

ندا ايمانى خوشخو
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى

نويسندگان گَوناگون با توجه به تعاريف متفاوتى كه از »هويت" الرائه داداداند، برایى
 از جمله؛ هويت تاريخى، هويت فرهنى هويت قومى، هويـت جغر جافيايـي، هويت

سياسى، هويت ملى و هويت دينى.

 اشــتراك در تمامى آنها آهـا مشـهود است، همان ماهيت "چيستىشناسـى" هويت است.
نكتئ مهم در باب مقوله هويت، ماهيت »
 "پيويايى" را بهطــور همزمان در خويش
 وجود تعاريف گوناكون از هويت در طول تاريخ، نتوان به مفهومى ״ الانع" در مورد آن دست يافت. (1)

「

 مىتـــوان "هويت دينــى" را ا ايـن كونه تعريفن نـموه: هويت دينى عبارت است از دريافتهاى انسان از دين كه شامل مجموعئ عناصر و وي مؤلفههايى است ك بيانگَر فلسفهٔ آفرينش جهـان و هدفمندى اين نظام اســت و وبا يكانه دانستن خالق هستى، بينش انسان
 خويش از سوى خالق قادر و متعال، شكل مىىدهد و با تدبيــر قوانين جامع و كافى

تعالى، هســتى، وجــود و آنَـــه موجب شناسايى شـخـص باشـــد و در اصطلاح، عبـارت از حقيقـت جزئيه اسـت؛ يعنى هر كاه ماهيت با شــخص لحــاظ و اعتبار شود، هويت كويند و گاه هويت بلمعناى وجود خارجى است و مراد تشخيص است است


است. < (فرهنگى معين، ذيل هويت) بهعبارت ديگر، هويت عبارت است ازئى "هجموعئ ويزگى ها باهويزه ويزگى هاى شــخصيتى و فرهنـنــى فرد كـــه او را ا از ديگران متمايز مى كند؛ واقعيت وجودى هر چیيز، چگگونگى." (انورى، ذيل هويت) بنا بر تعاريف مذكور:

 مشخص مى ســازد و بر حسب حوزهمهاى متفاوت قابل برر ســى و شــامل مصاديق كوناكون است.
 هويت فرد يا افراد باشد، هويت به به دو مقولئ »هويت فردى " و »هويت اجتماعى " قابل
 فردى "، هويت عبارت اســت از: عنصرى
 و به او پاســخـى در مقابل اين سؤال ارائه مى دهد: 》من كيستم؟"
 عبارت است از عادات، هنجارها، اعتقادات و باور هايى متفاوت كه گَروهى را ا از گروه
 جداگانهاى مى بخشـــد كه وجه تمايز تمايز آن ا- هويت در لغت به معنى ״ذات بارى گروه از ساير گروهها مورد بررسى است.

خود را در ساز گارى با هويت اسلامى قرار
میدهد. (زنتنايهور، بدكَونهاى كه مؤلفههـاى هوريت ديت دينى
 ايرانيان در اعصار اخير، مشاهده نمود.
r. شعر دفاع مقدس

تغييــر و تحولاتــى كــهـ در هر كشـــور
 نوعـى تحــول ســاختارى و بنيــادى در در حوزهماى مختلف اجتماعى، سياســيـى و ور فر هنگّى آن جامعه ايجادمى مكند. انتــلاب اســامـى در ايــران حر كتـى خودجوش بود كه از ميان تودهماى مردم برخاست و با رهبرى صحيح و مدبرانه به
بار نشست.




 اين جامعه ايجاد خواهــد كرد و و بالطبع،

 جامعه، باويريّه در حوزه معنايى دستخاين تنييرات بنيادين خواهد شد. اين تغييرات با گذشــت زمان در قالب نظم و ونثر قابل رؤيت خواهد بود. در ســـالهاى آغازين انقــابـاب و قبل از
 سياسـى، هنوز كاملاً به حوزء ادبيات راه
 تحميلى، مردمى كه يك بار برا براى رهايى از سلطهُ كفر و خودكامكى نظام ريشارين، دســت از جان شســته و در خيابانها بها به


 اسلامى ير داختند. شـاعران و نويســند دوران، همـــدوش تودههـانـان مـردم در در
 شــدند و كوشيدند با ســلاح قلمه ضمن بيــان رشــادتها و حماســآهـآفرينى هاى جهادگران، 》اعرفان عملى" جان يافته در

رهبرى پيشوايىى الهى برانگَيخته است.
 دينــى" را بابطور كلى مىتـــوان عبارت
دانسست از: (z)؛
I. يكتارٌرستى r. ا. اعتقاد به معاد و قيامت r. r. اعتقاد به نبوت و و امامت ع. اعتقاد به وجود دو نيروى حق و باطل و پيروزى نهايى حق 0. جهــاد در راه حـــق و جايـــاه والاى جهادیران، استقامت و ايثار
 ارزش و جايكاه والاى شهيديان


