
$a$
در شاهنامأفردوسى

بهمن علامى
دبير زبان و ادبيات فارسى دبيرستانهاى اصفهان چچكيده

فردوســى بهعنوان سومين اديب برتر تاريخ جهان (پس از هومر و







 تسلط بر دستور زبان آن متن است است












 متمايل شدند) شكل گر ارفت.
















 چهار كانئ 》بازى"

ا. مقدمه
شاهنامهٔ فردوسى از ارزشمندترين كتب زبان فارسى است كه هر هر





 با حضور خاورشناســان بنام و اديبان سرشناس ايرانى بركزار شد،

آنها براساس سير تاريخى ذكر و مرتب شده باشد، در زبان فارسى
 قدمت و حدوث معنا براى يك كلمه، صر فأَ معانى مستعمل آن آن وارّه




و به شوخى كرفتن" (لغتنامه، ذيل (ابازى «).



 شكستخور دن و مغلوب شدن در مسابقه و بازی است است، اما در متون

 جملةٔ اين افعال پرشمارند.









است، كه اين كلمات در تحقيق ما نمى كنجندا بخشــــى از دفعات تكرار اين كلمه مربوط به به داستان كُو و و طلخند






 در شــاهنامه فردوسى، بازی به چنـدين معنا منا آمده است. در ادامه، هر معنا در بخش جداكاكناى توضيح داده خواهد شد.

الف. سرگرمى و ورزش

 ورزش و سركرمى است. موضوع بازی و و نشاط حاصـ الر از از آن، علاوه بر آنكها از بديهيات زندگى انسانى است، در شر بريعت نيز مستحسن



عظيم شــاهنامه، كه در چإپهاى مختلف معتبر و نامعتبر سى تا تا



 ادامه، اين موضوع به تفصيل بررسى مى شـود.

## هدف تحقيق









تنوع را يادآور شود.

ا.1.r. روش تحقيق






 ريشه و گستره معنايى وازءٔ (لبازى است.

## ا.「.







 جامعى دربارة معانى اين وارّه در زبان و ادب فاريارســى وجود ندارد

 بهرغمه مطالعات فراوان وارْشناختى، چهـ اندازه تحقيق انجام نشده در اين زمينه وجود دارد.
Y.

متأســفانه نبود يك فرهنگَ تاريخى كـــه در آن كلمات و معانى






 همى بزم و بازى كنم تا تا دو سال انـا چو لختى شكست اندر آيد به يال شوم پییش يزدان بیوشم پالاس نباشم ز گَفتار او ناسپاس

## 

و اين گونه است كه حكومتش رو به زوال مىرورد.





 ترتيب مىدهنند: سياوش ز ايوان به ميدان كَذشت



 هماورد او خاكى ميدان گرفت
 تو كفتى سهجرش همى بر كشيد
(همو،
نيز اردشير در هنگام مرگ اندرزهاى فراوانى به اطرافيان مىدهد. از جمله، مى گويد:
به روزى كه روى شكار آيدت
چو يوز درنده به كار آيدت
دو بازى به هم دم در نبايد زدن آن
مى و بزم و نخجير و بيرون شدن

## (HFV/q:IHNF، همان (


 شادخوارى و بزم وقوع مى يافته است؛ چنـان


 شادى و شادمانى و شادخوارى تأكيد داشتند.

ندارم در دين شـــما سخت گی ا . (Y:Irva گويا اصل كلمأ بازی نيز ناظر به معناى ســـر گرمرمى و نشاط است.

 چنان كه بعد از اسلام متداول گرديده _ نبوده بلكه در رديف خـنيا








 تا شب آنجا نشاط و بازى كرد كرد عودسازى و عطرسازى كرد

## (نظامى،

قشيرى نيز مىنويســد: اابراهيم اطروش گويد به بغداد نزديكى









معناى بازى كودكان هما بار آمده است.




 زخمى عميق بر مىد دارد، به رستم رستم مى گويد: بدو كفت كاين بر من از من رسيد رسيد زمانه به دست تو داني
 مرا بر كشيد و به بازیى بكشت
 به خاك اندر آمد چنين يال من

## 


 مفهوم مواجه مىشـــويم كه شاهان و پههلوانان به بازی مى پیردازند.
كند و ايام شريف عمر را بدين طريق بگذراند.





 بيت به معناى دينى »بازى" و آيات قرآن توجه دارد.

ج. نيرنگَ و فريب يك معناى بسيار متفاوت براى بازى نيز از ديرباز در ادب فار فـي






وازه قرار گرفته است.
 بيشــتر از جانب تقدير صــورت مى گیيرد.
 خداوند شكايت برند، فلك و آسمان و تقدير
 نوعى عقدهگشايى و شــكايت كنـند و هم
 چنان كه مثلا مسعود سعد سلمان در زندان



ب. بازیپچه و پوچیى پوپ

 نويسنده خواسته است بى اعتبارى و پوچى و و بيهود را به مخاطبانش يادآور شود. اين مفهوم بر اثر تذكر و تأكيد



 است. حقتعالى كَالى



همين موضوع در ادبيات فارســــى و نيز شاهنامه وارد شد شده است.


