# گونهشناسى سنت هاى سوگوارى در عصر جاهلى 

## نجمه صالحى'


#### Abstract

چحكيده سوگوارى و عزادارى رسمى است كه از گذشته تاكنون در زندگى اجتماعى بشر بوده و بخشى از آداب و و رسوم  آگگاهى به زمينه صدور برخى احكام اسـلامى مرتبط با سـوگوارى و معيارى براى شــناخت سـنت ها و شـيوههاى  توصيفى - تحليلي و با تكيه بر دادههاى اسنادى _ كتابخانهاى، مواجهه با با مصيبت، در دو گونه سوگوارى عمومى و گزارشهاى سوگوارى شيوخ قبايل عصر جاهلى بررسى شد. بر اساس يافته هاى پثروهش، برخى از رونتارها مانند  بكاهد، اما در برخی موارد خرافى و مذموم است. وارگًان كليدى: سنتهاى عزادارى، عصر جاهلى، سوگوارى در جاهليت، نياحه، رثا.


## مقدمه

سوگوارى، بهعنوان يكى از مهمترين شاخصسههاى آداب و رسوم اجتماعى، فرايند مواجهه

 و مذاهـب مختلف، از جمله اعراب پيش از اسـلام، رواج داشتـه و اجرا مى شـده اسـت و و با شيوههاى گوناگون، به ابراز غم فقدان عزيز خويش، مبادرت مىورزيدند. به دليل اينكه برخى
 مىتواند فضاى حاكم بر جامعه صدر اسلام ر اترسيم كند.
در جستتجوى صورتگرفتـه، اثرى مرتبط با مسـئله پثروهش حاضـر يا يافت نشـد و و در آثار
 از اين آثار عبارتند از:

 به تبيين مراحل روانشناسى سوگ چرداخته و درونمايههاى سوگس سرودهمها را از لحاظ روانشـناختى، بررسى كرده است. اين مقاله همحتخين به رابطه بين ادبيات آن زمان و ور

 ادبى سرودهها را كاويده است.
 بيروت: انتشارات دارالفكر؛ به تاريخ و نقد شعر عربى پيش از اسلام، زندگى در ادبيات و مقوله مرگ در شعر جاهلى می پردازد.

 اخذ خون بهاپپداختهاست كه به نوعى، ازرسوم سوگوارى درعصر جاهلى به شمارمىرود.

 كنكاش درباره موضوع مرثيهسرايى، انواع آن و مرثيهسرايان پرداخته است.

 شـاعران عربزبان از دوره جاهلى تاكنون، تصوير زندگى و مرگ را در آثار آنان بررسى كرده است.
در ايـن ميـان، نوشـتار حاضـر تلاش دارد آداب و مراسـم سـوگوارى در عصر جاهـليت را

 عزادارى راواكاوى مى كند؛ كلذا سؤال اصلى تحقيق اين اسـت كه: آداب و وسـوم سـوگوارى

 و رسوم سوگوارى عمومى و گزارشهايى از آداب و رسوم شيوخ قبايل، تنظيم خواهد شد.

## ا. مفهومشناسى

ا ـ ا. سوتى و سوگوارى


 سـوگوارى به معنى ماتمدارى و عزادارى (همان) در واقع، ابراز حزنى درونى اسـت كه به دنـ دنبال
 و مرثيهسرايى و نظاير آن التيام مىيابد.









مجموع اصطلاحات فوق، درباره مفهوم عزادارى كاربرد دارد و باتوجه به اينكه در مراسم

 و تحمل براى آنها است.

