

■ ارامين صادقىنزاد؛ استاديار دانشگاه آزادا اسلامى واحد اهر ■ فاطمه محمدى؛ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى دانشگا آرآزاد اسامامى واحد اهر تصويرسازى: ميثمهموسوى

■

> بالاى قهر مان و يار كوچگى امام حســين (ع) شدن را داشتندو شدند اما باخخاطر محدوديت آييننامهارياى
تعدادى از برجستهترين اين شخصيت هانياى بزر كورار
اين تحقيق نيز آشنا كردن كودكان و نوجوانيانان اين
حسين (ع) از خلال شعر شاعران كودك و و نوجوان
بعد از انقلاب اسلامى ايران بودهاست.
كليدوازهها: امام حسين (ع)، حضرت زينب(س)،
كربالا، عاثـــورا، شـــهداى كودكـ و نوجوان، انقالاب
اسلامى ايران

## مققلمه

حسينبن على، سبط گرامى رسول اكرم (ص) تولد، زندگى و شـــهادتش باعث تحولات و دكَر گَونى هاى
 هولناك عاشورا و نبرد ميان حق و باطل، مسلمانان



 مسلمانان و بهويرّه شيعيان تأثير كذار افتاد كه تمام
 ايران و جنتى هشت ساله ايران و و عراق، به آن نهضت ماندكار تأسى جستند.


 ادبيات درخشان ايران و انيران دانست. شرح جزئئيات اين ايســـتادگى در راه حقيقت كهد انسان ران را بالاتر از فرشــتـان و نزديكتر به روح وحدانيت الهى قرار


رواج دادند و مصيبت شهدلى كر كالا را تازه مىنمودند و بر منبر ها ذكر مصائب اهل مبيت
 همچحنين سرودن قصائد و اشعار در مناقب آنان از امور عادى شعر آيينى اين زمان بوده
 از مظاهر شعر عاشـــورايى در اين دوران انـ اشعار »كســايـى مروزى" است. پس از از او مىتوان اشعار »سيف فرغانى" اشاره كرد.
 خود نزديك به هثــــتاد بيت در اشاره به امام حسين (ع) و واقعه كربلا سروده است. خاقانى شروانى، شاعر قصيدههاى سترگ، رِّ حسب حال خود را در تشبيهى از صحنـأ كربلا و عاشورا باز نموده و چنين شكوه سر داده است:
در همه شروان مرا حاصل نيامد نيمدوست
 من حسين وقت و نا اهلان يزيد و شمر من

روز كارم جمله عاشورا و شروان كربلا

در دوره صفويه بارزترين و درخشانترين سرودهها و مرثيههاى ادنيا ادبيات عاشورايى از

 كه هنوز هم قدر و عظمت آنها نا ناشناختا اســت. از آن جمله مىتوان به ״ اگَنجينئ
 "عمان سامانى" اشاره كرد. اين گنجينه،

 دارد. بهعنوان نمونه، به ابيات زير آن كار كا كه حضرت زينب (س)، لتام اســــبـ حضرت آنـي اباعبدالله (ع) رامى گیيرد، نتَاهى مى افكنـيهم: خواهرش بر سينه و بر سر زنان رفت تا گيرد برادر راعنان سيل اشكش بست بر شه راه را را دود آهش كرد حيران شاه ران رد در قفاى شٍاه رفٍتى هر زمان بانگَ مهلا مهرلاش بر بر آسمان كاى سوار سرگران كم كن شتاب جان من لختى سبكـتر زن ركن ركاب تا ببوسم آن رخ دلجوى تو تا ببويم آن شكنج موى تو شه سراپا گرم شوق و مست ناز گوشهٔ چشمى بها آن سو كرد باز


و شـــاءران، شعر و كلام خود رادر خدمت
 قهرمانان كربلا، اين آشــنـايان ناشناخته، هر چند بهتر شناسانده شوند.

