آنها را راهنمايان درونى دانست كه براى هدايت و راهنمايى هر قهرمان در طول سفر حاضر و آمادهاند. به نظر بيرسون، قهرمان براى براى
 هزارلا و ماربيج گونهُ زندگى مى ششود تا با به كنج درون دست يابد. اشهسوار يا قهرمان، به منظور يافتن گنج يا جام مقدس راهی سفر میشود. مشكلات يا به زبان افسانه، ازددهاهايى سر راهش قرار مى گيرند و او به شيوههاى گوناگون آنها رانها را از ميان بر مىدارد. به اين ترتيب، قهرمان طى سفر، درسهايش را مى آموزد و چچنان چیه به شايستگى كافى برسد، گنج را مى يابد. سيس كار
 بى همتايش را به جهان عرضه كند تا نه تنها زندگى خودش، بلكه كل جهان را تر و تازه و و

 اصطلاحات روانشناسانه براى اين ايناي جوانب شخصيتها، نامهاى آثنا روى آنها كذاشت: (امعصوم، يتيم، جنگجو، حامى، عاشق، وجوگر، آفرينشگر، نابودگر، حاكم، خرى، فرزانه، جادو گر، دلقكى.
r-1-ا. مراحل سفر قهرمانى از ديد بيرسون در كتاب بيلارى قهرمان درون رابطه سفر قهرمان و منابع درونى را كهن الگويى با رشد

كه دچار ويرانگر بسییارى از آنچه را ضروریات زندگىمان به شمار مى آمل، از ما مى گيرد، اما ورود به رنج يا ورود به ارس، يعنى كهن الگوى عاشق تكميل مى شود و مىبينيم كه عاشق آدمها، آرمانها، مكانها و وظيفه شدهايم. اين عشق چنان قوى ست كه به تعهد نياز دارد و آنگاه ديگر آزاد و رها نيستيم. گنجى كه از اين رويارويی با مرگ و عشق پلديد مى آيل، تولد خويشتن حقيقى است. كهن الخوى آفريننده به ما كمكى مى كند تا اين خويشتن را در جهان ابراز كنيم و ما را آماده مى سازد تا به قلمروى پادشاهى بازگرديم. اين پهار توانايى - يعنى تلاش، رها كردن، عشق ورزيدن و آفريدن ـ فرايند بنيادى مرگ خويشتن قديمى به دنيا آوردن خويشتن جليد را به ما مى آموزد. اين فرايند، ما را آماده مى كند تا با قلمروى پادشاهى بازگرديم و زندگىمان را دگرگون كنيم (همان: ابّ). از نوجوانى تا نخستين سالهاى دهئ بيست عمر، جوينده و عاشق پا پيش مى گذارند و به ما كمكى مى كنند تا هويتمان را بيابيم، اما اين كار را به دو شيوه́ مختلف انجام مىدهنل و جويندكان بيشتر به استقالل و آزادى عمل علاقهمند هستند و معمولاً از كشيده شدن به نزديكى و استقلال و آزادى عمل علاقهمند هستند و معمولاً از كشيده شدن به نزديكى و صميميت مىترسند؛ زيرا ممكن است هويت آنها قربانى رابطه شود، اما عاشقها هويتشان را با كشف آنجه دوست دارند، مى يابند. حل اين دو گانگى، توان دوست داشتن و متعهد شدن همراه با حغظ حريم خود را فراهم مى آورد. در سفر قهرمان، دو گانگى جوينلده

بيدار كردن پهار كهن الگوى (امعصوم)، (يتيم)"، "(جنگگجـو") و (احـامى)" مىتـوانيم بـراى سفـر اسطورهاى آماده شويم. از معصوم بـودن آغاز مى كنيم و خوشبينى و اعتماد را از اين كهن الگو مى آموزيـم. هنگامـى كه سقوط را تجربه مى كنيم' يتيـم مـىشويـم، آنگـاه احســاس نااميـلى، رهاشدگى و فريبخوردگى مى كنيم؛ به خصوص احساس مى كنيــم كسانـى كــه وظيفهُ آنها مر اقبت از ما بوده است، به ما خيانــت كردهانــد. يتيم بـ ما مى آموزد كه بايد مراقب خودمان باشيــم و از متكى بودن به ديگران دست بكشيم. هنگامى كـهـ كهـن الگوى جنگگجو به زندگى ما مى آيد، ياد مى گيريـم كه هدف تعيين كنيم و براى رسيدن به اهدافمان برنامـه بريـزيم. مـا بـراى پيشبـرد ايـن بـرنامـههـا تقريبـاً هميشته بــه پترورش انضبـاطـ و شجـاعت نيـاز داريم. هنگامى كه حامى فعال شود، ياد مى گيـريــم كـه از ديگـران و سرانجام از خودمان نيـز حمايـت كنيم (ييرسون، سهسا: . ${ }^{\Gamma}$
r-r-r- r- مرحلئ فرايند سفر (سفر جان)
 احساس مى كنيم. در اين مرحله دگر گونىهايیى در زند گيمان به وقوع مى تيوندد كه با چههار كهن الگوى جستوجوگر، عاشق، نابودگر و آفرينشگر هدايت مى شوند. اندى اندى آرزوى چییى بزرگتر از خود را پيدا مى كنيم و جوينده مى-
 مى آييم كه رضايتبخش باشد. با پاسخ به اين ندا و دست زدن به سفر، خيلى زود متو جه مىشويم
r-r-r.r. مرحلهٔ باز گشت (سفر خويشتن) در باز گشت از كاوش با پههار كهن الگوى آخر (حكمران، ساحر، فرزانه، لوده) حكمران قلمروى پادشاهيمان مىشويم كه در نتيجهٔ تغيير ما درگر گون شده است. سفر خويشتن را به ما نشان مىدهد تا اصالت - قدرت و آزاديمان را در اين

مرحله بيابيم و آنها را ابراز كنيم. در ابتدا شايد از وضعيت اين قلمرو نااميد شويم، اما در حالى كه طبق خرد تازه يافتهٔ خود عمل مى كنيم و با حس زرفتر هويتمان صادق تر شدهايم، زمين بى حاصل، سبز مىشود. در حالى كه كهن الگوى ساحر در زندگى ما فعال مىشود، در بهبود خود و ديگران مهارت مىيابيم و به اين ترتيب قلمرو پادشاهى پيوستهتر و تازه مى شود، اما تا هنگامى كه با ذهنيت خود روبهرو نشدهايم، به طور كامل راضى يا خوشحال نخواهيم شد. پس كهن الگوى فرزانه به ما كمكى مى كند تا بدانيم حقيقت به راستى چجيست. در حالى كه مى آموزيم ذهنيتمان را بپذيريم و نيز اسارت در توهمات و آرزوهاى پيش پا افتاده را رها كنيم، قادر مىشويم به وضعيت عدم دلبستگى برسيم، كه در آن حالت مىتوانيم آزاد باشيم. آنگاه آمادهُ پذيرش كهن الگوى لوده هستيم و ياد مى گيريم شادمانه در لحظه زندگى كنيم، بى آنكه نگران فردا باشيم (همان: Yץ).

