


 اين كار را مى كتند !!


گوى باللار مصرى (اخداى آفتاب")

## نغرشى به هندوستان


 ("سواستيك)" يا سواستيكا SUVASTIKA مىنامند سوأستيكا وازرْاى است سانسكريت كهاز از دو بخش (سو) و (استى) ساخته











 هند با اين نگاره زيب گرفتهاست و ونيايشگاههاءى نو ران نيز با با آن مى آرايند.
 نيا يشگا:لاكشُ مى نارايان خداوند "LAKSHMINARAYAN" ثروت در شهر دهلى نگارة جليِا نقش گرديده.

1 -EPICS, MYTHS AND LEGENDS OF INDIA P. 81.
$\qquad$


نيابيشاه لاكش مينارايان، نگارة جليِ بر ستون سمت جبَ نمايان استا

$\qquad$

 , آن را همتچون نشانى جادوئى و سحر آميز، برایى دور كردن آسيهب و گزند و

نيش گزند انان به كار مىبرند .



مى شود
 يا نــايانگر هم آهنگ شدن با طبيعت است، فراوان يافت مي گردد ـ يكي از اين جشتها راساليال RASALILA و رتص كريشنا KRISHNA با گاوحرانان است كا



 چِلیָ| جورين ستهای خود را برهم میزنند .

ديگران شادى مى كنـند . اين جشن به يـادبود دوران نوجوانى كريشـنـا و رتص و

 مى قیصد و آنها را شيفته عشت و محبت مى مكند .
$\qquad$ نگرشى به هندوستان


كريشنا پايهگذار مذهب عشت و محبت و نيايش عرفانى است. كريشنا نماد محبت و خوشبختى و نابود كنندهُ رنج است. كريشنا قطب آئين ((بها گاواتا )، و و

تابش نور ايزدى در جهان محسوسات مى باشـد

 بود كه يكى از خواهر زاد گان او خواهلد شوريد و وانـو كرد . كامسا دستور داد خواهرش را بازداشت و فرزندان او را بكشند.

.rvr
$\qquad$

شُش فرزند او يكى جس از ديگرى كثته شد و هفتمين فرزند به نـا نام كريشنا






 كرده بود ، مظهر عشت و روح عاشت اند و آنها را گويزز GOPIS خواندهاند.


 شيرين و فرهاد، يا ليلى و مجنون و ويس و رامين در ايران نامبردار است.


 زند گى و پيوستگى هستى است. ويشنـو نماد زند گى و زايش و و نيروى بالنده هستى استى. بُندادِ بودن و ادامهُ هست و وبود است.



 را كه فروزههاى نيكو و خويهاى گرانمايه مىيروراند نيرو مىينشـد و وايدار r. مىسازد

1 -EPICS, MYTHS AND LEGENDS OF INDIA.
BY:p.THOMAS. BOMBAY, 1973 P. 77.
rry و
$\qquad$ نگرشتي به هندوستان

يكى از چهرههایى ويشنو، كريشنا است و ويشنو در كالبد كريشنا آشكار
مى شـود .
اينكى مىخواهيم از اين كيش و افسانهاش بهرهيابى كنيـه.

 همزبان و همرشص و دلرباى دوشيز گان با روش فريفتارانه نحود بى
 زايش استّوار است، و چحليّا نيز نشانئ بارآورى و بالند




 گيراتر مى شود.
و اين هـهاهنگى و ساز گارى خود نشانة آن دهناد گكتردداى اسـت كه در طبيعت فرهانرواست.

-
بيروان كيش جين "JAINA" در ميسور و گُجرات هندوستان بر گُشههای

مى ايستند و آغاز روز و روشْنائى خورشيد را نيايش مى
اين كيش بسى كهنسال و به اندازة آئين بودا يِيشينه دارد و و اني


 طلبكى و كرشـ كيرى.

پيرشان ميشناسند و آن را نمودى از چچهار كيفتّت هستى، در جهان جانورى،

 سوى راست (بازوى راست) مظهر خورشيد (روشنائى) بهار و تابستان (خوشى) و

 بيروان كيش جين تحلبا را به گونة زير و با رنگ زترين مى كشند و آنرا نماد فراوانى مىدانند .