ا ـ ـ ـ. عصر جاهلى










نداشته، عصر جاهلى ناميده است (ضيف،،199، صوV). عرب در آن عصر [عصر جاهلى] بت
 شـراب مىنوشـيدند... جاهليت از جهلى گرفته شده است كه در برابر حلم است، نه جها جهلى

 ندارند، اما پايان آن را ظهور اسلام و بعثت رسول اللّ

## 「. انواع آداب و رسوم عمومى

 اجتماعى يى جامعه دارد. مراسم آيينى رامىتوان نوع خاصى از كار كفتارو اعمال منظم دانست كه از آموزههاى دينى سرحشچـمه گرفته اسـت و يا براى بيان احساسـا



 جوامع پيشرفته امروزى، جامعهاى را نمىتوان يافت كه خالى از آداب و مراسم باشد. در عصر جاهلى نيز آداب و رسوم مختلفى رواج داشـت كه بر برخى از آنها بين عموم مردم متـداول بود و افراد قبيلـه نيـز خود را ملزم به رعايت اين رسوم مىد دانسـتنـن. به دليـل اينكه
 دوره جاهلى، فرديت فرد در كليت قبيله مستحيل بود) (زركرى نزُزاد، و افتخارات آنها، بر اساس انتساب به قبيله بود. همحثنين قبيله درواقع، نوعى دولت كوحِّى در صححرا بـه شـمار میرفت كـه همه اركان يكى دولت، به جز سـرزمين محـدود و وثابت رادر

 چاكى دادن و پريشان كردن مو و نياحهكرى، سنت رثا، اسعاد و نماز بر ميت، تبيين مىشود.

## 

از امور شايع در عموم عزادارى ها، كريستا

 گروه و عشيرهاى خاص تعلق ندارد. در اين روايت آمدها


 عصر جاهلى است. در رسم سوگوارى عصر جاهلى، ابراز غم و اندوه با گريبان پاكى دادن و


> r r_r. رثا





r_r_اسعاد r.r
 است. به عبارتى اگر زنى سوگوار بود، زنان همسايه مى آمدند و او راد در سوگوارى و و نوحهخ اريانى


 (1919.

میرسـد اين رفتار پٍ از ظهور اســلام، نفى نشــده و بهع عنوان عملى است كه در كاهش اندوه مصيبتديدگان، موثر بوده است.

## 


 نوع عملكرد در نزد مردم جاهلى، جرمگويى به شـمار نمىرفت؛ بلكه براى آنها، بهعنوان بيان
 شـد و آن حضرت دراينزمينه فرمودند: (اگر مسـلمان به هنگام مصيبت، با بادست خويش بر
 رسمى براى نشان دادن بیى صبرى عزادار بوده و از اين جهت نهى گرديده كه صبر بر بر مصيبت، مطلوبتر و يكى از سه نوع صبر به شمار مى وود كه در آموزههاى روايیى وارد شده است (همان، جr، ص09) و موجب افزايش درجات معنوى فرد مصيبتديده مى شود.

 نظر مى رسد چون خونريزى و رفتارهاى غيرانسانى ميت، از جمله تفاخرهاى بازماندگان بوده؛ بارْ

 وگرنه مرثيهسرايى در غم فقدان عزيــزان، بدون اعتراض به تقدير الهـى، رفتارى براى كاهش حزن و اندوه است.


 وجود دارد.




باتوجه به روايات، نياحه نوعى سوكوارى برمصيببت بوده كه بها آسيب و آزار جسم منتهى
 رسول خـدا
 خدا









## 




 جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزينا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانتضاء، فعلى مثل المان المسين فليبك الباكون،









مطلب، نماز خواندن بر ميت، از جمله رسومى است كه سِ ازظهور اسلام، در شمار احكام
امضايى قرار گرفت.