تحليل كهن الگوهاى شخصيت بهرام بر اساس نظريه (بيدارى قهرمان درون)) ا. آغاز داستان بهرام شاه يز گـرد اول، پــادشـاه ساسانى كـه ستمبيشهاى پـر

عاشق را به طور طبيعى در فراخوان قهرمانى به پيروى از حال خوش مىيابيم. يعنى فرد در كاوش است، اما در خدمت به عشق. همچچنين تفاهم نمادين را در گنجهايى مانند جام مقدس يا ماهى مقدس در افسانههاى زمين باير، نماد دستيابى به هويت حقيقى و مرتبط بودن با عشق متعالى هستند. راهحل اين دو گانگى به گونهاى نمادين در انگاره آرمان شهر نمايش داده مىشود كه كهن الگوى بزرگترى براى خانواده حقيقى است. در زندگى هر روزه ما، آرمان شهر همان جايیى است كه ما مىتوانيم آزاد باشيم، دوست بداريم و دوست داشته شويم. اين آزادى به آن معناست كه مىتوانيم خويشتن حقيقىمان را ابراز كنيـم و توسـط نقـش يا توقعات معين و انعطافنایذيرى محدود نشويم. تا زمانى كه ميان جوينده و عاشق تضادى درونى داريم، نمىتوانيم

 ميانسالى كمك مى كند. آن دو با هم به ما يارى مىدهند تا هويتى كه نيمى از عمرمان را صرف ساختن آن كردهايم، يعنى هويت خود را رها كنيم و پذيرايى مغهومى زرفتر و اصيلتر از خويشتن شويم. در اين فرايند متوجه مىشويم كه بايد عملهء آنجّه را كه فكر مى كرديم هستيم، رها كنيم و به بازآفرينى زندگيمان بپردازيم. براى اين دگرگونى يا تولد دوباره كه به فضيلت اصالت مىانجامد، لازم است خويشتن حقيقىمان را در لايهاى زرفتر از هويت موقتى كه توسط جوينده و عاشق يافته|يم، بيابيم و ابراز داريم (همان:

حاميان بهرام با آموختن فنون جنغىى و پیلوانى، علاقه به پيكار را در وجود قهرمان بيدار مى كند. اين موضوع از تحقق كهن الگوى "جنگخجو" در وجود بهرام حكايت مى كند. يكى از نظامنامههاى اين كهن الگو شامل (نظم، خودمهارى، قاعده و قانون و دليرى" است
 بهرام شكار گورهايى كه كمتر از چهار سال دارند را حرام اعلام مىكند و بر ران آنها نام خود را داغ مى گذارد، تا كسى نتواند آن را شكار كند و بنابراين بهرام قاعده و قانونى در شكار گورها ايجاد مى كند.
r. آمادگى براى سفر قهرمانى، مرحلئ تدارك (سفر
خود)

يـن مرحلـه، اوليـن مرحلـه از سـه مرحله (خـود، جـان، خويشتـن) السـت. قهـرمـان بايد پهار كهن الگوى يتيم، معصوم، حامى، جنگگجو را به تكامل برساند تا بتواند به مرحله جان ورود

1-Y. ديدن گور: دعوت به آغاز سفر بهرام از همان دوران كودكى و نوجوانى به شكار عاقهمند است، روزى به شكار میرود، گورى توجه او را به خود جلب مى كند و به دنبال گور

به راه مى افتلد و وارد غارى مىشود. اولين مرحلهُ سفر اسطورهاى كه ما آن را (ادعوت به آغاز سفر") مى خوانيم، نشان مىدهد كه دست سرنوشت قهرمان را با ندايى به خود مىخواند و مركز ثقل او را از چارچوببهاى جامعه

آوازه است، پس از سالها مر گ پيابیى فرزندان،
صاحب پسرى به نام بهرام میشود. يزدگرد به رأى ستارهشناسان در ولايت يَمن، پايگاهى امن براى او مىسازد و با اينكه دل در طلب و محبت فرزنلش دارد، اين جدايى را به جان مى خرد و تربيت فرزنل را به عهلده وزيرش نعمان مى گذارد، تا طالعى سعد را براى بهرام رقم بزند. گرچه جدايى بهرام از خانواده براى تربيت

و آموختن قوانين مربوط به آيين پادشاهى است، اما زمينهاى براى محروميت از مهر پلرى و كانون خانواده را فراهم مى آورد. دلتنگى ناشى از جدايى و محروميت از محبت مادر و پدر، بهرام را دهار خلأهاى عاطفى مى كند، بنابراين احساس طردشدگى، دورى از خانواده و تنهايی، او را در فضاى كهن الگوى (يتيم)" قرار مىدهد؛ زيرا (ايتيم از ابتدا با ستم، آسيب عاطفى و محروميت رو بـ رو مىشود) (پيرسون، ع9M1: ع0). ("يتيم" براى رفع نيازهاى خويش و دفع سختى ها بدون احساس شديد وابستگى نيازمند حضور ((حامى) است. بر همين اساس، نعمان و پس از او پسرش نوذر، در نقش كهن الگوى "حامى" در زندگى بهرام قرار مى گيرند. محبت نعمان و پسرش، از پيامدهاى بحرانهاى عاطفى در وجود بهرام مى كاهل و او را در فضاى كهن الگويى (امعصوم)" قرار مىدهل. مطابق باورهاى پيرسون شخصيتهايى كه در دوران كودكى به هر دليلى به از دست دادن فضاى محبتآميز خانه، يا پدر و مادر دچار مىشوند، در صورت مهار بحران و رفع دغدغهها به مرزهاى كهن الگويىى (امعصوم)" نزديک مىشوند.

و هماهنگى برساند؟ آزمونهايى كه بهرام براى رشد (اخود) بايد پشت سر بگذارد از اين قرار هستند: كشتن اثدها، ربودن تاج از ميان دو شير، ديدن بهرام صورت هفت پيكر را در خورنق، خشكسالى، ديدار با كنيز ك، خويش، لشكر كشى

پادشاه چیین به ايران.