هويت ديني عبارت
استّ از دريافتههاى
انسان از دين كه شامل
مجَموعةٔة عناصر وِ
مؤلفْهِهايبي آست كه
بيانگِرفلسفـهُ آفرينش
جهان و هدفمندى اين نظام است
(بهطــور مثـال: بهرهذيــرى از مضامين عاشورايی، نام پيامبران و اشاره به زندتى و معجزات آنها و ...) 9. 9. بهار گيرى مضامين دينى


 هويت ايرانى رادر ار ارتباط معنادار باهويت دينى دانست: داريا (0) "بنا به هلايل تاريخــى، مذهب، تدين،
 از اجزاء ســازنده هوريت ايرانى محســوب مىشـــود. پيـش از اســلام ايرانيــان
 ميان خود و آسمان برقرار مى ركردند. اين اعتقاد به خداى يكانانه و نايِيدا، زمينئ طرئرح كرا ورود اسلام بهدنبال داشته است ا... با ورود دين اسلام به ايران، هويت دينى ايرانيان

متناسب با اين هدفمندى، وحدتبخش آحاد انسانى در مســير زندگى و و حركت
 صرفنظر از تفاوتهاى نزُادى، فرهنگى، محيطـى، سياســى و... در رويكـــردى
 در جهت برنامهريزى صحيح براى زندیى و ونيـز عامل قوام بخش تعاملات انســــنى "هويـت دينـى"، عنصـر معنابخش به زندگَـى انســانها و پاســخى بها اين سؤالهاست:
»
»चهَه آفر يده شدم؟")

آنحّه ارائه شــــ، تعريفى كلى ازي از مفهوم
"هويت دينى" بود. واضح است كه حـر حوزء مورد برر سى در اين نوشتار »ايرانی، است

 هجوم اقوام بيگانه بودهاند و در اين فراينـيند تاريخى، همواره در حفظ هويت الايرانى" و "املى" خود، در مواجهه و مقابله با اين اقوام مهاجم، كوشيدهانداند.
ذكر اين نكته ضرورى است كه در اكر اكثر
 ايرانيان مشــهود اسـت و و مىتوان بها اين

 كهن تاريخى اين كشور اشاره كرد. پی از اساملام، ايرانيان، انتًار ههاى اسلام
 اجتماعى بهكار بستند و با برخ خوردارى از
 آموزمهاى قر آن و ســنتا، در جهت حفـي "وحدت ملى"، بهره جستند. در عصــر حاضــر در دورة اانقـــاب اسلامى شا شاهد نقش بر جستئ 》 رِيروزى اين انقلاب بودهايهم. دين اسلام با تقويت »هويت دينــى " ايرانيان و تدوين
 براساس دسـتورات قرآنى، عامل محرى آحاد اين ملت در جهت استقامت و ايثار در مقابله با استكبار بودهو و آنان رادر مسير جهاد براى دفاع از مرزهاى اين كشور، به


كلى عبارتاند از: اعتـــراض، انتقــاد، ايمان، ايثــار، بيان و و اريا
 مبارزه و جهاد، ســتايش آزادادى، ستايشا
 مدافعان، شـهمادت، محكوم كردن بيداد
 تاريخى و اسطور ههاى ملى و....


مى گيرند اما حوزء محتوايى ادب مقاومت، بســيار گســتردهنتر از موضــــوع مقاومت اســت... هر جنگگ چنانحֶه از سوى ملتى، دفاع عادلانه از حقوق خويش تلقى شــــــ، ادبيات منســوب بــهـه آن، ادبيات مقاومت است.《 (همان: 99)
بهطور كلى، »ادبيات پايدارى" میى كوشد
 كه مىتواند ناشــى از اســـــبداد داخلى يا ســتـم اعمال شــــــــده از جانــب تجاوز گران و دول غارتگر باشـــن،

روح آزادگَى ملــت را بيــدار كنـــد و با مقاومت را چنـين معرفى مى كند: ا. ترســيم چهرهٔ رنج كشـــيدهٔ مظلوم

r. ז. دعوت به مبارزه

「.
 شهيدان ه. القاى اميد به آينده و پيروزى موعود 7. ستايش آزادى و آزادگى
 مردم مردم را به قيــام و تلاش در جهـت تغيير شــرايط حاكم تحر يض نمايــــد و به مدد
 خود و وطن خود و ايستادگى براى حفظ آرمانهابرانگيزد مفاهيم مطرح در ادبيات مقاومت بهطور

عرصءٔ نبرد حق و باطل را به تصوير كشند


 و با دادن "بشارت پیيروزى" - كه وعدها از جانب پـرورد اســت- آنان را به مقاومت و ايســتادگى تشويق كنند.