و هـمحـنـين هر يكـ از خانهها را هظهر زمـين، طلا، نقره و غلات بهشـمار
مى آورند. .



 هليّياى راست گرد را مى
 آرايه ها سوزندوزي دیى كنتد .



 خود آتشدانى ((منقل)) از: :زر، نقره، فلزات ديگر و يُل همى گذارند و روى آن

آتش مى افروزند و گرد آن به رقص و پاى كوبى مى يردازند . در جشن ديغري
 ترادادها بهرهبردارى مى كنند .اين جشن يكى از جشنهاى زيباى هند است كه در



 است براى دريافت روزى بيشتر و فراوانى و آسايش افزونتر ـ زنان هندو با با حنا و


 خوشىبنتى و كاميابى است.

 مى شناسند .




 1. خود مى بستند و مى جنخيدند

در كـنار دامـنـٔ كوهساران هيماليا در بنشـش گيلگـيت GILGIT، هـونـزا BULTISTAN و بالتستان BANZA

 1- بخشى از آكامى ماى ياد شُدهرا آفاى غلامرضا نرر محمداند دادهاند و از ايشان سباسكزارم.
 بلندى Arvq متر می گـذرد .




 بيش از شششصد سال دارد.
 و گوياتر از دو نگارئ ديگر در فرتور است.
 چليِياى برگ AV اين كتاب رديف دوم نقش مياني از سامره مقايسه كنيد .

((نگارة Yr)، نماد جلیيا بر آوند جينى'



## جليِانى شكسته در آئين بودا





 وارستغان نواهد بيوست.





 شُدند و خرد را به جوانى كه بايد بودا شود نـايانياندند.



 تا فروغ و روشنائى بى بايان در جانش درخشيـيد و راه رهائى را يافت و ((بودا)"،
$\qquad$

شد ، بودا يعني (بيدار شدهو به حقيقت رسيده)"


$$
\begin{aligned}
& \text { جلحياي شكسته بر روى گريبان و سينة برهنة بردا } \\
& \text { (i) (\% (\%) }
\end{aligned}
$$









رهائى 2ا بها انسان نشان دهند .
بودا دين آور بزرگ هند كه در كاوش درون انـ انسان كوشش


 ((خواهشها)«است.

عارفان ما، يِيروزى بر نفس ((نفس امتاره)) گُتهاند . بودا آئين خود را بر بنياد جهار حقيقِتِ آشكار و برهنه نهاده و اين چجهار بُنداد (اصل) اينها هستند :
درد DUKKHA، هستى و هر آنجٍه به هستى مى گرايذ سرنوشتى جز درد و رنج بیبايان ندارد .
شهوت SAMUDAYA؛ سرحشمة اين درد و رنـج زايش و يَيدايش است. فرو نشاندن و خاموش كردن آتش شهوت NARGA ايستاندن گردونة زند گى، و
مرگ، راه رهائى از درد و فرو نشاندن رنج است.









[^0]$\qquad$

و شعلهور است.

 آرامش رسيدناست.


 شكسته حְبٍ گُرد به روشنى ديده ميشود .


جليآى شيكسنه بر كف باى بودا
》: 》

خرخها مىنگريم.
الف: يكى ييرمرد، يكـ بيمار، يكـ جسد، يكـ راهب.

 ت: به گردش درآوردن آرخ آئين. ج: رفتن راهبان به چهار گوشء كشور هند (ابه حهار سوى جهانه")


 كريانِ يا بدبين كغنتاند.
1.4 $\qquad$ هَليباى شكسته در آثين بودا

د : تحهار انگشت با كه با زمين و خاكى بستر زائيلدن و باللين و زيستن در
برخورد است.
ر: نقش چههار چحليّا بر انگشتان جحهارگانه.

ز:

نمودارى از روح حقيقت حهارگانه آينين بودا نيست؟
آيا گذشت زمان، جوانى و يـيرى، زادن و باليدن و مردن را نشان نـىدههل ؟


آفريد گان رازها نیى گُيند ؟



آيا اينها نشانى از كاينات گردنده و بىسكون و يـى ثبات نيست؟ وراز
آخرينش و نظام هستى و نيستى را باز گو نمى كند ؟!