آزمون اول: كشتن ازدها
 مبارزه با ازدها و ديدن گور است. بهرام در پیى
 آن خوابيده است. قهرمان از خداوند
 خطرناك مبارزه كند و داد گور از او بستاند. قهرمان به دفاع از ستمديده پپرداخته و به كينخواهى گور، با ازدها مبارزه مى كند و او او را از پاى در مى آورد. اين فرايند خود نشاريا نشانئ غلبه صفات كهن الكَوى (اجنگاگجو) است. اين قهرمانان شجاع (به آرمانهاى والا متعهد هستند و حاضرند جان خود راًابه خطر بيندازند تا از از قلمرو و و شرافتشان دفاع و يا از ستمديدكان در بران برابر ستم
 اينجا با كشتن ازدهها، بجه گور را كه نمادیى از (اكودى درون، اوست، از دل ازد ازدها بيرون میا كشد. (اهر اندازه مسن، خردومند يا با بالغ باشيم، باز هم كودى خُرد و شكنندهاى را درونمان داريم كه
 گيرى ما را بر خودش دارد. نخستين تكليف (اخود)) محافظت از (اكودك درون) است) (همان:


به سوى قلمروى ناشناخته مى گرداند (كمیبل، . 77 :

براى يتيمى كه به اجبار از بركات همراهى با والدين محروم شده و يا حتى به سبب تقدير از مولد و خانوادء خويش دور گشته است، ظهور شاخصسهاى كهن الگوى (جستوجو گر) دور از ذهن نيست. برانگيختگى حس كنجكاوى و تانش براى هويتيابى عامل اصلى ظهور آنى صفت ("جستوجوگرى) در شخصيت (ايتيم)" است. بهرام در عنغوان جوانى به سر میى ورد و و از جستوجو و بيگيرى خسته نمى شود و با انگايزهای ستودنى گور را دنبال مى كند. اين رويداد
 "جستوجوگر") در بهرام است. (فراخوان به كاوش ممكن است در هر سنى فرا برسد، اما در اواخر نوجوانى و آغاز بزرگسالى روشنتر وري مشخصتر از هر زمان ديگرى فرا مىرسدل"

ظاهر شدن گور در اينجا ندا و فراخوانى

 هنگام شنيدن فراخوان كاوش و آغاز سفر در مقام "(جوينده)، معمولاً مورد آزمايش قرار مى گيريم تا تا تا معلوم شود آيا آمادگى كافى داريم يا نها بـا بنابراين بهرام در شرايطى قرار مى گيرد تا با قرار گرفتن
 امتحان برساند تا مشخص شود كه آيا درسهاى
 گرفته است يا نه و آيا در پايان مرحلئ (اخوده) توانسته است اين چجهار كهن الگو را به يكپارجییى

آزمون دوم: ديدن بهرام صورت هفت پيكر را در خورنق

در ادامه سفر قهرمانى، بهرام حجرهامى را در خورنق مشاهده مى كند كه تا آن روز درش را بستهاند و كسى به آنجا قدم نگذاشته است. بهرام دليل بسته بودن در را میپرسد و كليد در را جستوجـو مىكنــ. انـدكى بعلد وارد حجره مىشود و با نقش هفت پيكرى كه دختران پادشاهان هفت اقليم جهانند، روبهرو میشود و نقش خود را در ميان آنها مى بيند. قهرمان بر تصوير دختران دل مىبندد و با دلى اميدوار به
 كليددار مى سیارد و از او مى خواهد از ورود بيگانه به حجره جلو گيرى كند. آزمـونـى كـه در اين مرحله قهرمان با با آن روبدروست، بيدارى كهن الگوى (اعاشق)" را در
 بىدرنگ پس از شكار بيروزمندانئ ازدها، كليد درونى گشايندهُ سرنوشت خود كـر كه همان مرحلةُ
 پيكـرهاى شاهـدخت در كـان خورنق كشف مى كند. قهرمان فرصت پرداختن به عشق و تكامل كهن الگُوى (هاشق) را نمى يابد و درب حجره را را مى میندد.

## آزمون سوم: ربودن تاج از ميان دو شير

 در اين آزمون بهرام بايد با ربودن تاج از ميان دون دو دو دو شير حاكميت خود را اثبات كند و كهن الگُوى ("جنگجو)" را به تكامل برساند. با ظلمهايى كه پدر بهرام يعنى يزدگرد سوم بر مردم كرده بود، آنهامادر و كودكى خود را قربانى مىكند و گام نخستين را به سوى استقلال و آكاهى بر مى مدارد. با توجه به نظريه بيرسون (ادر مرحلهاى در سنين

 تكليف را به طور كامل مى پذيرد (همان). بنابـر بـاور مايكـل برى (اگور) در اينجا مى تواند نماد سرشت پنهان و و زندانى شدهُ نغس قهرمان نيز باشد. (هنگامى كه بهرام در هفت پيكر
 معدهاش مى يابد كه تصويرى رمز گونه از خود اوست، ازدهاى سروده نظامى - درست مانند
 پاسدار گنجينههاى ممنوع است. تنها خـوا هلاكى كردن ازدهها دسترسى به اين كنجها را براى
 راستين براى نظامى، نفس آدمى است. سرشت ينهان و زندانى تن قهرمان است كه بايد او را از

 را كـه بـراى استقالال و خودمختارى به دست


 بخشى را بين مستمندان تقسيم مى كند. ("حامى كهن الگوى بخشندگى است، حامى هر چهه در سطوح بالاترى در روان و فرهنگ ما ما فعال باشد، به همان اندازه فراوانى و آزادى



همچچون موانع قبلى از پاى در آورد و بتواند با يافتـن كاربردهاى مفيد با آن مشكل يا ازدها روبهرو شود و به كنج دست يابد. قهرمان با يارى كهن الگوى (احاكم)" در سطح اوليه، مسئوليت زندگى مردمش را بر عهيا مى گيرد و با بهرهگيرى از كهن الگوى (احامى) به محافظت از بقاى جامعئ خود برمى خيزد. (اين كهن الكو مىتواند شكلى از (اخوده) باشد كهـ مواظب بقاست، اما نه فقط بقاى فرد، بلكه بقاى خانواده، قبيله، جامعه و گونئه بشر) (ييرسون، rar|: • •). همحتنين در اينجا خداوند در قالب كهن الگُوى حامى ياريگُر بهرام مىشود.

آزمون بنجم: داستان بهرام با كنيز ى خويش در اين داستان بهرام به دليل نافرمانى كنيزك، از از او خشمعين مىشود و دستور قتل او را صادر
 باعث مىشود بهرام آزمون را با موفقيت پشت سر بحَذارد.
بهرام در اين آزمون بايد با ايزد بانوى درون خود (فتنه) به يكپارچخیى برسد. فتنه در اينجا (آيينهايست كه بهرام آشوبگاه درون خود را را در او باز مىشناسد. كردنكشى و فرمانناپٍيرى فتنه هم يادآور سرشت سركش و رامنشدني آنيماست و هم كنايهاى از راهى كه بهرام برای رسيدن به خود در بيش رو دارد) (ياورى، طرفى فتنه، در اينجا در رسالت (افرزانه)| ظاهر مىشود تا سائه بهرام را به او بشناساند، اما خـون سايه (احاكم") بر بهرام تسلط يافته است، مىخواهد آنيماى درون خود را بكشد؛ زيرا حاكم