شعر دفاع مقدس
در ميان انواع ادبى، شــعر دفاع مقدس
 نويسندگان گوناگّ
 ارائه دادهاند. با در نظر گرفتن اين مسئله،
 ايران اســت و در اينجا به ذكر چر چند نمونه
 كشورمان بسنده مى كنيم. "اعنــوان ادبيــات پايدارى معمـــولاً به آثارى اطلاق مىشـــود كه تحت شرايطى


 و ســرمايههاى فردى و و ... شكل مى گـيريرد. بنابراين، جانمايئ اين آثار مبارزه با بيداد




 موضوعى، از منظر فلسفه و علوم نظرى، بـا بها شعرى اطلاق مى شود كه محصول همدلى ميهنــى يا قومى در برابر گونهاى از تجاور طبيعِت بشــرى است. بدون شكـ نام اين
 بستر شعر پایدارى نيست. بهبيانى ديگر، واقعيت اين اســت كه موضوعات پايدارى و مفاهيم شــعر مقاومــت دلالتها زندگى بشرى عام دارد و دور ههاى خال خاص از نزاع انســان با »طبيعت"، "حكومت" (كائي،

 »"... ادب مقاومت، بر كليءٔ آثارى اطلاق مىشــود كــهـ در جريــان دفاع، شــــا

آفتاب: ع0)
ـ قطبى كه مدار چشـــم او قبلهنماست/ قلبش كل آفتابكردان خداست (در كوحهٔ آفتاب: 07
r. اعتقاد به معاد و و قيامت:
 مأمن بىامــان كجا بكريـــزم؟ (در كوحهُ آفتاب: (ov
r.r. اعتقاد به نبوت و امامت:
 رسم وام بكيريد (در كوچأَ آفتاب: 17) ـ مبــادا خويشــتن را واكنذاريـــه/ المام خويش را تنها كذاريم، (در كوحهُ آفتاب: (vi
\&. اعتقاد به وجود دو نيروى حق و باطل و ييروزى نهايى حق: _ نمروديان هميشه به كارند / تا هيمهاى
 0. جهـــاد در راه حـــق و جايــــاه والانى جهادكران و استقامت و ايثار آنان: - ايســـادماند فاتح و نســتوها - بـى هيجيج خــان و مــان-ا در كوششـان كامام امام اسـت/- فتواى اسـتقامت و ايثار (تنفس صبح: 7\% 7. مطــرح بودن شـهـهادت بهعنوان يـى ارزش و جايكاه والاى شهيدان:
 هزار سـتاره/ تا ذره ذره ذره بســازيمر/ بر بامى از بلند شـهـادت/ تنديسى از عروجا آب از وضوى دسـت شهيدان بياوريد/ يا يا از آششم هر شهيدا/ يك قطره اشك شور بَيريد / يكى قطره اشتياق زيارت (تنفس صبح: 10 )
 بوســيدن آفتاب، كارى اســت شـــَفت (تنفس صبح: (7) V. V. اعتقاد به زندتى جاويد شهدا:
 كن/ كاين شـيوه جاودانهترين طرز بودن است (تنفس صبح: זr) - زان وادى بینشــانه آن شب/ يك يــ همه را به نام خواندند/ ماندند به عهـد خويـش و رفتنــد/ رفتندولى هميثــه ماندند (تنفس صبح:

مقدس و ذكر نمونههايى از اشعار ايشان به بررسى مؤلفههاى هويت دينى در اين اشعار مى پردرازيم. قيصر امين پور:

 پاياننامهٔ دكترى خويش با عنوان ״ اسنت


 ادبيات فارســــــاز از دانشگاه تهران در سال
 شكل كيرى و استمرار فعاليتهاى حوزئ هنرى، در زمينئ شعر نقش مؤثرى داشت و تا ســال 1 ا 1 مســئول صفحأ شــعر "هفتنهنامه سروش" بود.



كارش را در دانشگاه تهران اد ادامه داد. الز آثــار وى مى دتوان به موارد زير اشـار انـاره

كرد:
طوفان در پرانتز (70٪ (1)، منظومة ظهر




 در نوشتار حاضر كتاب „"تنفس صبحتي اين شاعر مورد بررسى قرار میى گيرد.