## پِيشينـٔ تاريخى ادبيات

 عاشورايی در ايران ادبيات فار ســـى از همــــان دوران آغازين


 "خابابورى" بنمايئ اصلى بخش نخست
 است كه نشان از تعهيد شاعر دارد: به نام خداوند جان و و خرد كزين برتر انديشه برنـنَذرد خداوند نام و خداوند جاى خداوند روزى ده رهنماى
(فردوسى، جا، بيت ا بر ب)
كرايش ايرانيان به مذهب تشيع از همان الغان
 مختلف دينى در شعر فارسى شد. شيعيان كه در عهد آلبويه شــروع بـــه تظاهراهرات
 بيش از پیشر، بدين امور اهتمام ورزيدند. "حنانكه در روز عاشـــورا رســـم تعزيه را

مىىدهد، نهتنتها در صدها كتاب بيان شده، بلكه در زندهترين و جاودانهترين اشانـانـار فارسى ما درآمده ...." (رهنما، شــاعران ايرانزميــن، همـــــارها از آغاز
 عصمت و طهارت (ع)، بيان داشتتاند و واز ازي
 مناســبتهايـى از آن واقعأ بزر رَ، سخن
 موســوى كرمارودىی"، "روزى كه برجام شفق مُل كرد خورشــيده از از العلى معلم دامغانى وو 》 ا"سيدحسن حسينى"|ز نمونههايلى معاصر اين قبيل اشـــعارند. بعد از از انقلاب اسلامى إيـى ايران، شاعرانى همانند لقيصر امينينيور"، "اجعفر ابراهيمى"، الافسانه شعباننزادال،
 رحماندوست،، (افشين علاءی" و ... اشعار مذهبى زيبايى در حوزء شعر ادبيات كودى و نوجوان با مضامين عاشورايـى سرودهاند و توجه خاصى به واقعئ كربال داشـــتهاند.
 حسينى بوده و يكى از اساسىترين اهين اهداف انقالباسلامى تداوم راه سيدالشِهِداست. با آيروزى انقالاب اسلامى، مجدداً موجى از
 عاشورايى به شعر كودك ونوجوان راه يافت
 شهرستانى، r • ع |:ع):

پيشينـةُ شعر مذهبى و
عاشور ايى كودك و نوجوان شعر كودك از همان ابتداى شكل گيرى
 ادبيات بزر گسالان با پشتوانههاى فرهنگیى و مذهبى همراه بوده است. درونمايايهاناى شعر شـــاعران كودكانهســرا كه نشان از تمايل به دينباورى در فطرت پاک انسان مى باشد، همان دين و مذهب بري بوده است. ميزان بهرهبردارى شـــاعـاعران از مقولئ دين

 است و نمىتوان اين را انكار كرد. همانين ونـي

 جمله شـــاعران بزر گیى كه بيشتر به اين مضمون پرداختهاند، "پروين دولتآبادىی" صاحب مجموعئ 》"بر قايق ابرهاه است. او او كه از شاعران پيش كسوت قبل از انقلاب محسوب مىشــــون، براى كودكان ايرانى شعرهاى فراوانى سروده است. دولتآيآبادى در يكى از مثنوىهايش دربارئ خدا اين گونه سروده است:
به مادر گَتتم آخر اين خدا كيست
كه همم در خانئ ما هست و و هـم اين نيست
تو گَفتى مهربانتر از خدا خدا نيست
 چرا هر گز نمى آيد به خوابهم چرا هر گز نمى گویی جوابیم
(دولتآبادى، س

 بررسى آثار شـــاعران كودكانهسراى قبل از انقلاب همانند، كيانوش، يمينىشريفريف، دولتآبادى و باغچحهبان، كه از بزر گترين شـــاعران كودك قبل از انقلاب باشــانـــار
 نمىشود. اما در شعر شاعران بعد از انقلاب،

ميرزا زاده«، 》على موسوى گرمارودى" و "جواد محدثى" و ... آثار زيبايى در زمينى ادبيات عاشورايى ارائه كردند. عصر انقلاب بنابر فرمودهٔ امام خمينى(رم) زمانى استى است



 پيش مى پرود و اضلاع گمششده واقعه كربا در آن اشعار جلوهگر مى ششوند. از نمونههاى درخشـــان آن مىتوان به شعر على معلم دامغانى، على موسوى گرماروانیى، حسن حسينى، عليرضا قزوه، عبدالجبار كاكايى، قادر طهماســـبـى (فريد) و سعيد بيابـابنكى
 حَت: اشعر عاشورا در زبان فارسى قدمتى درد درد

 شعر كودى و نوجوان در سالهای انی بعد از پيروزى انقلاب ايران متأثر از فضاى انقلابى

 شهميدان، استقلال طلبى، نفى ظلم، عاشورا
و موضوعاتى از اين دست مى چرخد.