حاضر نمى شوند بهرام را به عنوان شاه بيذيرند و فردى را از ميان خود بر تخت مىنشانند. بهرام بيشنهاد مى كند تاج را ميان دو شير قرار دهند تا آن كسى كه دليرتر است آن را تصاحب كند و مردم او را شاه بخوانند. بهرام با هدئ واقع گرايى كهن الگوى (يتيم") اتفاق بيش رو را مى يذيرد و با شجاعت و انضباط كهن الگُوى (اجنغگجو) تصميم مى گيرد، براى باز پس گرفتن تاج پدر شمشير بكشد و جنغ را را شروع كند. در نهايت بهرام تاج را از ميان دو شير مىربايد و حاكميت خود را تثبيت مى كند. از ديد كاه مايكل برى (ادو شير، جلوه́ تازه-
اى از ازدها هستند كه قهرمان بايد همواره بر آن تييروز شود. تاج ميان دو شير عبارت است از: گوهر سرشت خود قهرمان كه گويى ميان دو آروارئ دهان بزر گ يی ازدها، بلعندهُ گنج درونى نغس قرار گرفته است و بايد آن را رهانيد (برى، (119:140)

با بر تخت نشستن بهرام، به ضرورت
خصايص كهن الگويى (احاكم) در وجودش بروز مى كند. (اكهن الگُوى حاكم فرصتى است براى اعلام رياست و شكل دادن به زند گیى كه با ارزشهاى فرديمان مطابقت دارده) (ييرسون ـ كى اري مار، rar|: . . ا). . بهرام براى يك حاكميت ايدهال آماده مىشود و از اين پس سفر او براى دستيابى به مسئوليتپٍ يرى و مديريت كه لازمهٔ يكى حاكميت تكامل يافته است، شكل مى گيرد.

آزمون چهارم: خشُكسالى و شفقت بهرام در ايــن آزمـون بهـرام بايد ازدههاى خشكسالى را

الگوى "الوده منغى") در شخصيت بهرام بروز مىكنل و كهن الگوى (احاكم") بهرام، توسط كهن الگوى (الودهُ منفى" مورد تهليد قرار مى گيرد. (الودهٔ منفى ممكـن اسـت به شكل لذت بى|نضبـاط و افســارگسيخته ماننــد تنیرورى، بى مسئوليتى، شكمبارگى، شهوترانى و مستى ابراز شود (همان: YaV).

بهرام با تدبير خود در مورد فريب دادن
سپاهيان دشمن، از ياريگرى كهن الگوى ("جنگجو)"، بهره مىبرد. (او عقبنشينى مى كند و وقت مى گيرد تا به بازسازى قدرت خود بپردازد، بر زخممهاى خود مرحم مى گذارد، آنها را التيام مىبخشد و به تجديد قوا مىیردازد) (همان: (9r_91). همتحنين ("لقك)" (سطح يك) بهرام كه در اين داستان در وجهه منفى بروز كرده بود و موجب بى مسئوليتى وى بود، به دلقك سطح دوم

 مسئوليتها براى زند گيمان است (همان: اYY)؛ اگرچه بهرام هنوز هم حم حاكمى تكامل يافته به حساب نمىآيد، اما مىتوان كفت كه در اين مرحله قهرمان سفر (اخود") را به پايان رسانده و با تكامل چهار كهن الخوى (امعصوم)، (يتيم")، ("جنگجو") و (حامى)" در آزمونهايى كه در اين مرحله پشت سر گذاشته به پهار ويزگى مهم؟؛ يعنى خوشبينى بنيادى، توان متحد شدن با ديخران براى پشتيبانى، شجاعت جنییین براى خود و ديگران و مراقبت و حمايت از خود و ديگران، بر روى هم مهارتهاى بنيادى زيستن در اجنماع را فراهم مى آورد.

تكاملنيافته (اديگران را وادار مىكند تا هر كارى را به روش او انجام دهند و اگر در اين كار موفق نشـود، جنجـال بر پا مىكند. اگر او با مانعى روبهرو شود، سعى مىكند كسى را تنبيه نمايد. شاه يا ملكهاى كه مى گويد سرش را قطع كنيد،
 همتچنين بهرام نمونهٔ يک مرد سنتى است،

يكى مرد سنتى براى استقالل و استقامت ارزش قائل است، اما مشكل بزر گ او در برقرارى روابط است. مردان و زنان هر دو به انرزىهاى (امردانه)] و ((زنانه)" دسترسى دارند، اما معمولاً طبق سنت ور ور اجتماع و فرهنگ، زنان نقش (احامى)" و مردان، نقش "(جنگَجو") را پذيرفتهانن. بهرام، مرد سنتى است كه تنها با كهن الگوى ("جنگجو)" و ("جوينده)" بيش مىرود. قهرمان بايد كهن الگوهاى زنانه ("حامى") و (عاشق)" را نيز در وجود خود بارور كند تا به كمكى آنها، مستقل از روابط خود بداند كه كيست و نيازهايش را در شبكهٔ روابطى پر مهر
در نظر بگيرد.

آزمون ششم: لشكر كشيدن خاقان چين و ظفر يافتن بهرام گور در اين آزمون بهرام بايد كشورش را از لشكركشى دشمن حفظ و بر اين ازدها نيز غلبه كند. او براى مدتى امورات كشور را به سه تن از كاركنان دورانديش مىسپارد و از امورات مُلكش فارغ مى شود. دشمن از اين فرصت بهره مى گيرد تا بر سرزمين بهرام بتازد. در نهايت قهرمان با فريفتن دشمن و طرح نقشهاى بر پادشاه پجين غالب مى شود. با رها كردن قلمرو حكومت، كهن

شاهدخت هفت گنبد در نقش (اآنيما)" و با
شاخصههاى كهن الگوى (افرزانه)|اى شيرين سخن با بيان قصسهاى نمادين، بهرام را با سايهها و لايههاى عميق روان پيوند مىدهند. بهرام در قالب و پيكرهٔ قهرمان اين قصهها و با بيدارى كهن الگوى (ويرانگر" با سايهها و ناشناختههاى درونش رو بهرو مىشود. رويارويى .ههرام با سايهها، قهرمان را براى آفرينش شخصيتى نوساخته، آماده مىسازد كه با بروز كهن الگوى „آفرينشگر) اين تولد دوباره ممكن مىشود. بهرام در پايان هر شب، شاهدخت هر گنبد را در آغوش مى كشد. اين خود نمادى از ازدواج جادويى و آميختن با آنيماست. دستاورد اين عشق كودك نيست، بلكه انسان كامل و تماميست كه تمام مراكز آگاهى او بيدار شده و با درون خويش به پيوند و ساز گارى رسيده است. (اازدواج مقدس در درون روان كه نشانگر پیيوند ويزگگىهاى متضاد روانى است، به شكلهاى گوناگونى نشان داده مى شود: مرد و زن، جسم و روح، جان و, خود و ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه" (همان: 92). بهرام با كهن الگوى "جستوجوگر" و كاوش براى يافتن هفت شاهدخت از هفت اقليم متفاوت، خود را از ساختارهاى محدودكننده و تحميلى رها مىكند و با ورود به گنبدها و بيدارى كهن الگوى (اعاشق)" آرمان شهرى مىيابد كه با خود صادق باشد. بهرام با ورود به آرمان شهر خويش مىتواند آزاد باشل، دوست بدارد و دوست داشته شود. او در كاوش است، اما در خدمت به عشق
r. آغاز سفر قهرمانى بهرام: ورود به گنبدهاى هفت گانه (سفر جان)

بهرام عشق به شاهلخت هغت سرزمين را از ياد نبرده است. او پيش از اين با تصوير آنها روبهرو شده بود. بنابراين پيشنهاد شيده را كه ساختن گنبدهاى هفت گانه است، را مى چذيرد. او با يارى كهن الگوى (اجستوجوگر) از سرتاسر جهان شهزادهها را گردآورى مى كند و هفت گنبد برابر با هنت اختر (زحل، خورشيل، ماه، مريخ، مشترى، عطارد، زهره)، به هفت رنگ (سياه، زرد، سبز، سرخ، صندلى، فيروزهاى، سپيد) ساخته مى شود و هفت شهزاده بانو (فورك، هماى، نازیرى، نسرين نوش، آذريون، يغما ناز، درستى) از هفت سرزمين جهان (هند، روم، خوارزم، روس، مغرب، چین، ايران) لباسى به رنگ هفت گڭبد مى پوشند و در هفت روز هفته براى بهرام هفت قصه مى گويند.