> نمونههايى از شاخصههاى

هويت دينى در شعر امينییور ا. ا. يكتايرستى:
 همه جا، كجاست پس خانئ تو؟ (در كوحئ
^. .ط.سرح بـى هويتى جامعهو و تبعيديان


محورهای اصلى شعر دفاع مقدس:" شــر دفاع مقــدس بر پايـــــــا اعتقادات
 و مضاميـن مشــهود در آن بهطور كلى

 و وائمـــأ اطهمار، بيان مضامين عاشــورايـي و... مى ابشد. شاران ان دفاع مقدس ضمن
 اسلامى بلدوقوع عيوست، به بيان حوادث
 دلاورى هــاى مجاهـــدان راه حق در طـى

 از آن و نيز اعتراض و هشيارى نسبت به بعضى شــرايط نامناسب داخلى از جمله كجروىیها و زراندوزىهاى فرصتط طلبان


 همراه مى كردد.
 مقدس، مىتوان موارد زير را برشمرد:
 واڤڭكان قر آنى، داستانهاى دينى، احاديث و... (بهطور مثال، ليلةالقدر، اســم اعظمه، حمد و تسبيح، قيامت و صراط المستقيم، اعتصموا، انا فتحنا، والفجر و...) T. بـ بهار كيرى افعال دعايى
 ارواح آنان
٪. ذكر اســامى خاص مانند اسم افراد، إسم مناطق جنگّى و عمليات، اسم وسايل
رزمند گان (مانند قمقمه، چفيه و...)

با بيان اين مقدمات، ضمن معرفى اجمالى چند تن از شاعران برجسته دفاع

ســرودن كرد و در سال و ا ابه همراه قيصر امينیور و افـــرادى ديگر همحچون آيت/لهَ امامى كاشانى، استاد محمدرضا



 واحدهاى مختلف دانشگاه آزاد اسلامى





 نماى درشت ( (I I ) را نام برد. در نوشــتار حاضــر، "هممصــدا با حا حلق اســماعيل" (قسـمت اول: گزينه اشعار چیس از انقلاباسلامى او مورد بررسى قرار گرفته است.

هويت دينى هر از شعر شاخصه هساى ا. يكتاپر ستى:





 آســتان تو ســر خم نمى كنمى (همرصدا با حلق اسماعيل: (1^) دنبالةٔ مطلب در وبگًاه نشر يه

متقابلاً اخلاق گرايى و تكيه بر مؤلفههاى اخلاقى نيز به وفور در اشـــعار اين شــا ايـاعر يافت مىشود. امينيور به مسئلئ شهانـادت

 پیيامبران، اشــاره به واقعه عاشورا و... نيز به كرّات در ســرودن اشــعار بهــــره بره بره است. بيان مضامين يكتارٍرستى و اعتقاد
 بسامدى تقريباً متوسط است.
 گرفت، مىتــــوان تر تيب مؤلفهها



 بهعنــوان يــــا ارزش و جايــعـاه والایى


 شهدا، ^. اعتقاد به معاد و قيامت، 9. اع اعتقاد به وجود دو نيروى حق و باطل و پيروزیى
 والاى جهادكران و استقامت و ايثار آنان. سيدحسن حسينـى


 و ادبيات فارســى و نيز مســـلط به زبان عربى و آشــنا به زبان انگليسى و تر كـى


 كسى از آن ســوى محال مى آيد/ صداى كيست؟ خدايا درست مى بــوى صداى بلال مى آيـــد (تنفس صبح: (

 آفتاب: 77)
9. به كار گيرى مضامين دينى:

 صبح: آر ( - برخيز به خون دل وضويى بكنيم/ در در د آب ترانه شستوشويى بكنيم (در كوچهٔ

آفتاب: (V)

- ا. اخلاق گرايى:

هرچه داشــت / جز آن لباس سبز (تنفس

دست آبى از اين آستان فرا ببر يم/فروتنانانه در آن آستان خضوع كنيم (تنفس صبح: (ヶ人


## بررســى اثر مورد نظر بــا توجه به شاخصهاى دهعَانئ هويت دينى

 شده در اين نوشتار، به كار گيرى مضامين دين دينى در اشـعار امينپور نسبت بار به ساير مؤلفههاى مورد برر دسـى دار اراى بالاتـرين بسامد مى باشــد. با توجه به اين مسئله،

جدول تطبيقى شاخصههاى هويت دينى راميافته در شعر شاعران

|  | شاخصهها |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نام شاعر |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| جمع | 1. | 9 | $\wedge$ | V | 9 | Q | F | $r$ | r | 1 |  |
| 91 | 1. | 10 | V | $r$ | 14 | 1 | 1 | Q | r | ¢ | قيصر امينپور |
| سr | 9 | rr | rr | $r$ | 10 | IV | 11 | $\wedge$ | 1 | 14 | سيد حسن حسينى |
| 101 | mi | 14 | ri | ${ }^{r}$ | Ir | 9 | $r$ | 1. | Q | 19 | سلمان هراتى |
| 49 | r | V | Q | - | $\wedge$ | 9 | r | Y | - | 1. | سيدعلى موسوى كرمارودى |
|  | $\Delta \Delta$ | $1 \cdot 1$ | DD | 1. | $4 q$ | r | 19 | rv | $\wedge$ | fy | جمع |

