# The Funtion of Metamorphosis in 'One Thousand and One Nights" Narrative* <br> (Based on the Story of Businessman and Monster) 

Dr.Sakineh Abbasi<br>Assistant Professor of Persian Literature, Payame Noor University


#### Abstract

One of the ancient texts of Eastern narrative is a thousand and one nights. The big story series, challenges to women before class world-class Kingdom and depicts the general public; in other words, the thousand and one night with three hundred and sixty-five stories in the Thousand and One Nights, attitude contentionof men and women and vice versa, with subtle approach in women and wily know is their rejection. In the present study, by analytical method, the role and function of metamorphosis in two areas of structure and message of story based on the first narrative of the first night ("Merciful and Soren") has been investigated. The result of the work indicates that in the structure of the disconnect of a thousand and twenty nights, "devotion to the covenant" to the subordinate, the axis of the work has been shaped and in the opposite structure, "betrayal" transformation for the person of the story. Almost all actors become voluntary or compulsorily transformed or transformed to realize the original reward (preservation of life). Also, due to the change in the sacred position of the "king" and "woman" in the narrative of the work, individuals are not "absolute" contrary to the norm of the stories and, for various reasons, have good and bad qualities.


Keywords: One Thousand and One Nights, metamorphosis, Narration, Characterasion, Intricate Form.

[^0]فصلنامئ علمى كاوشنامه

صفحات 9 الى 1 الى

# كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يك شب <br> (با معرفى نوع ادبى خاص) 

## دكتر سكينـه عبّاسـى '

استاديار زبان و ادبيّات فارسى دانشكاه بيام نور

> چكيده:

هزار و يك شب، يكى از قصّههاى عاميانٔ شرقى است كه جلال مردان با زنان را فراتر از نظام طبقاتى به تصوير مى كشد؛ دنياى اين اثر با • • قصّه در هزار و يك شب، نگرش واقعى مرد به زن و برعكس، با رويكردى ماهرانه در جدال نيرو و قدرت مردان و مكر و تزوير زنان و مكَار دانستن ايشان است. در پثُوهش حاضر، با روش تحليلى- توصيفى نقش و كاركرد دگرديسى در دو حوزة ساختار و پيام قصّه بر اساس روايت اصلى شب اوّل((بازر گان و عفريت)) بررسى شده است. حاصل كار نشان مىدهد كه در ساختار گسستى هزار و يك شب، (وفاى به عهد) فرادست به فرودست، محور اثر را شكل داده و در ساختارى

 جايگاه قدسى (یإدشاه) و (زن) در روايت اثر، اشخاص بر خلاف هنجار قصّهاها، (مطلق) نيستند و به دلايل

> مختلف، ويزگگى نيكى و بدى را با هم دارند.

وازڭان كليدى: هزار و يك شب، روايت، شخصيتتر ردازى، دگرديسى، طرح هنرى.

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - نشانى پست الكترونيكى نويسنده́ مسئول: abbasisakinch@ymail.com }
\end{aligned}
$$

## مقدّمه

يكى از فر آيندهاى ذهنى انسان بى تجربه '، (پييكر گردانى)" (استحاله، دگرديسـى و يـا
 نظر ماهيّت مىتواند به چيز ديگرى تبديل شود. اين ماهيّت مىتواند شىء، شخص، ايزد يا هر جه غير از آن باشد. عرصه و ميدان اين تبديل نيز مىتواند درونذهنى يا برونذهنى باشد و بر اين اساس، از جهانزيست باورمند به اين اصل آغاز مىشود و تا جهـانهـاى واپسين تداوم دارد.
در همهٔ فرهنگگها انواع تبديل انسان به شىء يا گيـاه يـا حيـوان يــا انســان ديگـر و
عكس آن و نيز ايزدان و ايزدبانوان به هريكـ از موارد مشخّص شـــده يــا بـرعكس قابـل بررسى است .
 شود تا اين ادّعا ثابت شود.
در بازنمايى هاى ذهنى باورمندان به اين اصل رازآلود گى ديله مى شود؛ به ايـن معنــا كه ذهن آنها به نيروها و تأثيرات اعمالى اعتقاد دارد كـهـ گر چــه آن را از طريـق حــواس
 واقعيّتى كه ذهن انسان بىتجربه را احاطه كرده، سرشت راز آلود و جــادويى دارد. نكتــهٔ درخور توجّه ديگر اينكه در ساختار پنين ذهنيّتى، هر شيئى بخشى از يكى توتم يا تـابو را تشكيل مىدهد كه خود داراى بخش هاى ريزلتر و جزئىت تر اسـتـ. بنـابراين، هـر فـرد داراى ارتباطات خاصى است و بر اعضاى توتم خود و زيردستههاى آن قدرتهايى دارد و البتّه نسبت به آنها وظايفى دارد.
ذهنيّتى كه همهچیيز را داراى خواص رازآلود و جادويى مى داند، آيينها و مراســم و مناسک خاصّى مرتبط با آن انجام مىدهد كه يک طرف آن انسان و طرف ديگر آن گیاه،
 عرفانى(رازآلود و جادويى) است و اين خواص بهخاطر سرشتشان مهمتر از آن خواصى


هستند كه ما از طريق حواس خود درمىيابيم، ازاينرو در ذهنيّـت انسـان ابتـدايى، فـرق ميان موجودات جاندار و بى جان آنقدر مهـم نيسـت كـه در ذهنيّـت ماســت.) (بـرول، -هسا، ص90) بر اين اساس، براى نمونه كوه، صخره و غار و ساير اجـزاى طبيعـت بـا شكل و وضعيّت خاص״ خود تخيّل وى را بر مىانگيزد و داراى قدرتى قدسى است. خواص" قدسى كه جزء جدايىناينذير ذهن انسان بىتجربه است، اشياء و موجـودات
 تركيبى خواند. در اين نوع بينش، تفكيكى ميان اشياء و موجودات صورت نغرفته است. اين عدم تفكيـى مـى توانــد تبـديل شـىء را بـه شـىء ديگـر و موجــوداتى را برتـر از موجودات ديگر تبيين نمايد.
در جوامعى كه در مراحل ابتدايىتر تمدّن و فرهنگ قرار دارنــد، تجـارب ارزشـمند
 جادو گران، شفا دهند گان، الهامشوند گان، و وجد آوران است. آنها جوانـان را نيـز بـراى رسيدن به اين تجارب يارى مىنمايند. ورود به دنياهاى نو، مستلزم پشت سـر گذاشـتن سلسلهاى از آزمونها و سختى هاست كه بازتاب آن در اساطير، بهعنوان اولّين نمونههاى
روايى مقدّس(شفاهى / مكتوب) ديله مى شود.