بهرام در اين مرحله بايل چهار كهن الگوى ("جوينده)، (اعاشق)، (اآفريننده)) و (ويرانگر)" را بـ تكامل برساند. شاهدخت هفت گنبد با كمك زبان (جان)، يعنى بهره گيرى از نماد و باز گويى حكايت در تلاشند تا تغييراتى در ديدگاه قهرمان، كه يك اصل در تجارب مربوط به آغازگريست، به وجود آورند. (اهدف از آغازگرى، كمك به ما براى تشخيص معنا و اهميت تجربههاى نمادين است. آغازگرى موجب هوشيارى ما نسبت به چنين تجربههايى مىشود، اما نه به زبان (اخود)،)، بلكه به زبان ((جان)، يعنى از طريق افسانه، نماد، ترانه، هنر، ادبيات و مناسك" (همان: V9).

اين مكانيزم ناخودآكاه فرافكنى، بازتافتن آن در


 دارد. او با دورى از كنيزكان و بدبينى نسبت به
 اما با دلبستن به كنيزكى كه متغاوت از سايرين است، فرصت بروز و تكامل كهن الگوى (اعاشق) مى يابد. از طرفى كنيزى نيز در قالب كهن الكُوى
 عاشق در شخصيت بهرام دارد. (ازدواج درونى لازمئ دستيابى و پذيرش خوريشتن است. شناخت
 سركوب ارس به سوى آكایه (عشق آسمانى)
 (عشق زمينى) با يادگيرى دوست داشتن كامل و ور الم پرشور و در عين حال حفظ اصول اخلاقى به


 يعنى آيما يكهارچه شود. r-r r-r. ورود بهرام به گنبد سبز
 كنار رفتن نقاب دختر و ديدن پهرة اوه عشقى (ارسى) را تجربه مى كند. بنيادىترين كهن الگو
 فرايند تغرد است و نوعى احساس تماميت را
 پِيوندد. اين احساس اغلب به عنوان ايزد يا ايزد

1-r-r. ورود بهرام به گبند سياه
در آغاز بهرام در قالب ملكى قهرمان اين داستان با ديدار غريبئ سياهيوش ندايى را مى شنود كه او را به آغاز سفر فرا مى خواند. رويارويى بهرام زيبارويى كه در باغ خود را به او مىنماياند، جلوهاى از صورت نمادين آنيماست كه با با همأ ويزگى هاى غريزى و زيستى خود فرمان مىراند


 سطح يك در شخصيت بهرام مى شود. بنابراين
 قهرمان دچار عشقى ارسى میشود. (ارس يعنى شور، دلبستگى، آرزو، و حتى شهوت) (همان: ارسان
 الگوى (فرزانه)| با محروم كردن قهرمان ونان و ناكام كذاشتن او در وصال خويشتن، زمينة بروز كهن
 مى كند. كهن الگوى (ويرانگر) قهرمان را را از آنجهه به آن دلبسته شده است، محروم مى كند. بنا منابراين
 سيامپوش مىشود؛ اكرجه اين ناكامى برای او او دردناك است، وليكن به تكامل كهن الگُوى (اعاشق) كمك خواهد كرد و رفته رفته قهرمان مىتواند عشق را در حالت فراوانى و نه كمبود تجربه كند.
r-r-r. ورود بهرام بد گنبد زرد
 مى شود. آنيماى گنبد زرد ستيزهگر است. (اوج

قهرمان جوان است و مسير تكامل خويش را مى ييمايد، اما در اين راه طلسمها و موانعى كه نمادى از سايههاى درون بهرام است، مانع از يکپارچگیى و ديدار قهرمان با ايزد بانوى خويش است．بهرام با همراهى كهن الگوى（اجست－ وجو گر＂وارد غارى（نماد ناخودآگاهى）مىشود و با ديدن پيرمرد دانايى كه جلوهاى از كهن الگوى（فرزانه））است، كهن الگوى نابودگر خود را فعال مى كند．سايههاى خويش را از بين مىبرد و به ايزد بانوى درون خويش مىیيوندد．
 بهرام در پيكر ماهان، قهرمان گنبل پنجم با نداى شريک خويش كه او را به سودى بيشتر در بيرون شهر وعله مىدهل، پا در ادامهٔ سفر（جان）＂مىنهل． شريی در اينجا جلوهاى از كهن الگوى فرزانه است كه قهرمان را از باغ（خودآگاهى）به بيابان （ناخودآكاهى）سوق مىدهد تا او بتواند سايههاى خود را ببيند．همـچنين（اروز، نماد（اآگاهى）＂و شب ورو2 به（ناخودآگاهى＂است（ياورى، خی٪ا： －ا ا）ماهان در اين سفر با سايههاى رنگارنگ و متفاوت خويش كه هربار در جلوه́ راهنمايانى دروغين خود را به او مىنمايند، مواجه مىشود． （وقتى تخريب از سوى نيروهاى بيرونى بيايد، ناتوانى خود را تجربه مى كنيم و اين احساس را داريم كه اسير دست تقدير شدهايم．اين شناخت كه مرگ در درون زندگى مى كند، تجربأ نيرومنل
 رويارويى كار اصلى قهرمان براى رسيدن به تعادل روانى، فائق آملن بر كهن الگوهاى نهغته

