

محمدمنفرد، دانشجوى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پيام نور تهران

داشته است تا بدين وسيله ماندگًارى خود را در ذهن مخاطبان ابدى كند.

 انسانى است. در ادبيات و شعر معاصر همر

 شاملو و فروغ از يكى سو و شفيعى كدكنى،
 هراتى... از سويى ديگر در اين زمرهاند كـي بررسى اين مفهوم نيازمند تحقيق مفصل
 لازم به ذكر است كه شاعر متعهر استد و دينى رينى ما واثْهاى درد يا رنج را ادربارئ حادثه كر كا ربالا

 ذهن شاعر، شهادت و مبارزه در راه راه خدا با با
 و رنج صحبت مىشــــود به دليل تأثيرى است كه بر جانه هاى مخاطبان مى گذذارد و در عين حال از آنها تأثير مى پذيرد.

معناشناسى درد و رنج نكتةٔ اول:
معناو مفهوم درد در شـــعر حسينى يكـ مفهوم انتزاعى و خارج از آلام دنيايى است؛ بهخصوص در اين اثر (گنجشكـ و جبرئيل) بسامد درد و رنج اندك است است اما مفا اماهيم

 آنها در اين اشـــعار اســتـفاده شده است، جنبئ استعارى و حسا آميزى و تشخيص

منفى مانند درد و رنج، گريه، مرگ و... در اعتقاد مسلمانان مقدس و شيرين هستنـد و هميشـــه با وجود انسان همراه و همعام بودهاند. در قر آن، وازئ درد و سختتى همراه و همزاد انسان تعبير شده اســـتّ و و در روايات ما

 كيش مسلمانى مقدس و درد دين والاترين دغدغههاى مسلمانان و مؤمنين است. اين
 تاريخ اسلام بيشتر نمايان است. همدردينى با اولياءالله، پيامبران و معصومين و كاستن از غمههاى آنان و دفاع از ارزشها اعتقادى بهعنوان درد دين بيان شده است است. در كتاب »گَنجشك و جبرئيل" سروده
 وجود دارد. ما در اين مقال به رنجهايى كهـ بر امام حسين (ع) و يارانش رين رفته است از از زبان وى مى پردازییم و آنحچه مايئ درد بشر
 راههاى كاهش اين آلام را در لابهلاى اشعار
او مىجوييه.

حســـينى سوختهاي اســـــت كه از خامى بيرون آمده است؛ دين دارد و راز اين گَنج را يافته است و به قول عطار: سر گَنج او به خامى كس نيافت سوز عشق و درد دين مىبايدش٪ 「 (عへ: 1 )
او در اين مجموعه هم به دردهماى بشرى
 اباعبدالله و يارانش به وجود مى آيد ـنظرى

چجكيده
يكى از شـــاعران انقلاب اسلامى و دفاع مقدس كه بيشـــترين دغدغئ او صيانت از المـي ارزشهاى دينى و اســــلامى است، حسن


 و ماجراهايى كه بر ياران و فرزندان پ پيغمبر گذشت رادر شعر ترسيم كرده استا مـر مقولئ
 مقايسه با حوادث كربا و در آثارش مانند »گَنجشكـ و جبرئيل"
 اسماعيل < حديث عاشوراييان و جانبازیىها را بــا تصاوير زنده و گويا بيــانـان كرده و با با


 با توجه به مضامين شعر حسن حسينى، ونى، معرفتشناسى او و مفاهيم و عوامل ايجاد
 بررسى و تحليل كند.

كليدوازهها: حسن حســـينى، كربلا و شههيدان، شعر معاصر، درد و رنج، شهادت
پيشىدر آمد
نمى بينهم نشاط عيش در كس
نه درمان دلى نه درد دينى






خاكى و كوه بسيار زياد است.
 دل اين كلمات و تصــورات ويرئ او از اين حوادث، مهمهترين عامل اتفاقات رابیىدينى و بى تقوايى و رياكارى مىیداند و بر آن است است تا لايههاى پنمهان و آشــــار اين حادثـا


 تعبير كرد؛ همان حزنى كه در قلب مؤمن اســت و يا حزنى كه به خاطـن شـر شـــهـادت اباعبدالهَ همچچون آتش تا قيامت در قلوب مؤمنين شــعلهور است. يكـ واثءٔ قرآنى به
 يوسف است كه شاعر در سرايش دردنامهٔ
خود به آن توجه كرده است. او اعتراف مى كند كه همهٔ فر ير يادهاى انسا انسان امروز از حنجرهٔ كربلاييان به صدا در آمده

$$
\begin{aligned}
& \text { شاعر مفهوم درد } \\
& \text { و رنج را به معناى } \\
& \text { مفاهيم رايج و } \\
& \text { لغتنامهاى به كار } \\
& \text { نبرده بلكه از آن در } \\
& \text { معنـى عرفانى و با } \\
& \text { رنَت دينى و مذهـى } \\
& \text { بيشتر استفاده كرده } \\
& \text { است }
\end{aligned}
$$

اســت. پس، او نيز فرياد حزن آلود خود را همراه با انســـانها از سينه بيرون مىريزن و ومى گويد:
 گلوى تو نبود/عقـــل اين حنجرها هركزا به فر يادهاى بلند / قد نمـىداد (حســـينى؛ (Y):1) M
 غيرمستقيه روح و جان شاعر متعهد ما را را به درد آورده است عبارتاند از: شهادت امام حسين (ع)، شهادت حضرت عباس (ع)، شهادت على (عغر (ع) و اسارت زينب(س) كه در بخششهاى بعدى بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

ادامأ مطلب در وبگًاه مجله

دارند و اين براى تأكيد و تأثير گذارى است. علاوه بر اين، جنبئ حماسىاش نيز حفظ شدهاست.
به اين تركيبات توجه كنيد: گردباد ضجهـ: گَيســوى راهوار بلندشا در گردباد ضجه پريشـانــان شد. (حسينى؛
(rА:)
كوه فاجعه: كوه صبور فاجعه/ وقتى / در
آستان خيمه نمايان شد. (همان: Yر)

 سيل زخممار اسارت: به آينده/اشارتى

گَنج رنجديده: آن گَنج رنج ديده تاريخ|
 كوران درد: اين عاشق غريب/ در كوران درد و خســــوف/ معمارى تكلوى تو شرقى
بود. (همان: ^^)

## نكتئه دوم:

در اشعار حسينى مقصود از درد و رنج با با
 درد كردن سخن و يا تأثير گَذارى است استـ با با توجه به بيتى از عطار كه مـى كوريد: آخر چه دلى بـلى بود كه آن خـن خون نشود

دردش نكند اين سخن پردردمْ (عطار؛ (ع
حسينى به دنبال آن است كه هم سخنش پردرد باشد و هم تأثير گذار، و در كنار اين




 شد، شاعر مفهوم درد و رنج را را به معناى
 از آن در معنـــى عرفانى و با رنتى دينـى و ور مذهبى بيشتر استفاده كرده است.

معرفتشناسى درد و رنج در شعر حسينى با توجه به فضاى ذهنى
 دينى و ارزشــى، بســــامد كلماتى مانـند شهادت، جهاد، مبارزه، شمشير، نيزه، خون،