رسوب ايـن نخــرش ابتـدايى در ادب ترسـيمى و روايـى كهـن، تبــديل و تر كيـب مو جودات متفاوت به يكديگر را ممكن كرده است. تحقّق اين دگرديسـى در ميـان قـوم توسّط نيروهاى فراطبيعى ايزدان و در درجات بعد نمايند گان و جانشــينان ايـزددان قـوم، امرى واقعى و باورپذير بوده است. در اين مورد در آثار باسـتانى بـههجـا مانــده از اقـوام مختلف، صرفنظر از نگارهها، ظروف ور اشياء و سنگ برجستهها، موارد بسـيار فـراوان روايى دينى (اساطيرى) و غير دينى(ادبى) مىتوان يافت كه توسّط ايــزدان يــا نماينــد گان

ايشان در قوم(شمن ها و جادو گران)، ددرديسىهاى گوناگونى صوزت پذيرفته است.
مبانى نظرى تحقيق


فاجعةُ آغازين، تولّد، نوزايی، يارى گران و پاداش هستند كه از مجراى نقـش قهرمـان و
 از پيام-سازههاى كلان زير گروه نوزايی، پيام سازه

 كه مورد A مربوط به دگرديسى قهرمان و اشـخاص مثـــت قصّـه و T T خـاص ش شـرير و






 نوع باور اشخاص قصّه بـه دكرديسـى و اشــهـا



 (بر اساس قصَّه بازركان و عفريت) بررسى شود. علّت انتخاب ايـن قصــه، تـأثير آن بـر


 تغيير ساخت روايات كهن (قصّه) و كاركرد آن را نيز به دنبال داشته است.


```
كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يک شب 1.1. 
```

1- نتش قصُّ (ابازر گان و عفريت)" در طرح هزار و يک شب چیيست؟ Y- دو نقش محورى (اشاه) و (ازن) بهعنوان اركان دگرديسى در ايـن قصــه پگونـه

هستند؟
ץ- د گرديسى در (هزار و يکـ شب)" داراى چچند گونه است و چه تأثيرى در ساختار

> و محتواى قصّه دارد؟

بيشينهُ تحقيق
دربارهٔ هزار و يكى شب بهطور عام از قـرن هجـدهم مــلادى در فرانســه و ســس آلمان و انگليس پزوهش هاى فراوانى انجام شده و داستانها و رمانها و نمايشـنـامههـاى
 مقدّمه) همچچنين در حوزهُ مطالعات شرقى بويزه ايرانى، پثزوهشهاى گوناگونى در بـاب اثر مذكور انجام شده كه به يزوهش هاى ارجمنل جالل ستّارى بـويزَه در كتـاب افسـون
شهرزاد(1\&٪) در اين مورد مىتوان اشاره نمود.

از سوى ديگر، بهطور خاص در باب پيکر گردانى در اسـاطير و قصـّههــاى عاميانـه



 كرد. در سه اثر اخير به ترتيب، به ييكر گردانى در اساطير و نيـز پيكر گردانـى در قصــهـ و نيز اغراض آن توجّه شده است. از ديگر پثزوهشَهاى مرتبط كه مشخْصاً پيكر گردانى در هزار و يکى شب را بررسى نموده، مقالهُ (ااسطورههـاى تركيبـى ثيكر گردانـى در هـزار و يك شب)"( (1) نو نوشتهُ حسـينى و پورشـعبان اسـت كـه بــه اسـتخراج نقـش آفرينـان فراواقعى و توصيف آنها بر اساس سيماى ايزدان و ايزدبانوان اساطيرى توجّــه نمـوده و آنها را با اين خدايان يونانى و ديگر فرهنگگها انطباق داده است. اين مقالـه، تـوجّهـى بـه كاركرد و نقش پيكر گردانى در قصهّ و كاركرد آن نكرده است. همـچنين همـچـون كتـاب

بيكر گردانى در اساطير، مبتنى بر ميتو گرافى اسـت و تحـولاتلات اسـاطير را بـا توجّـهـ بـهـ


 همحتنين كاركرد آن در قصّه، كه در هزار و يـكـ شـب بيشـترين بسـامد را داراسـت، از از منظر مردمشناختى، بررسى گردد تا تأثير آن بر ساخت اثر بهدست آيد.

بحث و بررسى
1- ساختار روايت در هزار و يك شب

(نيز بنغريــد بـه ذوالفقـارى، جا،، (Labyrinth Narration) ص صMY) در اين نوع، عرف قرائت و شنونده حغظ شده و كـسستهاى مداوم روايـى را









 مواردى پردازنده در آرزوى نزديكى كردن روايت به شنونده، به لحاظ فيزيكىى، نمونههـــا