## r. گَزارشهايى از انواع آداب و رسوم شيوخ قبايل

در عصر جاهلى، رياسـت هر قبيله با شـيخیى بود كه از ميان خود آنان انتخاب مى شـــد و
او رارئيس، شـيخ، امير يا سـيد قبيله مىناميدندند. بر اين اسـاس، امور قبيله به دسـت او ادارار مى گرديـد و تصميمـات مختلف مانند اعلان جنگى و صلح و... به عهده او بود (سعد زغلول،
 احترام بود. ازاين رو، مرثيهسرايى، سـنت جوار به آرامعاه شـيخ قبيله و دفن اموال و شتر پـس
 ثبت شده است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

## r ـ ا. مرثيهسرايى

برخى ازن نويسندگان معتقد هستند كه قريش از فصيحترين الرين قبايل عرب به شمار مىروند. از جمله دلايلى كه به آن استنتاد مىكنند بازار عَكاظ و نقش آن در دن نقد و تهذيب زبان عري عرب








 بزرگ قبيله نيز گزارش شـده اسـت. نمونهاى از گزارش مرثيهسرايى براى شيوخ قبيله در عصر

جاهلى، هنگامى اسـت كه هاشـمَ رئيس بنى هاشـم از قبيله قريش، از دنيا رفت وفت و فرزندانش
اشعار زيادى در رثاى او سرودند.



 مرگ كسى را داد كه داراى مكارم و بخششندگى و علوّ مقام بود و او عَمرو بن عَبدمَنـاف استِ است،






 چنـان بااهميت بودهاسـت كه تمايل داشـت نـحوه عزادارى و نوحه خوانـى عزيزانش را پيش از وفات ببيند.

ثـار بـه معنى خونخواهى ولى دم و ولى ميت و انتقامجويى و خونخواهى ممتد و و مستمر







كه بين قبيله بنى عامِر و قبيله بنىددارِم روى داد، پــر شـيـِ قبيله قَيس بن عَيلان به نام زهير بن جَذيمه بن زَواحه عبسى كشته شد؛ لذا وِى براى شناسايى قاتل، جاسوسانى به قبيله قاتل







 درفقدان شتر گمشده خود، نوحه سرايیى مىكردو وتون اين مسئله در ميان آنان، امرى عادى بود،
 دوره جاهلى، افزون بر انسان وبزركان جامعه، مرثيه خواندن، براى حيوانات نيز متداول بودهوهاست.

 نشـاندهنده جهانبينى عرب دوره جاهلى اسـت كه در اثر مستقلى نياز به كاوش داردر. در اين
 متوفى رابه اقدامى براى آرامش روح ميت ترغيب مى كرد. برمبناى اين تفكرو اعتقاد، شخصى كهـ كشته شده بود (مقتول)، روحى ناآرام دارد وتازمانى كه قصاص در در مورد قاتل انجام نمى شدر، روح





$$
\begin{aligned}
& \text { ا. متوفى سال مامم، شاعر عصر جاهلى و صاحب قصيده هاميه. }
\end{aligned}
$$

البته به نظر مىرسد خود سنت ثار،' مشكلى ندارد، بلكه نوع اجراى آن بايد اصلاح شودد؛

 پيشنهاد پرداخت صد شتر بهجاى ديه قتل، سعى در زدودن اجراى اين سنت غلط داشت.


## r ـ ـ ـ ـ جِوار به قبر شيوخ

 يـا رئيس قبيله كه در آن، يكى شـخص، از شـخص يـا قبيله ديگُ، تقاضـاى


 مى كرد و شيخ قبيله، اين جوار ر العلام مىنمود.


(وراث)، به احترام شيخ قبيله، در قبال مستجير مسئول بودند.

در گزارشى آمده اسـت كه عامر بن طُفيل، رئيس قبيله بنى عامر، به حق جوار جور مشهور بود

 (19A4
سـنت جـوار در عصر جاهلـى از اهميت ويثّهاى برخوردار بود و از سـنتهان الى مورد تأييد



 r. ((و ان احد من المشركين استجاركى فاجره).