 ياد آورى هستيم كه بودائيان نامگذارى ديگرى بهنا چنين است:
 آن شورائى تشكيـل شـل و يكعـد سال بـعد دومين شـورا .در اين شـورا اتليتي انشعـاب كردنـل و اكثـريـت به راه خحود ادامه دادنـل ـ در زمـان سلطـتـت امهـراطور


 مى باشد .


1 دادند و گردش آئين بودا را نگاهداشتند

يونان

در يونان نيز آتش مقدس و گرامى بود و براى آن خدائى داشتند كه وى را هى فستوس HEPHASTUS مى گُتند ـ هي فستوس الهئ كار و يِشه و آهنگرى هم
 نگهبانى مى كرد ـ هليوس HELIUS خداوند گار آفتاب بود و هر روز بامدادان

 r. آن را ساخته بود ، مى كـر انـد



 چحليا آراسته شده است.
الز زئوس ZEUS خداى برتر يونان اين نماد به آتنا ATHENA دنـان


 در افسانههاى يونانى از متانت و وتاربيشترى برخروردار است تا از زيبائى. الز اين ايزد بانو تنديسه زرين بزر گیى ساخته و در آكرويليس ACROPOLIS بريا داشتـته
 شگغتى هاى هفتگانئ جهان به شمار مى آمد .




خورشيد نيز گردونهاي دارد كه خدايى آفتاب آن را در آسمان مى
 همساية باستانى اش رم بـانت شُود .


دانشُوران يونانى نيز راه يانهـاستا


بـكرة آتا بر سـبوئى كه . "(نكارi")

نشان راز آميز $\qquad$
(در همهين زماناست كه خروس ايران در يونان ظاهر میشود 1 و ولى خروس


 يـش از ميلادند . اين دو شئى برنزى كه در يونان بيدا شده مانند شئى ديگرى كه
 مغرب به جهان يونان باز بوده كهاز آنجا محصورلات ايرانى و الورارتونى به يونان

 ايران بودهاست.


 هخامنشى


1- در يوناذ به خروس برندة أراني ميكفتند ر به برنجه علن مادى، علت آن برورش اسب ر كثت برنجه در ايران نى باشد.
$\qquad$ جليباى شُكسته در آيّن بودا

ما ادعا نـى كنيم كه نقوش سفالل بيش از تاريخى ايران، مـلا" سفال سيلك،



 اين دو ناحيه كه به هم شباهت نزديكـ دارند بسيار زياد است و توجه ما را به سوى موضوع بسيار جالبى معطوف مىدارد ـ از اواسط قرن هشتـم ثيش از ميلاد نقوش هندسى خشكى يونانى، تدريجأ راه نفوذ را براى موضوعهاى جديدترى باز مینمايد .)

 جانور را نشان ميدهد چیند ين هِليّای شكسته نقش شده است. بر دو سنجاق قفلى نيز نخارة چحند چليبا وجرد دارد كه دوتاى آنها به پرواز برند گان ميماند .

(انغارة
1- منر ايران در دوران هخامنشى، رماذ كيرنـن، تربعه دكتر عيسي' بهنام، بنكاه نرجمه و نشر كتاب Iria

نشان واز آميز $\qquad$

رُم

در رُم نيـروى بارورى مرد و زن ستايش مىشـده و جچليتا نمـاد عشت و مهر


است)|


 كر2 . يونانيـان نيز (مظاهر عـهـده و المـاسى تكـير و تولبيل مشل را در زن و وهرد

Y (
 و نشانُٔ مادينگى است، بايل دانست همراه با هرا HERA الهئ ححامى زنان در يونان
 آرتميس ARTEMIS د خود نماد بارورى هستند ، د يده شده استر است




 خد متگڭارى آتش رها شده و شوهر كنند .اين دختران در جـامعهُ رُمى از احترام


 آتش، بهرء كار اين دوشيز گان بود.



به عقيدة روميان اگر اين دوشيز گان با فدا كارى خود نـميبودند و آتش مقدس خاموش مىشد ، زمان خششم خدايان فرا مىرسيد و به دنبال آن مصيبتى

*




بودهاست، خود عامل نيرومندى در كاربرد اين نقش به شُمار مى آيد.