مثال آوردن مجراى اين نوع پرداخت روايـى اســت كـه در عـين گسسـت بخـش هــاى مختلف روايى، پيوستى معنايى را نيز در خود حفظ مىنمايد. اين نمونه در جامعdٔ شهرى داراى نظامات خاصى، شكل گرفته و اغلب نقش آفرينان
 دكانداران، دزدان و بزهكاران و فاسدان و ... هستند. اگرچـهـ شـاه و شـهـرزاد اشـخاص محورى آن هستند، از ديد طبقهٔ مرفّه و اشر افى نگخريسته نشدهاند. بـه همـين دليـل شــاه قصّه، مقدّس و عارى از اشتباه و خطا معرّفى نشده است. در اين نظــام يكپارپـه، وجـهـ فروتر محاكات ^ بهجاى وجه برتر نمونههاى روايى بيشين(قصـّههــاى رمانسـىى) نشســـهـ است، بنابراين خير و شرّ در وجود اشخاص اين نوع روايـى، مطلـق نيسـت. در نتيجـه ميان اين ساختار و ساختارهايى نظير داستانهاى بلند عاميان8ٔ فارسى(اسكنلدرنامه، سمى عيّار، دارابنامهها، فيروزشاهنامه،ابومسلمنامه و ...) تفاوت در پرداخت اشـخاص و نيـز تفكيك وجهه غيرقدسى از وجوه قدسى، وجود دارد.
ساختار روايى هزار و يی شب، داراى يیى روايـت محـورى كوتـاه و مجموعـهاى طولانى از قصّههاى كوتاه، قصمّهاى كوتاه دنبالهدار، قصَههـاى بلنــد و داسـتانکى اسـتـ. روايتِ محورى، همان داستان شهرزاد است. در مجموع هزار و يک شب ايـن اثـر، ، قصّه در دل روايت اصلى از زبان اشخاص مختلف، به مناسـبتهــاى مختلفـى همحــون تمشيل، آزمون و مانند آنها آورده مىشود كه هدف از آنها جلو گيرى از پيكر گردانى شـاه به (اديو)" نابود گر و در نتيجه جان بخشيدن دوْباره براى زنان جامعه است. راوى اصـلى، شهرزاد است كه مستقيماً از زبان خود و يا بهطور غيرمستقيم از زبان افــراد ديخــر قصــهـ مى گويد تا از مر گ زنان بهدست شاه خيانتديله و خَّانت بيشه جلو گيرى نمايــد. فــراى (191 Y
 عروس نيست بلكه بهدست آوردن جان و عمر دوباره است. بهاينترتيـب، هـر كــدام از داستانهاى فرعى آن را مىتوان مثل و نمونهاى دانست؛ حكايتى روشن گرانه كــه برهــان

گوينده را كه در جهارجوب روايتى بزر گتر آمده، نيرو مى بخشد. اين مثـاللهـا از طريـق
 تهارجوبهاى داستانى فراگيرتر ارتباط مى يابند. منظور از وازءٔ راهنما، عبارتى است كه با تمهيد ساده تكرار در نتطههاى انتقال در روايت مى آيد و به حفظ وحــــــت موضـوعى
 سوى ديگر، پردازند كان هزار و يى شب، اين وازثهها يا جمالات مضموننما (حسـادت)،
 دادهاند كه بهنظر مى رسد هر وازءْ راهنما، مشل هاى خاصٍ خود را را توليـد مـى كـــد. (اسـير
 مى خواهد داستانى را تعريف كند كه به آن اشاره شده و بيـانگر كالامى حكـى حكمى اسـتـ.


 براى نمونه، در حكايت (بازر كان و عفريت) -كه اوكّين شب از زبان شـهـرزاد آغـاز میشود و تا شب سوم تداوم دارد- سه بير، كه هر يك حيواناتى با خود به همراه دارند،






 عفريت، زمان(مهلت) مى خواهند، يكـبار براى وصيّت بازر گـان بـه خــانواده و سـهـ بـار براى نقل قصّه بهعنوان خونبها.

```
كاركرد دکرديسى در روايتگرى هزار و يک شب 1.0
```

حكايت بازر گان و عفريت، بدون حكايتهايى كه بهعنوان مثال آورده شد، روايتـى غيرمعقول و نامنسجم است. بر اين اساس اسليمى حـكايت فوق، آفرينشهــاى مسـتقلّى نبودهاند، بلكه محصولات پردازند گان هزار و يكـ شــب بــودهانــد كـه بـا اختيـار چنـين واحدهاى داستانى را به پهارچوب حـایت افزودهاند. هنر در گنجانــدن مثــالههـا بـراى داستانهاى بزر گتر بوده تا پهارچوب اصلى روشنتر گردد.
در اين سنجش ادبى، راهكارى كه يک حكايت فرعـى مـى توانسـته در حلقـههــاى داستانى كاملاً متفاوت يا مشابه بهكار گرفته شود، مورد بحث است. به نظر مـىرســد در داستان مورد بررسى، پنانكه ديو به عهــا خـود در خصـوص باز گشــت بازرگـان نـزد خانواده وفا كند، ابتدا بازر گان به عهد خود، مبنى بر باز گشت نزد ديو و سپس، ديـو بـر عهد خود مبتنى بر شنيدن حكايات در ازاى نكشتن قهرمان وفـا مـى كنـــ. همـه پـيـز از
 نكشد تا او نزد اهل و خانواده بر گردد، همهشییز بر همـين معيـار و مقيـاس، بــهصـورت
مشروط تداوم مى يابد.

از آنجا كه حكايت بازر گان و عفريت، حكايت اوّلين شب هزار و يک شب اسـت؛ به نوعى محوريّت وفاى به عهل پادشاه در برابـر نقـل قصــه توسّـط شـهـرزاد بـهعنـوان خونبهاى زنان، با وفاى به عهلد عفريت در برابر نقل قصّـه، توسّـط سـه پیــر بـهـعنـوان خونبهاى بازر گان، ترويج و تقويت مـىشـود. گـويى اسـلوب براعـت اسـتهاللى " "در ابتداى داستان در كار است تا لذّت شاه از قصّه پابهیاى لذّت ديو از آن تصوير شـود تـا راوى يا شخص درخواستشده توسّط راوى از مر گ نجات يابد. سرانجام در باب حكايتهايى كه در باب حكايت بازر گان و عفريت درج شده، در نظر گرفتن رابطءّ داستان با داستانهاى درونى و داستانهاى پ استفاده از اسلوب باز گشت به آغاز ارزشمند است. اين شيوه، شگردى ادبـى اسـت كـهـ براى ارتباط دادن گريز زدن روايى به يکى داستان خارجى بهكار مىرود. در ايـن شـيوه، (امادامى كه قصّهبرداز از رويدادى سخن مى گويد كه بر اثر ذكر نامى يا اشارتى ديخـر در

داستان بيرونى، فراياد آمده، روند حكايـت اصـلى متوقَّف مانــده اسـت. در پايـان ايـن شاخهشاخه شدنها، گوينده به همان نقطةٔ اوّل باز مى گردد كه روايت اصلى خـو اصـود را در آنجا قطع كرده است.)(إينالت، روايت دارد.