## تاريخ و منشأ عز ادارى و گَريه بر حسين(ع)

 "... تاريخ و منشأ عزادارى و گريه بر امام امام حســين(ع) با توجه به احاديث ور ورايت فراوان قدمتـــى بس كمهن دارد و به همان ارمان آغـــاز خلقـــت آدم برمى گردد. عــــزادادارى و نوحهســرايى بر حســـين(ع) را اخداوند شروع نمود و براى آدم ابوالبشر و پیيامبران ( $\mu: 1 \varepsilon \cdot \mu$ رواياتــى در مورد نحوهٔ عـــزادادارى و ذكر مصيبت پییامبرانبر سبط پییامبر خاتم(ص) نقل شده است؛ براى مثال، آدم ابوالبشر(ع) هنگام تلقين كلمات و اسماء خمسئ طيبه،
 به خمسأ طيبه، ابراهيمهع (ع) در موقع ذبح اســـماعيل و حضرت زكريا و ســــليمان و موســـى و عيسى در موارد میى ذكر مصيبت
 اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) تا زمان مان ما بوده و هست و روزباروز بر وسعت و مجد و وانـا

[^0]

حضرتزينب(س) از ديتر شـــخصيتهايىى كـــهـ در ادبيات
 زينــب(س)، يِيامرســان واقعئ دل دلـراش كرباست. شايد اكر اين بانوى مكرمهـ نبود، حوادث كربالاين كونه برايى شيعيان تشريح
 نينوامىماند.
حضرت زينب(س) در سال ششم هجرت در روز پنجم جمادى الاول به دنيا آمد. بعد



 خدا سبقت نمى جويمهم." چون حضرت در در سفر بود. بعد از مراجعت حضرت عـر على(ع) از او خواست بر اين مولوده نامگذارى كـرى كند.
 خداى خودم سبقت نمى گِيرم. در اين اين ال جبرئيل امين نازل شد و سلام خداوند را را
 را (زينب) نام بَخذاريـــد؛ زيرا خداوند اين نام را براى او انتخاب فرموده استـ استـ سيس از مصائب آينده زينب(س) براى رســـول
 تخنين خبرى تريه كرد و فرموده: هر كس بر مصائب اين دختر كريه كـر كند مثل كسى است كه بر برادرانش حسن و و حسين كريه بنمايد. (العيون العبرى، ه•ب) زينب در لغت بالعمناى درخت نيكا نيكومنظر است و ممكن است مخفف از >زين آب"
 بلاغت و عبادت همانند يدر و ومادرش بود. (0. (0. 0 ) بلهخاطر شـــجاعت اين بانو كه خواهر امام حســينـ(ع) است، بســـيارى از شاعران در در توصيفاو،قلمفرسايىكردندورنتشبىيديل ايشان رادر حماسه عاشورابيان داشتند: كعبه بیانام ونشان مىماند اكر زينر زينب نبود



مكتب سرخ تشيع كز غدير آغاز گَشت
 كرد اسلام حسينى از يزيدى رانـيرا ريدا بى بامير كاروان مىماند اكر زينب نبود

حضرت عباس(ع) يكى ديگَر از شخصيتهايّايى كه در شعر
 حضرت عباس(ع) اســت، او كه برادر و يار باوفاى امام شهيدان بود، در واقعأ عاشورا بهخاطر رشادتهاى فراوراونش به شخصيتى
 شـــاعران كودك تلاش كردند شخصيت برجستأ اين مبارز سلحشور را ابه خوبـي در در
 و شجاعتهايش رابه كودكان نشان دهند. شــخصيت و عملكرد حضرت عباس (ع) اين كونه در شعر يكى از شاعران كودك و نوجوان نشان داده شده است: بازهم عباس سوى آب رفت در ميان تيرگى مهتابت رفت تير خشم آمد به چششم مَشْك رفت آب از چششمان او چون اشك رفت ناگُعان عباس، شعر ناب شد قطرههاى خون او مهتاب شد باز فصل خون مهيتاب آمده باز هم عباس بی آب آمده باز عباس دلاور تير خورد رو به سوى خيمهر ها آبى نبُرد كودكان در انتظار مشك آب اسب، بیعباس آمد بیشتاب