 بازى نیرداختهاندا
به بازى نبردم جهان كه شغلى دگر بود جز خواب و خور خور (AV:IHAF (نظامى،

جهان در چشم دانا هست بازیى نباشد هيج بازیى را درازی (گر گانى، (1)




## 



 نتر تا ندارى به بازی بار جها نه برگَردى از نيكى پـى همرهان


 در جايگاه يكى معلم اخلاق و دلسوز جاري امعه اعلام مى ادرارد: نخستينت فطرت، پسينت شمار تو مر خويشتن را به بازى مدار (V:همان)
حكيم طـــوس در اين بيت فـــاش مى گويد كه انســـان بهعنوان آفريدهاى ارزشمند نبايد خويشـــتن را به بازى و لمو و لعب دپار

آمدهاســت. شــاهنامه، بهعنوان يك متن حماسى، بستر اغراقها

 شاهد رجزخوانىها و تبادل سخنان درشت از سوى خصى ايمان عليه يكديگر هستيم. حماسهاى بدين شكوهمندى جان جايكاه مسخر كان انـان و مســخر گیى نيست و سخنان جدى از جانب شاء يار يا كُردان بيان






 دستورى رايج در ميان قدما بوده است: نگر تا اين سخن بازى ندارى دي كه بازى نيست با شير شكارى

نكَه كن كه مر سام را روزكَار چهه بازى نمود ای یسر، گوش دار (190:1)



دربارة سربازان ايرانى با هم خنين مين مى كويندا ببايد فرستاد تا هر كه هس هست سرانشان به خنجر ببرند پست جهَ بازى كند پإسبان روز جنگگ
برين نامداران شود كار، تنـت

## (19):19 (1)


 كه سر دارى تورانى در پیى خنثى كردن نيرنگَسازی ايرانيان برآيد.

اين دم از عالم عشق است، به بازى مشمر كر به بازى شمرى، قيمت خود میشیكنى



 نمى كويد بلكه در ميانانٔ روايت قرار مى كيريرد
 مى كند. يك بار، وقتى فرســتادئ فريدون

 شاه يمن با مشــاور ان خويش رأى مىزنـند. در خلال رايز رايزنى، اعلام

 كسى كو بود شهريار زمين نه بازى ست با او سكَاليد كين
(94:افردوسى، (949)
 اسفنديار است، نزّ او میرود و متذكر مىشوده: به بازى سر اندر نيارد به دام

نيز بعد از مركى اسفنديار ، فرزند دلاور او، بهمنم، قصد كينخواهى




> سوار جهان، پور دستان سام

د. سـلـلانگاشتن و به شوخى ترفتن



$\qquad$


## هِّنوشتها









Y. بويس، مرى. (IVVF). تاريخ كيش زرتشـتـ. جا. ترجمأ همايون صنعتىزاده، تهران:
 . SHI_g4V
 تهران: زوار.

 صص rer

 تهران.

 حسن خديوجم. تهران: علمى و فرهنگى. الـى

 نيويورك و كاليفرنيا: بنياد ميراث ايران. rir نيويورك و كاليفرنيا: بنياد ميراث ايران.
 $\qquad$ rir

> نيويور ك و كاليفرنيا: بنياد ميراث ايران.


نيويورك و كاليفرنيا: مزدا و بنياد ميراث ايران.

محمود اميدسالار. نيويور ك: بنياد ميراث ايران.
 علمىوفرهنگى.
 صداى معاصر.




 سعيد حميديان. تهران: قطره.

سعيد حميديان، تهران: قطره.
 $\qquad$ سعيد حميديان، تهران: قطره.

 هr. ولف، فريتس. (I (IVVV). فرهنگَ شاهنامه. تهران: اساطير.

فرامرز خطاب به سپاهيان ايران گفته مىشود: بدان نامداران زبان بر گشاد ز گَفت زواره بسى كرد ياد
 همى گفت و لبها پر از باد سرد كه بهمن ز ما كين اسفنديار بخواهد، تو اين را به بازى مدار
(AYF:همان)
مطلب آخر آنكه »بازى" در اين كاربرد معنايى، علاوه بر همراهیى


سرسرى نگگيرد.

س. نتيـجهدَيرى با توجه به مطالب مندرج بايد گفت كه فردوســـى در شــــاهنـامه بارها از وازءٔ »بازی" استفاده ماده كرده است. او اين وازهمها را دا در معانى

 اين نتيجه حاصل مىشود كه بسامد استفاده از اين وازه به معناى





 او را سبك و خوار بینـدارند. موارد استعمال اين معنا همواره از زبان شخصيتهاى روايتها بيان مىشود. با توجه به موضوع شاهنامه،
 بزنگاههاى داستانهها قصد آكَاه ساختن و تعليم مخاطبانش را دا دارد، اين معنا كاملاً قابل درك ك و بجاست.

 پوچى دنيا تأكيد دارند. جالب توجه آنكه در متن عظيم شاهنامه تننها



پند و تعليم مىدهد و هنوز وارد مبحث ایث حماسه نشده است.

 بازىهاى شاهان و پهلوانان اشاره دارد. نكتئ قسمت اخر اخير اين است

 معناى فعاليت ورزشــى گردان و گنداوران سخن به ميان مى آيد.

است و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.