 محوريّت سه روايت خرد نيز (بدخواهى و خيانت) است كه در تقابل با رفتـار عفريـت
 ادامه آورده مىشود:

- حكايت اصلى(مادر - روايت)
 خوردن نان و خرما و پرتاب هستهها؛
بروز فاجعه: ظاهر شدن ديوى كه ملْعى است فرزندش از آن هسـته كشـته شــه و و

> قصد انتقام؛
آزمون: درخواست از ديو براى ديدار با خانواده و پذيرفتن ديو؛
باز گشت: باز گشت بازر گان پس از يك سأل نزد ديو؛ :
ورود يارى گران و خبر گيرى: آملن سه پير نزد پيرمرد و آگاهى از ماجرا؛


- خردهروايت اوّل( ياريگر اوّل)

مجازات: معرّفى غزالى كه زن نازاى راوى بوده است؛
وضعيّت آغازين: ازدواج با دختـر عمــوى زيبـا و توصـيف نــازايى وى و درنتيجـه
ازدواج راوى با كنيزک و تولَد يی پسر؛


غيبت: رفتن به سغر؛
بروز فاجعه(شرارت): تبديلكردن كنيز ك و پسرش بـه گـاو و گوسـاله بـا ســحر و جادو؛
باز گشت: آمدن بازرگان از سفر و پرسش از احوال كنيزك و پسـر و دروغزنـى زن نازا؛

مكر شرير: تقاضاى قربانى گاو فربه و سپپ گوساله و كشتهشدن گاو؛ بخشيدهشدن گوساله و بردهشدن به خانهُ شبان؛ آگاهى دختر شبان از ماهيّت گوساله(پسر) و اطّالعرسانى به شبان؛ خبررسانى چچوپان به راوى قهرمان؟
باز گرداندن پسر به حالت انسانى با سحر و جادوى دختر شبان، به شرط ازدواج بـا پسر و استحالهنمودن زن پلر؛

مجازات زن پلدر(استحاله) و پاداش دختر شبان(ازدواج)؛ در گذشتن ديو از - خردهروايت دوم( ياريخر دوم)

مجازات: معرّفى دو سگ كه برادران راوى بودهاند؛
وضعيّت آغازين: مر گ پدر و بهجانهادن .... برادر، به دكان نشستن راوى و بـهـ لهـو و لعـب نشسـتن بـرادران در سـفر و باز گشــت


تقسيم آن؛
غيبت: رفتن سه برادر به سفر؛
آزمون: ازدواج راوى با دختر زيبارو؛
مكر(شرارت): انداختن برادر و همسرش به دريا به سبب حسادت؛
ورود بخشنده و ياريخر: تبديلشدن دخترك به پـرى و نجـات قهرمـان و رسـاندن

باز گشت: آمدن دو برادر راوى از سفر و شكَتزده شدن از وضعيّت؛ مجازات دو برادر(استحاله) توسّط پپى و تبديل آنها به سگ؛
 - خر دهروايت سوم(ياريگر سوم) مجازات: معرّفى استر كه همسر راوى بوده است؛ غيبت: رفتن راوى به سفر و باز گشت پس از يكى سال؛
بروز فاجعه(كمبود): آكاهى راوى از خيانت همسر و ارتباط او با غلامكى سياه؛ افشاى راز و شرارت: آگاهى زن از ماجرا و تبديل كردن مـرد بـه سـگ بـ بـا سـحر و جادو و بيرون راندن او؛

 در گذشتن ديو از r/ 1/ديگر خون بازر گان؛

پايان روايت: رهايى بازر گان از مرگ.
r- r- ساختار دگرديسى در هزار و يكى شب











```
كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يک شب 1.9 
```

عبارت رخ مىدهل، ماجر اها و برخورددهاى قهرمانان قصّهها بـا آنهاسـت. رهـا شــدن و سربلند بيرون آملن از اين حوادث و وقايع، باز گشت شخص محورى قصــه بـه هويّــت است. از اين جهت، مصيبت آغازين قصّهها، با ترك هويّت همراه است و پايان قصّه بـا باز گشت قهرمان به هويّت؛ همين جملهُ اخير، معناى سقوط و صعود در قصّههاست كــه

بجز اين، شيوه دگر گونى / دگرسازى(ييكر گردانى) هويّت قهرمان قصّهها با توجّه بـه
نوع ادبى روايت كه از مجراى ناخودآگاه فردى صادر شده باشد يــا ناخودآَــاه جمعـىى، به اشكال گوناگون سقوط و هبوط از جايگاه اوّليـه(فردى /اجتماعى)، جنـون، اسـتحاله، مبلّلٍوشى و چهرْپوشى در مراحل اوّلئَ قصْه، براى ورود به دنياى ديگر - كه اغلب با جستجوهاى روانشناختى در فضاهاى درونى همراه است - و صعود به مراحل برتر يـا جايگاه اولئئ زيستى فرد يا سقوط از آن جايگاه/ مكان دنبـال مـى شـود. ابـزار بازسـازى مستقيم يا غيرمستقيم اين فر آيند در قصّه، آيـينهــا و باورهـاى قـوم هسـتنند. تصـاوير بهكارگرفته شده برای پرداخت پیيكر گردانى در هزار و يكى شب، آن بخش از آيـينهـا و آداب و رسوم و باورها را با مقاومت در خود حغظ كردهاند كه با شب، ترس، اضطراب، مو جودات و پديلههاى ناآشنا و هولناك و تير گى و تباهى بازسـازى مـى شـود. بنـابراين طبيعى است كه بهجاى انتخاب و اختيار براى نقش آفرينان قصّه با اجبار و الزام خواسـته يا ناخواسته از سوى قدرتهاى برتر نفوذناپٍير در كـنش و واكـنشهـهـاى قصــهـ مواجـهـ باشيم. اگر اختيارى در اين تغيير و تحولات در كار باشل، نيز خاصر نيروهـــاى مرمـوز و قدرتمند ناشناخته است. بر اين اساس، دو گونه دگرديسى اجبارى و اختيارى در هـزار و يك شب ديله مى شود:
Y- - - د گرديسى اجبارى

در تغيير هويّت اججبارى در قصٌ،، كه مىتواند داراى ابعاد اجتماعى يا فردى(از نـوع جسمى -روانى) باشد، دو گونه متقابل تغيير ديله مىشود، گاهى اشخاص قصّه، بـر اثـر كشمكش و در گيرى با شخصيّت ديگر قصّه كه نيروى مخالف و اغلب شريراند، طلسـم

شده و به يك موجود ديگر يـا شـىء خــاص تبـديل مسىشـوند. در ايـن مـوارده بـراى




 مى شوند و براى پرهيز از تكرار مصيبت، شرير توسّط بخشنده دیرديسى میشیود.