بانوى درون تجربه مىشود（همان：Yイ才）، اما قهرمان پرهيز گارى پيش مى گيرد．بنابراين با كاروانى همراه و از شهر خارج مىشود．در كاروان با مردى بد ذات و بد رفتار به نام مليخا همسفر مىشود．（امليخا））نقطةٌ مقابل بهرام و جلوهاى از تاريكىهاى درون اوست．بدبينى، بدذاتى و ويرانگگرهاى او، جلوهاى از كهن الگوى （艹نابودگر）در وجه منفى، در شخصيت بهرام است． （هميشه از ويزگگىهايى در ديگران به شدت انتقاد مى كنيم كه بازتاب سايهاى از درون خودمان هستند）（همان：Y＾O）．قهرمان خيرخواهانه سعى در كمكى و دوستى با مليخا دارد و اين آغازى براى شناخت آكَاهانه سايه است．（اطبق داستان （„ديو و دلبر＂）توان دوست داشتن ديو، يعنى سايه در خودمان و ديگران، اغلب ديو را به شاهزادهاى دگرگون مىكند）．قهرمان با بروز كهن الگوى „（نابودگر＂باعث تخريب و در نهايت از بين رفتن سايه خويش（مليخا）مىشود．او با از بين بردن سايه خود، پيوندى با ايزد بانوى درون خود（زن نقابدار）برقرار مى كند．بنابراين او با باز گشت از سفر و ديلار معشوق خويش، گنج را مىيابل． （اسفر ما را دوباره به سوى خانئ اصلىمان، به جرقه الهى ارزشمنــد سرشت ذاتىمان هدايت مى كنده）（همان：YMA）．

ع－r．ورود بهرام به گنبد سرخ بهرام بار ديگر در قالب قهرمان داستان، يعنى شاهزادهُ خردمند سعى در به دست آوردن و يكپارچگیى با آنيماى سركش و دور از دسترس خويش دارد．كهن الگوى عاشق همچچنان ياريگر

اهريمنى هر كاركرد روانى است كه از فرمان



 ناخودآگاهى مىشود) و رها كردن اون او در بانيابان ناخودآكاهى، در شناخت او از از سايههايش يارى ياري میرساند. هداياى كهن الگُوى (ويرانگر") براى رهايـى از وابستگى جسمانى به كمكى قهرمان
 بيرون مى كشد. ما به سلامت، ثروت، خانه، ديدگاه و كسانى كه دوست داريمه، وابسته هستيم.



 صحرانشين كه جلوهاى از ايزد بانوى درون قهرمان است، با بينا كردن چشمانش او را از از ناخودآكاهى به خودآكاهى مى آورد. قهرمان پِ
 مى كند كه نيز نماد از يكپارچحى با آنيماست. تولد


 از بر گهاى معجزهآسا را با خود به سفر می برديرد، بيمارى دختر شاه و همتخنين آبلة دختر وزيرى كهي ساير پزشكان از درمان آن عاجز هستند، رويدادى وني
 مىدارد. (آفرينشگر با اين چالش و سؤال رون روبهروست كه پگگونه مىتواند خلاقيت خود را را

در هيولاهاى تاريكى است. اين عناصر شرور نهغته در روان ناخودآكاه از ديد كاه يونگى به سايه تعبير مىشود. بهرام در بيابانهاى سر گردانى دجار
 همحنين نابسامانى، اختلال و تخريب غيرمتظره، بيدارى كهن الگُوى (ويرانگر)" را در شخصيت
 قربانى حادثهها و شكستها شده و خواهان بازسازى زندگى خويش است. ويرانگر فرصتى
 نوعى دگرگونى است) (همان: عی). قهرمان بـن به
 سفرش غير ضرورى است را كنار مى گذارد و و
 كشش به سوى مرگ كه از اصول دگرديسى به شمار مى آيد، نهادينه شده است) (همان: Yع9). در نهايت او با ديدن خضر نبى كه نمادى از فرزانئ درون قهرمان است، به سرزمين خويش باز مى گردد. در باز گشت ياران خود ران را مى بيند كه لباس ازرق بـر تن كردهاند و در سوگ مارمانمان
 ويرانگرى و باز گشت اور، سمبل آفرينش و تولدى دوباره خواهد بود.

## 7-r-r. ورود بهرام به گنبد صندلى رنگ

 سفر (جان) را ادامه مىدهد. همسفر شدن خير با شر، تداعى گر رويارويى بهرام با بخشى ديگر از از تاريكى هاى درون يا سايههاى اوست. اشر يا يا شيطان و مفيستوفلس در روانشناسى يونگ وجه

مىتواند تكرار مواجهئ بهرام با حجره́ در بسته خورنق با نتش نقاشى شده دختران بر سقف باشد. در اينجا نيز بهرام با اينكه خورنق قصر او بود، با درب بسته و بدون كليد حجرهاى روبهرو شد كه خود از وجودش بیاطالع بود. باغ سرسبز در اين كنبد و همتخنين وجود حجره در بسته در خورنق نمادى از ناخودآگاهى بهرام و نقاشى زيبارويان بر سقف و ميهمانى دختران در باغ، ايزد بانوهاى درون بهرام هستند؛ اگرحه بهرام با تكامل كهن الگوى عاشق تا حدودى موفق شده است، با ايزد بانوهاى درون روبهرو شود، اما هنوز نتوانسته است با آنها به يكپارچخگى كامل برسد. بر همين اساس اتفاقهايى همجون ريختن سقف خانةُ خشتى، حملةُ گربه به موش، افتادن كدوهاى آويزان بر زمين، حملئ گرگ گبه روباه، مانـع از يكیـارجخى بهرام با ايزد بانوى درون مىشود. به عبارت ديگر، عشق ارسى هنوز به آكايه تبديل نشده است. بر همين اساس قهرمان بايد به سغر حج كه مىتواند نمادى از آكاءه (عشق آسمانى) باشد، برود. اتفاوت آكايه يا عشق آسمانى با ارس يا عشق زمينى اين است كه آكایهه يكى شدن با خويش است نه با معشوق،
 پِس از باز گثت از سفر كعبه، جامئ سييد بر تن مى كند. تغيير رنگ لباس از كنبد اول (سياهى) به كنبد هغتم (سييدى) تكامل سغر (جان) را به
تصوير مى كشد.

ع. بازگشت سفر قهرمانى بهرام: سفر خويشتن بهـرام پس از بيـرون آمــن از گنبدها قصد شكار

طورى به كار گيرد كه ديگران آن را قبول و
 بنابراين، قهرمان بر گَهاى معجزهآسا را به عنوان مرهم به كار مى گيرد و با خلق دارويايى اثربخشا راهكار و اطلاعات تازماى ارائه مىدهد. در نتيجئ اين نوآورى و خلاقيت كه هديأ ارزشمند كهن الگَـوى (آفرينشگر) است، بانوان بيمار معالجه مى شوند و قهرمان مورد لطف و حمايت قرار مى گيرد. پاداش اين قهرمانى ازدواج با دو بانوى دربار خواهل بود. در پايان داستان پدر دختر صحراگرد در قالب (احامى) ياريگر بهرام است و دو گوهر ربودهشده را از (اشر) پس می گی پی و و به قهرمان باز مى گرداند. اين رويداد نشانگر ايجاد توازن و تعادل ميان توانايىهاى دو كهن الگُوى (آفرينشگر) و (انابودگر) در شخصيت بهرام است كه منجر به شكست ويرانگر منغى (شر)، باز يافتن توانايى و دريافت هداياى اين دو كهن الكو در سفر (جان) میشود. يكپارچگى دو كهن الگوى (آفرينشگر) و (ويرانگر) به فرايند اصالت مىانجامد؛ يعنى قهرمان مىتواند هويت خود رها كند و پذيراى مفهومى زرفتر و اصيلتر از خويشتن شود.
r-r-v بهرام در پيكر جوان زيباروى صاحب باني "جان" را ادامه مىدهد. بار ديگر قهرمان با درى بسته و زيبارويانى آشنا در ملكى خويش رويارو میشود. بروز كهن الگوى (جستوجوگر)" در
 درونى قهرمان به كمك او مىشتابد. اين رويداد