## 

همان گونه كه ملاحظهمىشــــون، در اين
منظومه، شخصيت حضرت عباس ـ ـكه به به
سقاى تشنهلبان شهرت يافت -و تلاش او براى رساندن آب در واقعئ عاشورا به خوبى نشان داده شده است و مخاطب كودى با خواندن اين شـــر مىتوتواند نقش حضرت عباس(ع) را در اين واقعه در يابد.
 بپس از انقلاب در شـــر پاشكـ و آب٪ به توصيف ســـيماى حضرت عبــاس(ع) در در عاشورا مى پردازد و اين كَونه مى سرايدا "هثل باد در صحرا/ در شـــتاب بودى توا ســــوى نهر میرفتى/ فكر آب بودى تو/ ... تا كه پيش چشــــم تو /رودخانه پيدا شدا خنده بر لبت روييد/ اخم چهر رات ات وا شدا تشنه بودى و ولب را/ذرای باى نكردى تر /از تو تشنهتر بودند/ بحچههاى پيغمبر...." (حداد،
(ros:luyv
"الى محمد، به زودى بر فرزندت حسين
همان ستمى نازل خواهد شد كد كه از ناحيأ
 اجر هابيل به حسين خواهي فرشتگان مقرب بر رييامبر تسليت گفتند.، ( امام حســـين(ع) شــخصيتى است كه
 نقش آفرينى كردهاست. يكى ازاز اولويتهاي شاءران كودك، بيان مظلوميت و و حقانيت اين امام بزر كوار مى بانشد. آن ها با با به چالش كشيدن ذهن كودكان سعى بر آن هارند كه

 جعفر ابراهيمى در شــــر "اخورشـــيد بر خاكى از حضرت امام حسين(ع) اين كونه يادمى كند:


 غمناك حســين/ باريد تير از هر طرفـانرفر بر پیکر پاك حسين/ جارى شد اشك آسمان/


(Yre:1rvv
علىاصغر نصرتى نيز در شعر (پرستوى
 مى يردازد، شــــور و ا اشتياق خود را با به امام

حسين(ع) حنیين بيانمى كند:

 روز ســت تـت كربالا با تو بودم با تو آرى يا

حسين"(همان:YTV)


$$
\begin{aligned}
& \text { بوى پروانههاى خواب نداشت } \\
& \text { لشكر دين چقدر تنها بود } \\
& \text { جز علىاكبرت عقاب نداشت } \\
& \text { اكبرت تشنه بود و مى جنـگیِيد } \\
& \text { وسعت تشنگى حساب نداشت } \\
& \text { (حـ) (حداد، (YVV) } \\
& \text { او حضرت على|كبر(ع) رابه عقابى تيز پرواز } \\
& \text { تشبيه مى كند و مى گويد كه در در لشكر امام } \\
& \text { حسين(ع) فقط همين يكى عقاب بود. } \\
& \text { حضرت قاسم(ع) } \\
& \text { او كه فرزند حضرت امام حسن(ع) است، }
\end{aligned}
$$

> داد و در دامان عمويش امام حســـــين(ع) پرورش يافت. وى از جمله افرادى است كه در حماسأ عاشورا حضورى پررنگً داشته است و شاعران كودكى نيز كوشيدهاند كه در اشـــعار خود شــجاعت و وفادارى او را بنمايانند.
> "اعلىاصغر نصرتى " از شـــاعران معاصر،
در وصف حضرت قاسم(ع):
از ميان اين قفس كه زندگى است است
مهربانترين پرنده نيز رفت
او مگر در آسمان چه
كه از اين زمين خسته آني
پيش از آنكه پر بِيَيرد از زمين
مثل يك پرنده گوشهاى نشست
خيره شد به چشم خستؤه حسين
يعنى ای عموى من اجازه هست؟
(حداد، (حاد،
جعفـــر ابراهيمــى در توصيف حضرت
قاسم(ع) سروده است:
آه! قاسم سوى ميدان رفت باز
او به جنگ آن پليدان رفت باز
بازهم افتاد در ميدان جنـت
باز خاك كربلا شد سرخرنگ
( ابراهيمى،
در ابيات زير نيز به سؤال امام حسين(ع)
از حضرت قاسم (ع) كه إفرزندم، مرگی در