 چتنان خطرناك است كه مىتواند از طريق نوعى سرايت مادّى به كلّ گَروه يا افراد ديخــر



 مى شوند، داراى پيام و نمود خاص هستند، براى مثال در نمونـهـهـاى مــورد بررسـى در




| بخشُدهٔ فرا انسانى (يرى) | شرير فرا انسانى | بخششنداند انسانى | انسانى | اشخاص |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| سگ |  | انسان <br> غزال <br> كاو و <br> كوساله <br> استر | سگ | شوهر <br> برادران <br> زن نازا <br> مادر +پسر بازر كان زن خائن |

```
كاركرد دکرديسى در روايتگرى هزار و يک شب ll)
```


تغيير هويّت اختيارى در قصّهها، بدون وجود و حضور ابزار انسانى يا فـرا انســانى با دو ساختار بيرونى و درونى عرضه مى شود. در نوع اوّل(بيرونى)، قهرمـان بـه اختيــار خود با پوشش ناشناس، به مكانى ديگر، نفوذ مى كند تـا بــه خبر گيـرى يـا امـرى ديگـر بیردازد. البتّه گاهى هم يكى از شريران در پوشش مبدلّ و ناشناس بـه زيسـتگاه قهرمـان نفوذ مىنمايند و به خويشكارىهاى مختلف مىیردازند. تغيير ماهيّت عفريت بـه انسـان و برعكس در همين قصّه از گروه دگرديسى اختيارى بهحساب مـى آيـــ و تنهـا خــاصّ موجودات فرا انسانى است. در اين مورد، عغريت خردهروايت دوم، با اختيار خود را بـه جهره زنى درمى آورد و با بازر گان ازدواج مى كنلد و وى را از دسـت بــرادران خيانتكــار رهايى مىبخشد. وى براى بار دوم خـود را بـه شــكل عفريــت درمـى آورد و بــه دريـا مىرود. همحنیين، عفريت روايت اصلى مورد بررسـى نيـز در قالـب هيـولايى وهمنـاك تجسّم مى يابلد و بازر گان را به سبب انجام عمل اشتباه مورد عتاب قــرار مسىدهــد و بـه مر گ تهديد مى كند.

در ساختار درونى تغيير هويّت، كه عامــل آن كشـمكش درونـى فـرد اســت، رونـــ حر كت قهرمان از معصوميّت به تجربه، بـا خـروج او از خانـه يـا مكـان زنــدگى(دنياى ميانى) يا موقعيّت فعلى آغاز مى شود و پس از عبور از مراتب مختلف بـه همـان مكــان ختم مى شود. قهرمانى كه باز مى گردد، ديگر فرد اوّل نيسـتان، بلكــه بـه فرديــتـ رســيده است. پرداخت رسيدن قهرمان به دنياهاى درونى با هر نوع درونمايه محورى كه باشـــد، بر اساس سغر ̌ استوار است؛ سفرى كه يا به قصد يافتن گمشدهاى صورتمى گيـرد يـا براى دريافت شىء جادويى و يا آگاهى از امرى و آشنايى است. قهرمان مسىبايسـت در اين مسير تنها باشد. در هزار و يک شـبـ شــاه بـا گــار از دنيـاى قصـّههـاى شـهرزاد

$$
\begin{aligned}
& \text { عرصسهاى نادانستگى را پشت سر مى گذارد و فرديّت مى يابد. }
\end{aligned}
$$

در هزار و يک شب گونهٔ ديخرى از تغيير هويّت قابل بررسى است كه در قصّههاى








 شخص محورى نمى تواند مانند قهرمانان حماسى در جايگاه مثـالى و الگــو بــودن قـرار


 نزديك شده است.
 درندهخويى اختيار مى كند و در پهره ديوى ظاهر مى شود كه دوشيز كان را پس از شـب

 در ازدواج از زنان هزار و يك شبى، بردها



 چارهجويى به دربار شاه مىرود تا ضمن نجات جان خود، منجى باشد. نيز شاه قصّه كه


جامهٔ درندهخويى بر تن كرده و مىبلعد و از هم مىدرد، در قالب ديو نيرومند مشـئومى چهرهپوشى نموده است؛ امّا پيش از پيكر گردانى شدن، با نيرنگ شهرزاد نجات مى يابـــ. ازاينرو، شهرزاد نهتنها منجى زنان همجنس خويش است كه شاه را نيز نجات مـىدهــــ
 است. در اين مورد، زنان مقتول به دست شاه نيز در زمره پههرهوشان قـرار مـى گیرنـــ. اين جهرْپوشى نيز بافتى اجبارى يافته است و بـر اثـر نادانسـتخیى و غفلـت، فاجعـهاى آفريده كه نهتنها گريبان گير فرد مىشود، از طريق نوعى انتقال مادّى به كــل گـروه زنــــان دربار سرايت مى كند. بههميندليل، زنان هزار و يک شـبى را بــل بـه بردگـانى جنسـى ساخته كه همواره به مردان خيانت مى كنند. در نتيجه يا كشته مىشوند و يا پيكر گردانـى يعنى تبديلشدن به جانوران، مجـازات كـار آنهاسـت. ايـن تلفيـق قصـّه و انديشــهُ نـو پردازنده، دگرديسى در هزار و يک شب را از نمونههاى پيشين متمايز ساخته است. حكايت بازر گان و عفريت نيز بهعنوان مقدّمهٔ قصشههـاى شـهرزاد، عكـس مـاجراى اصلى در روايت محورى (اشـاه و همسـرانش") عمـل مـى كنــــ در ايــن مـورد شـهرزاد مى خواهل به شاه بڭويد كه اين زنان هستنا كـهـ بايــل در صـورت خيانـت، بــه حيـوانى بى ارزش تغيير هويّت دهند نه اينكه شاه خود را به ديو استحاله نمايد. r- شخصيت پردازى( كنشگران)
بهطور كلّى، طرح تخيّلى انواع ادبى مبتنى بر انجاميافتن پییى بـه دسـت شخصى
 اساس، قدرت عملى كه قهرمان خواهد داشت، مبناى شكل گيرى نوع ادبى خواهل بـود. (نيز بنگريد به فرای، (YNY
 يارى گران و پــاداش اسـت، الگـوى سـادهٔ داسـتانى ديــده مـى شـود ماننــد دارابنامـه، ، اسكندرنامه، ابومسلمنامه، مختارنامه، حمزهنامه، سمكعيّار و نظاير آنهـا. ايـن در حـالى است كه در برخى طرحها، نوعى پيتچيدگى از راه حذف و تخفيف شديد سازههـا ديــده