مى بيند. (ااگر نيمةٔ نخست هفت بيكر داستان سفر
 براى نوشيدن آب زندگانى در سياهى ظلمات باشد، نيمةٔ دوم آن داستان تلاش بهرام شناخت و به سامان رساندن نابسامانىها و ور ناهنجارىهاى بيرون است) (ياورى،
(100

1-£. داستان هفت مظلوم
 شود، به قصر باز مى گردد و (راست روشن) را بـهـ جايگـاه مى خواند و مورد بازخواست قرار مى دهـــ همتحنين از مردمى كه از وزير ستم ديدهاند، مى خواهد كه داستان خويش را بكويند. هفت مظلوم با بيان داستان خويش كا كاهكارى و ظلم راست روشن را آشكار مى كنند. داستان رنج و ور ستمى كه هفت مظلوم متحمل شدهاند و ظلمى كه وزير بر رعيت وارد كرده است، بهرام را دجار ناراحتى و غم عظيمى مى كند و تصميم مى گيرد
 گرفته بود را به آنها باز گرداند و وزير را را به خاطر نيرنگ و مكرى كه در كار ملكـ و ملت انجام داده است، به دار مى آويزد. در همين حين خاقان چیين با خبر مىشود كه وزير مفسد را به دار آويخته و ور ور عدالت را بين مردم برقرار كرده است. نامهاى براى عذرخواهى به بهرام مىفرستد و از تصميمش براى براى حمله به ايران اعلام پشيمانى مى كند. در اينجا وزير جلوهاى ديگر از سايه در شخصيت بهرام است. عدم آكاهى و شناخت قهرمان از وجود سايه مانعى بزرگ در تكامل

مى كند و به سمت نخّجير گاه به راه مىافتد. از دور دودى برخاسته از آتش مى بيند و با خود مى انديشد شايد بتواند از فروزندهُ آتش مقدارى
 تراندن گوسفندان مشغول است. ييرمرد بهرام را داخل خيمه مى برد. بهرام در آنجا سغى را آويخته از درخت مى بيند. رفتار بيرمرد با سگ را دور از از جوانمردى مىداند، دست از غذا مى كشد و علت دار زدن سگ را جويا مىشود. چوپيان مى گويد كه سگ روزگارى بهترين نگهبان گلهاش بوده و و به او اعتماد كامل داشته است. پس از مد مدتى متوجه میشود كه كوسفندان يكى يكى كم مى
 كند تا اينكه همئ گوسفندان از بين مىروند. روزى رفتار سگـ را زير نظر مى گيرد و متوجه مىشود كه او در ازاى جفت گيرى با ماده گرگى رئى هر روز گوسفندى را مىدزدد و بيشكش مى كند. جويان وقتى خيانت را از جانب يك آشنا مى يبيند، سگ را به سزاى اعمالش میرساند. بلند شدن دود نيز مانند گور و دنبال كردن آن، مىتواند نشانگر نداى دعوت و آغازگرى مرحلة (اخويشتن) باشد. چجون در اينجا نتش
 الگوى (جادو گرى) در بهرام بروز كند، تا تا به گونها ناخودآگـاه از واقعيتهايى باخبر شود شيوهاى شگفتآور در خودآكاهش هيج اطلاعى از آنها نداشته است. او كه قبلاً به وزير خود اعتماد كامل داشته با شنيدن اين داستان شكش نسبت به خيانت وزير برانگيخته مىشود و او را مسئول نقص، كاستى و نابسامانىهاى كشورش

سربازان پر اشك مىشود و در جلو غار صف مىبندند. ناگهان ندايى از درون غار شنيده مىشود كه بهرام براى هميشه در غار خواهد ماند. مادر بهرام در جستوجوى پسرش ناله و فغان مى كند. سرانجام از يافتن بهرام نا اميد مىشود، با شنيلن صداى هاتف مهر از بهرام بر مىدارد و تاج و تخت بهرام را به وارثانش مىسپارد. ديدن دوباره گور در اينجا مىتواند نداى آغازگرى براى شروع سفرى جديد باشل كه قهرمان را فرا مى خواند. بهرام در اين مرحله با يكپارچه شدن كهن الگوى (افرزانه) و (الوده)" وارد غار مىشود و خود را به خداوند مىسپارد. او با اين رها كردن بنيادى و ورود به شادى و آسودگى

به (الوده خردمند)) مبدل مىشود.
با ورود به غار سفرى ديگر را آغاز مى كند
و اين سفر او پايانى ندارد و يک سفر مارييج و هزارلا است. با ورود به غار، در اين سفر مارييجّ، بار ديگر كهن الگوى (امعصوم") در شخصيت قهرمان بيدار مىشود، اما اين بار در سطحى بالاتر و به اين ترتيب اين پرخهٔ كيهانى ادامه مىيابد.

## بحث و نتيجه گيرى

تضاد زندگى مدرن اين است كه در حالى كه به شيوههايى زندگى مى كنيم كه تا كنون زندگى نشده است و در نتيجه هر روز جهان خود را از نو مى آفرينيم، اغلب كارهاى ما تهى و بىريشه به نظر مىرسند. داستانهاى حماسى همچچون (هفتبيكر") زرف و جاودانه هستنل، اين حكايتها معناى ماهوى انسان بودن را به ما مى آموزند و مىتواند الگويىى براى تضاد زندگى

يافتن كهن الگوى "(حاكم" به حساب مى آمد. بنابراين، او با از ميان برداشتن وزير و پذيرفتن سايهٔ خويش به كهن الگوى (احاكم") در سطح سوم دست مىيابل و با يكپارچه كردن دو كهن الگوى ساحر و حكمران قلمرو و حكومت خود را دگرگون مى كند و جهان بيرون را همانند دنياى درونش، به نظم و سامان مىرساند.

६-ケ. تبديل گنبدها به آتشگاه بهرام موبدان را فرا مىخواند و دستور مىدهد كه گنبدها را به آتشگاه تبديل كنند تا در آنجا مراسمى براى شكر گذارى از خداوند انجام شود. بهرام در اينجا با بروز كهن الگوى "جادو گر" در سطح سوم، گنبدها را به آتشگاه تبديل مى كند تا با انجام مناسك (راهى براى تمركز توجه بر دگرگونى دلخواه و رها كردن واقعيت پيشين و استقبال از واقعيت جديل و
 بنابراين او مىكوشد تا با انجام اين مناسك روح خود را براى رها كردن حكومت و همتچنين مردم جامعهاش براى اتحاد بيشتر آماده كند.
r-ع. فرجام كار بهرام و نإديد شدن او در غار بهرام روزى به شكار میرود، بارى ديگر گورى چابیى و تيز پا توجه او را به خود جلب مى كنلد، گور داخل غارى مىشود و او به دنبال گور پا به غار مى گذارد. سپاهيان بهرام به انتظار شاه مىنشينن،، اما بهرام از داخل غار بيرون نمى آيد. سپاهيان نگران مىشوند و وارد غار مىشوند، اما در آنجا به جز عنكبوتها و مخگسها چيزى نمىيابنل. ديدگان

بنيادى زيستن در اجتماع دست مىيابد. در اين بخش نتيجئ جفت شدن دو كهن الگوى (امعصوم)" و (ايتمه"، امنيت و جفت شدن دو كهن الگـوى

شخصيت قهرمان به ارمغان مى آورد.