> اى عمو جان، جان من مشتاق جان جانان من است نوبت جانبازى و هنگًام جولان من است است
> اذن مىىدانم بده زير كه بابايمم حسن
> در جنان، چشهمانتظار دادن جان من است
تصوير كشيده است:
تا كلوى ناز كش از هم گسيخت
خون او بر صورت خورشيد ريخت
بس كه اين خون بر فضا پاشيده بر بود
آسمان هم لالهگون گرديده بود
خنده بر لب داشت آن خونين دردين
با پدر گرديد سر گرم سخن
شيرخوارت شير از داور گرفت
جاى در آغوش پيغمبر گرفت (بهتاش، بح،
چگگونگى به شـــهادت رســـيدن حضرت
 در برابر بیرحمىیهاى يزيد يد و شمر و ديگر يزيديان انگشت حيرت به به دندان مى گيريرد. محمدعلى محمدى در شـــعرى با باعنوان »خورشـــيد محبت

على|صغر(ع)مى گويد:
وقتى كه با لبهاى تـي تشنه بر خاك غلتيدى در آن روز انگًار چشم آسمان هم پر شد ز اشك از ماتم و سوز

الحسن(ع) (عبداله اصغر)، محمدبن مسلم
 اشاره كرد. در اين قســـمت از مقاله براى اعـي
 على|صغر(ع) و عمروبن حارث كه در در شعر شاعران نمود بالايى دارد، مى يردازيمه.

ا.علىبن الحسين (على|اصغر )
 يكى سال داشت. امام حسين(ع) حضرت


 بنوشان. امام حسين(ع) دوباره علىاصغر را را را
 و فرمودند به اين كودك شــــيرخوار رحم

 هنگام، حرمله با تيرى كودك را در آ آغوش
 بهتاش اين منظرئ جانسوز را اينگونه به

اكبرت از دست جدش در جهان سيراب شد
اينك اينك نوبت لبهالى عطشــــان من اى عمـــو جــــان بهر من مرگَ از عســـلـ

شيرينتر است مرگى باعزت به عالم بهـتر از جان من است خون من جان عمو رنگًينتر از خون تونيست خونبهاى خون تو چون حىِّ سبحان من است

نعًاهى به شِهدای كودى در

حماسه بزرگی عاشورا در بر برسى تاريخ كربلا و حماساسٔ عاشورا
 نقشا آفرينى كردند و حتى نوشـــــــتهاند از ســـى و يكى كودك حــى حاضر در كربلا، حدود
 كَشـــته از علىاصغر(ع) ــ كـه نامآورترين آنهاست ـ مىتوان به كودكان خردسال ديگرى چون عبدالشهبن الحســـين (عبدا.... ارضيع)، ابوبكربن الحســنـ(ع)، عبداللهبن



و ا انذار كننده على و فاطمه(ع) والدين او هســتـتند،


 به شهـادت رسيد. دشمن ســر اين نوجوان را بريد
 بزر كوارش، بحريه بنت مسعود الخزرجى، كهي هِ يس از افتخار همسرى شهيديد به مدال فخر مادر شهيديد نيز



 آن گاه عمود خيمه را گرفــت و بر آنان حمله كرد

قيصر امينيور در منظومهٔ زيباى "ظطر روز روز دهمه"
 بزر گَ را معرفى كرده است است. امينيور در بر بخش اشارئ



 هنتار ورود به ميدان خود را با با اصل و نســـبـبـ و ايل
 اينكه به نام و نشان و قوم و قبيلهاش بنار بنازد با افتخار فرياد مىزند: لامن آنم كه امير و مولايم حسين(ع)
 كه مى خواهد در خورشــيد عاثـــــورا محو شود...."
 به همين دليل در آغاز سرايش منظومأه الظمر روز
 "اداستان كودكى تنها كه شمشير بلندش/ كربا را را شخمر مىزد