مى شود كه ساختار داستان را گسستى مى كند و محتواى اثر را از نمونههاى آرمان گـراى

 اصطلاح قهرمان(Hero) و ضدّقهرمان(Anti Hero) را براى اشخاص مثبت و منغى قصّـه

 مثبت و منفى شخصيتّى را با هم دارد و ديگر الكَويى در كار نيست كـهـ اشـخاص قصـــه


 در نوع اولّ، كه اغلب وجه اسطور مالى و محاكات برتر غالب است و شاه و شاهز اهـ اده
 سوى پرداختههاى كمدى رفته است و بجز طبقات عادّى جامعه مانند بازر كان، آهنگـر،
 خسيس، احمق، دروغگو، گروههاى فقيرى همتحون درويش، گـدا، نابينا و ...، طبقئ شـاه

و شاهزاده، نيز در حالت نسبى در صفات و كنشها ساختا ونه و پرداخته مى شوند.









```
كاركرد دکرديسى در روايتگرى هزار و يک شب 110
```

يعنى نيمهحيوانها و نيمه|نسانها مىشوند. وجود اين عفريتها و جادو گرها مايهٔ ايجاد
اپيزودهاى بىنظير شده است.

هزار و يكـ شب، در حوزه اشخاص، در نظام تقـابلى قهرمـان و ضــدّقهرمان، زن و
مرد، انسان و حيوان، عفريت و انسان، انسان عادّى و انسان جادو گر سـاخته و پرداختــه
شده است. در روايتِ محورى (اعفريت و بازر گان)، انسان در برابر عفريت قرار گرفته و در خردهروايتها، زن نازا(همسر اوّل بازر گان) در برار زن زايـا(كنيز ك) قــرار دارد. زن اوّل ساحر است و كنيز ك را بدل به گاو و پسرش را به گوساله بدل مى كند. او شـريرى است كه به دروغ به بازر گان مى گويد زن و پسر تو گريخته|ند. از ديگر خويشكارىهاى مننى او قربانى كردن زن پيكر گردانىشده به گاو است. مجازات اين زن تبـديلشـدن بـه گاو است. در خردهروايت اوّل، برادر نيكى در برابر برادران بدسيرت قرار گرفتـه اسـت. از خويشكارىهاى منفى اين اشخاص حيف و ميـل ارث پــرى، فريـب دادن بـرادر و حسادت و قصد كشتن اوست كه با انداختن برادر و همسرش به دريا عملـى مـى شـود. مجازات اين برادران نيز، تبليل شلن به سگ است. در خــردهروايـت دوم زن خـائن در
 مىراند. مجازات او نيز مسخشدن به استر است.
بهاينترتيب بجز كنيز ك، ساير زنان قصّه سـاحرنا، چــه از گـروه اشـخاص طبيعـى باشند و چه فراطبيعى (عفريت خرده روايت دوم). غزال و استر زنان بدكارى هستند كـه به دست دختران نيكـ(دختر شبان و دختر قصّاب) تبديل به حيوان مـى شــوند. دختـران (باكر گان)، معصومانى هستند كه سحر نيكـ و جادوى سغيد را انجام مـى دهنــد. ايـن در حالى است كه زنان شوهردار سـاحر، سـحرهاى ســياه هــزار و يــى شـب را مرتكــب مى شوند. در نتيجه، در هزار و يک شب معيار خوب يا بد بودن بر خلاف ساير قصٌههـا مطلق بودن و نوعى بودن اشخاص نيست؛ به|ينمعنا كه طبـق هنجـار قصــههــاى كهـن، اشخاص يا مطلقاً منفى هستند و يا بهطور مطلق مثبـت؛ امّـا در هـزار و يــــ شـب؛ بـر اساس شرط و شروطى، اشخاص (اتشخْص") مىيابند و از اين حالت خــارج مـى شـوند.




 زنان بر مبناى كنشه ها و كردارهاى آنان است و نه صفات مطلقى كه در باورهاى پيشـين

 مى تواندسحر بداند ولى نيكى باشد و يا مىتواند سحر بداند و بد باشد؛ پـنانكه عفريـت،
 اين اثر كهن، زنان، عفريتها و جادو گران هستند:
r-ا- زنان

حضور زنان متعدّد در حرمسراى پادشاهى هزار و يكـ شب و يا وجود كنيز كــان در خانه كه به همسرى طبقات نيمهمتوسنط نظير بازر كانان درمى آيند، عشقورزیى اشـنخاص

 جايگاه زن و مرد قدسى است، دور نموده است. اين موارد، روابطـى پـر از بــد گـمانى را ميان اشخاص قصّه هد يد آوردهاست. حضّور غلامان در ميان طبقُّ سلطنت يا غيـر از آن

 بهوجود آورده كه در آن از عشق خبرى نيست و ديخــر معشــوقى و (اعروسـى)" در كــار
 چجه براى مرد و چه برای زن (ادستيافتنى) است. ازاينــرو در نــوع ارتباطـات زن و و مـرد

```
 \IV كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يک شب
```

بيشتر نوعى از نگاه جنسى تنظيم شده است تا نهاد اجتماعى. ارزش و جاذبئ زن و مـرد

 اساس نگاه نسبت به زن را تعيين مى كند. بر خلاف قصصههـاى كوتـاه و بلنـد كهـن غيـر
 مى تواند اشتباه و خطا كند. او همتحون شخصيّت دايههاى قصّههاى كهن، براى كارهـاى پنهانى عموماً منفى آمده است. خيانت زن به همسـر و يـا نــابودى پـى خــانواده سـبـب خشونت و ردّ مردان شده است. واقيّيّى عجيب و لجام گسيخته در جامعهُ شهرى هـرار