قهرمان در مرحله سفر (جانه) با ورود به
آرمان شهر گنبدهاى هفت گانه عشق را از بانوان
 خويش را به خوبى مىشناسد. او در قالب قهرمان هر قصه، سفرى پرمعنا را تجربه مى كند و بخششى إنى

 كمك اين تجهار كهن الگو در آرمان شهر كَبدهاى هفت گانه، جهان درونى اين خود را را میى
 سايه را با روانش در هم مى آميزد و جنبةٔ زنانه و مردانئ خود را متعادل مى سازد و با مفهوم زرف و والاى آن كسى كه هست به صلح مى رسد. در اين مرحله، نتيجهٔ جفت شدن دو كهن الگوى

 اصالت را براى بهرام به ارمغان مى آورد.
قهرمان در مرحلةُ (اخويشتن) با تكامل
 (اساحر) جهان بيرون را نيز همانند جهان درون خويش به آرامش و نظم و عدالت مىرساند و به
 وزيرش، راست روشن را درمى يابد و به حقوق
 ياريگرى كهن الگُوى (ساحر)" واقعيتهاى تازه

انسان معاصر باشد تا ناشناختههاى سفر خويش را بشناسل و هرچهِ براى رويارويى با ازدههاهاى
 قلمروى پادشاهى لازم دارد، بيابد. در اين پزوهش به اين نتيجه رسيديم كه سفر قهرمانى اين داستان كاملاً مطابق با الگُوى سه كانه بيرسون (خود، جان و خويشتن) است كه قهرمان اين داستان، يعنى بهرام اين مراحل را را را با با راهنمايى كهن الگوهاى دوازدهگانه به طور كامل
 آزادى دست مىيايد.
 سفر بهرام، دستيابى به الگُوى درستى از يـي حاكم تكامل يافته باشد كه بتواند به درستى بر بـر دي ايران زمين حكومت كند، اما در پايان سفر با اينكه به حاكمى تكامل يافته تبديل شده است،
 كذارد و به رهايى و آزادى دست مى يابد. سفر به درون غار يادآور مارييجى بودن و بیى نهايت بودن

سفر يك قهرمان است. قهرمان در مرحلئ سفر (اخود) با قرار كرفتن در آزمونهايى نظير ربودن تاج از ميان دو شير، خشكسالى، داستان كنيزك با بهرام و لشكركشى خاقان چين، جهار كهنالكوى ((معصوم)، (ايتيم)"، (جنزگجو)" و (احامى) را به يارى مى گيرد و قدم مسير تكامل حاكميت خود برمىدارد و به پهاريار ويزگى مهم اين سفر يعنى خوشبينى بنيادى، توان متحد شدن با ديخران براى پشتيبانى، شجاء ونى جنگيدن براى خود و ديگران و و مراقبت و حمايت


بيرسون، كارول و هيو．كى．مار（1ヶqع）．زناگى بر／زنله من．ترجمهٔ كاوه نيرى．تهران：بنياد فرهنگ زندگى．
 را زناگى كن．ترجمه سيمين موحد．پاپ يازدهم．تهران：بنياد فرهنگگ زندگیى
（
مترجم：سيمين موحد．چپاپ ششم．تهران： بنياد فرهنگ زندگى．

مترجم：ساره گلزایی．چاپٍ دوم．تهران：
انتشارات بنياد فرهنگى．
ريتا．ال．اتكينسون و ديگران（••هM）．زمينٔ روانشناسى هيلعارد．مترجمان：محمدتقى براهنى و ديگران．چاپ پانزدهم．تهران：رشد． شاملو، سعيد（90ها）．مكتبها و نظريهها در
روانشناسى شخصيت. تهر ان: رشد.
 ثيكس．تصحيح و شرح：بهروز ثروتيان．چاپ دوم．تهرآن：اميركبير．
ياورى، حورا (I (INV). روانكاوى و/دبيات. تهران:

يونگ، كارل گوستاو（IKV7）．چهار صورت هثالى．ترجمه پروین فرامرزى．پاپ دوم．
مشهد: آستان قدس رضوى.
 $\qquad$ الگق．مترجم：فرناز گنجى و محمد باقر اسمعيليور．تهران：جامى．

مى آفريند و واقعيتهاى كهنه را دگرگون مى سازد．او كنبدها را كه جايگاهى براى لذات زمينى است به آتشكده و محلى براى ستايش معبود آسمانى تبديل مى كند．در اين مرحله جفت شدن دو كهن الگوى（اساحر）＂و（احكمران）＂و يكپارچگگى دو كهن الگوى（ادلقكى）و（فرزانه） ．بهرام را به قدرت و آزادى مى در اين سفر غالبترين كهن الگُ در شخصيت بهرام، كهن الگوى（＂جستوجو گر＂） است كه از آغاز تا انتهاى سفر همراه او بوده و به دفعات مكرر بروز يافته است．پس از جست－ وجوگر به ترتيب（（جنغگجو）،（احامى و حاكم）＂، （＂ويرانگر و آفرينشگر）،（افرزانه و عاشقى）، ＂（دلقك）،（امعصوم و يتيم）＂، و（اساحر）＂كهن الكوهاى غالب در شخصيت بهرام هستند．

$$
\begin{aligned}
& \text { منابع } \\
& \text { آدسون، پاتريشيا (1ヶ90). بيارارى قهرمانان درون. } \\
& \text { مترجم: سيمين موحد. پاپ چهارم. تهران: } \\
& \text { بنياد فرهنگ زندگى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مترجم: شكوه نوابىنزاد. تهر ان: نشر علم. } \\
& \text { اسنودن، روت (IYNV). خودآموز يونگَ. ترجمهُ } \\
& \text { نورالدين رحمانيان. تهران: آشيان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيكر نظامى: ترجمة جلال علوىنيا. تهران: } \\
& \text { نشر نى. } \\
& \text { بيرسون، كارول اس. (1) (ا). بيدارى قهرمان } \\
& \text { درون. ترجمةٔ فرناز فرود. تهران: كلكى آزادكان. }
\end{aligned}
$$


[^0]:    *Associate Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University of Karaj (Corresponding Author).
    ** Master of Persian Language and Literature, Payame Noor University of Karaj
    ${ }^{* * *}$ Master of Persian Language and Literature, Payame Noor University of Karaj•