》
كرت

جزيرة كرت KRETE در درياى مديترانه، ميان يونان و مصر و تر كيه كه با فاصلهاى كدتر با يونان ترار گرفته فرهنگى كهن و گرانبار داشته ولى از آن



اند ك نام برده مىشود. گويا خبك باد شده يونان بر آن سايهافكنده و و آنر را الز



 كهن آنجا را كانون برخورد فرهن











 سالهاند .؛

مينوس "MINUS" كه هومر سرايندة بزر گ يونان وى را ايدومنينئوس idOMENEUS نگهدارى سرزمبن خود نيروى دريائى تشكيل داد






IIV $\qquad$ جليِياى شكسته در آئن بودا




تنبوثي بزركّ شده
(\%


بيشينهُ يرستش آنتاب در امريكا ميان دودمانهاي سرخّيوست ديده مىشود .

 مى بردازند .
گوزنى را هم بر سر چهوب بلندى گُذارده و آن را چون يكى قربانى پيشكش

1. خداى آفتاب مىنماينـين

سرذبوستان نيز جليبا را مقدس و نمودار آتش زمينى و آسمانى شناخته و
ارج مى گذارند .









 .r. 1















داشته است. البته اين گفته روشن نيست و سزاوار يرُوهش مىباشد.

1-


به صليب كشيدن و جهار ميخ كردن انسان نيز نزد آنها بيشينه دارد ـ آزتكها














 اسهانيائى ها هنگامى كه به دنبال سرزمينهائى مى گـثتنـد تا تا آنجاها را با به


مى گرفت، رويرو شُدند.







$\qquad$ جليِا و سرخبوستان

(い1)

اينـكاها خود را از زادماندو فرزند آنتاب كه بهز زمين آمده و خانواده را
.يىريزى كردهاند ميدانند

برابر باورداشتهاى آنان تندر و آذرخشّ دو وزير خداى آفتـاب و تيرآزُ

 نگارة زرّينى ا; خوزشيد مىنهادند
آتش را كه نزد آنان نيز مقدس و جاودانى است در محرابب يا در قريانگاه نگغهدارى مى كردند و در هر سال يكس بار همراه با تشريغاتى با آئنيههاى كاو


نشانراز آميز $\qquad$

كه هر 1 . 1 م







است.
تــلـن اين دو امـهراطورى و بازمماندء تـمدن مايا (اين تمـدن شايل به دست آزتكها نابود شده) در امريكاى شهالى و جنتوبى كه مرووط به • Y ب سال بيش از


سرغ خوستان امريكاى جنوبى در ذات چجليا نيروى درمان كنـنده بيهمارىها را مى جويند و در نزد آنان جليِّا نـهاد آتش زمينى و آسهـانى به شـهار آمده و


فبيله مايا در امريكاى مركزى، بـخش هائى از كارائيبـ، دارای تـمدن و خرهنگ بود ـ كاهنان اين توم خطط داشتنـد و خـط آنها تصويرى بود و با سـتارهـنـاسى و تاريتغ گذارى آشنـا بودند . آزتكهها و مـاياها بر روى بوسـت آهو يا رنگـ مـينوشتـند و آنها را كتاب
*)
HUE در امريكاى مر كزیى به نام هيو هيو تلوتل MAYA خداي تيرهٔ مايا
 .Ir9

. Al ا
 . 104 Firit
(HUETLOTL

 روى شم آتش نزد اين تيره نيز گرامى و ارجمند بود .


در داس پـيـلاس DOSPILAS در مكزيكو و كوين COPAN در هـندوراس
 (است نقش هليָا درون دايره ديده میشود . (AHAW)

 آن جليها نقش شده. دستئ كمانى شكل آوند داراي نقش هائى است كه با يوشش

1 - An illustrated Encyclopaedia of traditional symbols. J.C/ Cooper. 1984.
lon don. P. 69
BY Thames and Hudson.
$\qquad$
سفيد رنگى آرايش شده و حملة يك بلمنگـ را نمايش مىدهد. شايد اين نقشها گینهانى خط تصويرى و ورمزى باشد.

درون كوزه روشن شده كه در آن كا كائو بودهاست.


1- Scientific American.augst. 1989. Maya Writing.
By David Stuart and stephen
D. Houston


[^0]:    
    
    