 سفر با زنان برخورد مى كنند. بدينمعنا كه غيبت آنها، سبب بروز فاجعه است. بـرخـا
 كذراندن آزمونهاى دشوار ندارد؛ بلكه عامل سقوط و پيكر كردانى آنهاست. اين امـر، از يكسو با ساخت قصّه تناسب دارد و از سوى ديگر يادآور دورانى از فرهنگگ قوم اسـت

كه به قدرت گيرى زنان پس از يك دوره حذف و ركود طولانى اشاره دارد. بنابراين آنها







نمودار ارتباط نوع ادبى و پايان قصّه

| مطيع كردن | انهدام | انتقام | نتيجأ تقابل قهرمان و شرير |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| تمثيلههاى فرديّت | $\checkmark$ | هزارويك شا | نوع روايى |




و باورها و دلمشغولى هاى قوم در قالبى قابل فهم براى مخاطب.
 كه غالباً با زند گى انسانهاى هزار و يك شب درآميختهاست؛ هدايت كننده يا گمر اهكننده





$$
\begin{aligned}
& \text { - بيداشدن از ميان گرد و غبار پس از نتض امرى؛ }
\end{aligned}
$$

```
كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يک شب 119
```

- سكونت آنها در زير درخت يا زير زمين يا مغارههـا در سـايههـا و تـاريكىهــا و
درياها؛

> - به همراه داشتن تيغ يا ابزار نابودكننده ديخر؛ - شگفتزده شدن بر اثر شنيدن قصّه؛


- د گر گونهكردن و ظاهر نمودن امكانات فراطبيعى بدون نياز به ابزار خاص. نبايد فراموش كرد كه ريشهٔ وجه منفى اين مو جودات به جانشين سازى آنها بـهـجـاى

خدايان و نيروهاى زمينى و جهان زير زمينى بازمى گردد كه لزوماً شيطانى نيستند در هزار و يک شب، عغريتها جانشـين خــدايان قربـانى كنـــنه و شــكنجه گرنــد و سرييچی از خواست ايشان سبب دگرديسى فرد به اشياء، حيوانات يا گياهان و يا مـرگ گ
مى شود.
r-
در قصْههاى كهن، (اخخو يشكارى جادو براى اشـخاص قصـّه، راهـى بـراى بـر آورده نمودن آرزوى قهرمان است، زمانى كه وى در صدد رفع نياز يا دفع شرارت بوده باشــد. در اين صورت، وى از سوى يكـ ابرقهرمان مانند پرى يـا ديــوِ مطيـعشــهـه يـا در انـواع
 مجهّز مى شود. امّا موضوع فقط اين نيست. قصْهها، لايههاى علنى ترى از كــاركرد سـحر را در آيين هاى ابتلايَي حفظ نمودهاند و آن، دارا بودن اين نوع قلرت غلبـه بـر طبيعـت در ميان اهريمنان است. آنها نيز قدرت تسلّط بر طبيعت(تغيير در هويّت و پيكر گردانـى) دارند و جادو گران و ديوها بزرگگترين نمايند گان اهريمنـى قصّهها هستند. دو گـروه كــهـ اوّلى بازمانده از شمنها يا جادو -درمان گران(زن و مرد) ابتدايى هستند و دومى نماينـده تجسّميافته و پيكرپذير قدرتهاى طبيعت در انديشهٔ انسان ابتدايى؛ قدرتهـايى كـه در
 ص (MY) بهاينترتيب، در هر دو گروه، هم نيروى شرّ وجود دارد و هم نيروى خيـر؛ در

## 





زنان هزار و يك شب زنانى جادوشـناس هسـتند كـه در تيـپ دايـه، پيـرزن، زنــان
بى فرزند و عغريتهها ظاهر مى شوند؛ امّا اين زنان هميشه منفى نيستند. نشان اين زنـان انـان را را




 كه به ضدّقهر مانان قصّه كمك مى كنند. در اين ميان، هزار و يك شب تراويده از ذهن قومى است كه اعتقاد و باور به جادو را به شكلى نيمهفراموششهد حمل نمودهاند. بنابراين؛ غرض از جادو و و بـاور بــه آن در اين اثر، اشكال اولّيه و بنيادين آن نيست، بلكه شكلى است كه از صافى انديشهٔ مردمـان سرزمينهاى مختلف در زمانها و مكانهاى مختلف كذشته و هنوز بـه شـكل بـاور در
 سحر و جادو را از ييرى آموختهاند و به كمكى آن اعمال شگفتانگیيز (تبديل شيئى را بــهـ

 جادو گر و يا حتّى در ازاى سادگى و اعتماد بی جاستُ.(مرد و برادران) بنابر خصلت فر فرد
 صورت تبديل جادوگر به ماهيّت غير انسانى امكانپّير است در غير اينصورت او بـاز هم دست به جادو مىزند.


اين تبديل و پيكرگردانى، بسيار انسانى شده و با ابزار و عناصرى مانند آب، خـاكى،


 حيوان ابزار مورد استغاده آب است؛ اين در حالى است كه ابزار تبديل انسان بــه كيـاه و و جمادات و اشياء موارد ديگر است كه موضوع بحث اين پثوهش نيسـت و نگارنــده در
 ناشناخته و اشياء مورد پر ستش و يا مقدّس كه در مناسك مرتبط، از آنها استفاده مى شده




 پيشامنطقى مطرح است. ارزش عرفانى كه در تشابه وجود دارد و قدرتى كه ايـن تشـابه


 نمونههاى بى شمارى از أين خويشكارى در هزار و يی شب ديله مىشود.