 وغايى امينيور است كهد مى خواهد بيان كند قيرمان اين قصأ قشنتَ „كودك"است:




 كودى خنده و بازی اســتا! / در دل اين كودى اما شوق جانبازى است!||
ادامة مطلب در وبكَاهمجله

$$
\begin{aligned}
& \text { وقتى على اصغرت را } \\
& \text { دشمن به تير خود نشان رفت } \\
& \text { انگَار خور شيد محبت } \\
& \text { يكى بار از بام جهان رفت }
\end{aligned}
$$

## 

على|صغر نصرتى در وصف حضرت علىاصغر(ع) اين
چنينمى צويد:

دلوايس چششمهاى بابا بود
آن مرد كه خسته بود و تنها بود آنى خواست كه يارىاش دهد اكنون آن لحظءٔ انتظار اينجا بود او بود و دل شكستئ بابا چششمان به خون نشستأه بابا بايد بروى تو هم على|صغر در ييش نتاه خستئ بابا با دست چدر روانه شد اصغر يك مصرع عاشقانه شد اصغر در دفتر قلب مردم دنيا يك قصئ جاووانه شد اصغر

در توصيف شهادت حضرت على|صغر(ع) شاعران









نوجوان معرفى كند.

## 「. ع. عمروبن جُناده

او زمانى اين حماسه را آفريد كه 9 يا 1 ا 1 ساله بود.
 حسين(ع) شدو پدر بزر كوارش نيز ير يش از از او خلعت رعناى شهادت را را بر تن كردر بر بود. امام وقتى ديدند
 اين نوجوان شهيد شدهـ ... شايد مادرش راضر راضى نباشد كه به ميدان رود. عمرو عرض كـر در: مادرم دســــتور داده كه به ميدان بروم و لباس جنعگَ بر من يوشانـانده است. وقتى اين نوجوان عاشق و بامعرفت اذن ميدان كرفت، چنين رجز مى خواند كه: الاميرى حســينين
 رهبر خوبى، مايه شــادى دل پيامبر بشارتدهنده


[^0]:    ديد مشكين مويى از جنس زنان
    بر فلك دستى و دستى بر عنـان
    زن مگو مرد آفرين روزگار
    زن مگَو بنتالجالال، اخت الوقار
    زن مگو خاك درش نقش جبين
    زن مگو دست خدا در آستين
    باز دل بر عقل مى گی آيرد عنان
    اهل دل را آتش اندر جان رير زينان
    مىدراند پرده اهل راز را
    مىزند با ما مخالف ساز را
    پنجه اندر جامأ جان مى مرد
    صبر و طاقت را گريبان مىدرد
    
    گر كنمر منعش فزون
    اندر آن مطلب عنان از من گَرفت
    من از او گوش، او زبان از من كـ
    مى كند هستى به آواز بلند
    كاين قدر در پرده مطلب تا بـه چچند؟
    سرخوش از صهبباى آگاهى شدم
    ديگر اينجا زينب اللهى شدم
    مدعى گو كم كن اين افسانه را را را
    
    
    در دورهٔ مشروطه تحت تأثير گرايشهايى
    كه به سمت غرب پر پديدار شده بود، بعضى
    نگرشرهاى منفى نســــبت به واقعـأ كربلا
    شـــكل مى گیرد. شـــايد به اين دليل كه
    نسل جديد فقط مظاهر بر بيرونى مبالغها مآميز
    عزادارىهاى هر دو رامى امبيند؛ لذا الز فلسفـئ
    
    مىىند. نسل مذكور چون خود در كوران
    
    
    كـــه نمونههــــاى آن در آثـــار ايرجميرزا و
    ميرزاده عشقى قابل مشاهدها است.
    
    
    
    
    
    
    جدى انجام نشــــد اما همواره جريا
    دينى در كنار ساير جريانهاى غاى غيرمذهبى
    
    آفرينش اشعار ارزشمند مذهبى شده است.
    اواخر عصر پهلوى شاعرانى نظير >اريمت