## نتيجه گيرى



 است، مجراى پرداخت اين نوع حكايات است كه ييوند خود را با طرح كــان از طريـق

مذكور حفظ مى كند. ارتباط ايـن گسسـتهــا از طريـق وازههــا يـا جمــالات راهنمـاى
 وفاى به عهد فرادست به فرودست و پاداشطلبى وى در ازای شنيدن قصّ، محور هــزار و يكـ شب است كه براعت-اسستهلال كونـه از طريـق حكـايـت بازر گـان و عفريـت بـهـ داستانهاى شهرزاد و خردهروايتهاى آن انتقال يافتهاست. در مقابل، خيانت نيـز سـبـ دـرديسى مىشود.
نتش آفرينان اين ساخت، بجز پادشاه و برخى از وابستگان وى، اهل حرفـه و پيشــهـ
وران(طبقهٔ متوسّط شهرى) و حتّى بزهكاران و از راه بهدر شد گان هستند. در ايـن نظـام

 نتش آفرينان قصّه، مقدّس و عارى از خططا و اشتباه نيست و واقعى است؛ در نتيجـه زن، در جايگاه معشُوق و پاداش قصّههاى كهن جاى ندارد. نسبيتنغگرى در صغات و كـنش


 (غير)(كنيزان و غلامان) در جهان قصنّ، (اعشق)" و (جوانمردى)" را كه موضـوع محـورى قصَّهاى كهن است به حاشيه رانده است.




 رسوم قوم در پيوند است. اين ابزار با شـبـ و تـرس، تير گـى و تبـاهى و موجـودوات و پیديدههاى ناآشنا بازسازى مىشود و اثر را به ساحتهاى دوزخی نزديى مى كند.


انواع دگرديسى اجبارى و اختيارى در هـزار و يـى شــب قابـل بازشناسـى اسـتـ.
بيكر گردانى اجبارى دارای ابعاد اجتماعى يا فردى از نوع جسمى -روانـى اسـتـ. گـاهى اشخاص مثبت قصّه بر اثر نادانستگى يا كشمكش با با نيروى شر قصّه، به اشياء، گياهان يا
 با كاركردى شگفت(آب، آتشدان، دميدن(باد)، خاى) از سوى يارى گرى جانر جادو آشنا بهكار
 پيكر گردانى شرير بر خلاف پيكر گردانى قهرمانان قصه، باز گشتشپپ دگرديسى اختيارى بدون حضور و وجود ابزار انسانى يا غير انسانى بـا دو سـانـار





 بازسازى مى شود در باب شاه قصه مصداق دارد دارد.


 آن را چهرْهوشى خواند، فرد به دلايل مختلف اجتماعى (بحر انهاى واقعىى) از جايگـاه

 همجحون اشخاص واقعى داستانهاى امروزى نسبيّت و تشخْصمى يابند. اين امر در بـاب اشخاص منفى قصّه نيز وجود دارد. در اين اثر، پادشاه بهجاى شاه ظالم يــا شـاه فرزانـه،

درندهخو و هيولايى مشئوم مى شود و شهرزاد بهجاى زن-معشوق زيبارو، قصّهكوسـت. پس از پايان بحران، شخص محورى چجهره واقعى خود را نمايانمى كند.

## ياداشتها






















 (Initiation) اسرارى را كه جمع در گرو پنهان داشتن آن است، براى او آشكار میشود.

```
كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يک شب IT0 
```

苗



است جهت شناخت آنها دانشنامئ اساطير اقوام بررسى گردد.

برول(1 1 (











 نمو2. اين ينج گروه اسطوره، افسانه، حماسه و ترازدّى، كمدى و قصّهمایى واقع گرا و در در نهايت اسلوب






Q- بهطور كلّى در هزار و يى شب همئ اشخاص قصّه براى اينكه بتوانند زندگى كنند، بايد روايت
 بيش از . .


















 ( $\uparrow$.
rا
 (r| ص



تغييرات در معبد خلدايانى است كه تنزّل مقام كردهاند.

 تماس با ارواح مىتوان بيمارى و رنج افراد را تشخيص داد و درمان نمود و يا در افـراد ايجـاد رنـج و

```
 ITV كاركرد دگرديسى در روايتگرى هزار و يک شب
```

بيمارى نمود. توان بيشگويى آينده نيز يكى از باورهاى شمنى است. بزر گان فرقهاى كه آيينهاى شمنى




$$
\begin{aligned}
& \text { منابع و مآخذ } \\
& \text { الف) كتابها: } \\
& \text { 1- قرآن كريم. } \\
& \text { Y- ارسطو(I (IVVQ)، فنّ شعر، ترجمـهٔ عبدالحســين زريّـن كـوب، تهـران، انتشـارات } \\
& \text { امير كبير }
\end{aligned}
$$


 تهران، نشر اديان.


> علّامه، چاپٍ سوم، تهران، انتشارات فراروان.

تهران، نشر هرمس.

V
يدالله موقن، چاپ دوم، تهران، نشر هرمس.

بين النّهرين باستان، تهران، انتشارات امير كبير.

فريدون بدرهای، چاپ دوم، تهران، نشر توس.

فريدون بدر0اى، تهران، نشر توس.

ترجمهٔ انوشيروان گنجىپور، پاپٍ دوم، تهران، نشر نى.

مركز دايرةالمعارف بزر گ اسالمى.

علوم انسانى و مطالعات فرهنخى.


نشر نی.

ستّارى، تهران، نشُر مركز.

IV
تهران، نشر روزگار.

ايرانى)، تهران، انتشارات عطايى.

انتشارات توس.

تهران، نشر مركز.
نيلوفر.
انتشارات هرمس.

K
كاظم فيروزمند، تهران، انتشارات آگه.
(
تهران، انتشارات كتاب ماد.

جهارم، مشهل، انتشارات گل آفتاب.

1- حسينى، مريم و سارا پورشعبان( ا ا\$1 )، (ااسطورههــاى تر كيبـى پيكر گردانـى در هزار و يک شب"،، فصلنامهُ ادبيّات عرفانى و اسطورهشـناختى، شـمارهٔV، سـال هشـتم، صص
 فرهنـــ مـردم ايـران، زيـر نظـر كــاظم موسـوى بجنـوردى، تهـران، انتشــارات مركـز
دايرةالمعارف بزر گ اسلامى، ج ا.
ج) منابع لاتين:

1-Arene, A, and S. Thompson (2004), the types of International Folktales, ED by H.J Uther. Helsinky.

2 -Eliade, Mirci (1986), The Encyclopedia of religion, (essay Subject: Shape Shifting by Jamees P. Carse)


[^0]:    * Date of reciving: 2017/12/17

    Date of final accepting: 2018/7/2

    - email of responsible writer: abbasisakineh@ymail.com