آغاز بعثت، از اين سنت استغاده كردند و زمانى كه از سفر طائف بازمى گشتند، براى در امان ماندن از آزار دشمنان، در جوار مُطِيِم بن عدى، ' از اشراف طايفه بنى نوفل از قبيله قريش، به


## 

يكى از شيوههاى مقدماتى سوكوارى، رعايت آداب دفن ميت و نحون آلآ احترام به آن است

 قبيله و صاحـب منصـب و شـرف از اعراب درمى گذشـت، در كـنـار قبر او، گودالـى را حفرو شـترى رادر آن حبس مى كردند تا از گرسـنگى و تشـنـگى بميرد؛ زيرا اعتقاد داشـتند ميت در
 نظر مىرسد خرافىترين آداب دفن و اداى احترام به ميت، اين مورد است.
 خلاصـى از آن، رهايـى از غـل و زنجيـر جاهليت اسـت؛ بـهـ گونهاى كـه قرآنكريم نيـز يكى از اهداف رسـالت پيامبر اكرم
 و از منكـر بازمىد ارد و بارهـاى سـنیین و زنجيرهايى راكه بر آنها بود، (از دوش و گردنشـان) برمىدارد......) 「 (اعراف : V)

## نتيجهگيرى

سـوگوارى، از جملـه مراسـم وآداب كهنى است كـه در ميان اقوام، فرهنگاها واو مذاهب مختلف اجرا مى شـده و در ميان عرب پيش از اسـلام نيز رواج داشـته اسـت و با اسـتفاده از شيوههاى گوناگون، به ابراز غم فقدان عزيز خويش، مبادرت مىورزيدند.



شيوههاى خاصى كه اعراب براى ابراز غم و اندوه خود بهره مى بردند، مانند كندن موها موها سر و يا گريبان چاكى زدن و دفن شتر و اموال و نظاير آن همراه با ميت، حاكى از آ آن است كه
 اعمال خرافى بيشترى انجام مى دادند. شيوه عزادارى در آن دوره و در ميان عرب صورتى مفصل و داراى جزئيات بوده است. محتواى اين نوشتار، بهد دو دو كونه انواع آرآداب ور ورسوم
 مورد مرثيهسرايى، سـنت ثار، جوار به قبور شـيوخ و حبس البلايا ذكر شد و به برخى خرافـي در مراسم سوگوارى، نظير هامه اشاره گرديد.




 ديگرى است و در اين مجال، تنها به گونهشناسى يكى از آداب عصر جاهلى پرداخته شد.

## فهرست منابع



للملايين.

 ه. ابن فارس، ابوالحسين احمد بن فارس، \& f \& اق اق، معجم مقاييس اللغه، تصحيح: عبدالسلام محمد هارون،
قم: مكتب الاعلام الاسلامى.
9. ابـن عبدربه، احمد بن محمـد، ، 1 ام، العقد الفريد، تصحيح: محمد سـيد العريان،مصـر، قاهره: المكتبة التجارية الكبرى.
 للطباعه و النشر و التوزيع. ^. ابـن هشـام، عبدالملـك بن هشـام بن حميـرى المعافرى، ا9V ام، السـيره النبويه لابن هشـام، بيـروت: دار الكتب العلميه.
 سروش

II. بستانى، كرم، \& \& ¢ اق، ديوان الخنساء، بيروت: دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع.

 الألمانية.
fif. جاحظ، ابوعثمان، 190 19م، البيان و التبيين، قاهره: دار الكتب القاهره.


$$
\text { ¢1. حموى، ياقوت، } 9 \text { ام، معجم البلدان، بيروت: دار صادر. }
$$

IV
11. زركلى، خيرالدين بن محمود بن محمد، 0 191م، الاعلام، بيروت: دار العلم للملايين.


 YY. M. سالم، عبدالعزيز، MMזا، تاريخ العرب قبل الاسلام، قاهره: موسسه الشباب الجامعه اسكندريه.





 $\qquad$ .rv
جامعه مدرسين حوزه علميه قمم
^ヶ. طبرانى، سـليمان بن احمد، بىتا، المعجم الكبير، تصحيح: حمدى عبدالمجيد السـلفى، قاهره: مكتبة ابن تيمية.
 انتشارات سروش.
.「. على، جواد، 19AF م، المفصل فیى تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت: دار العلم للملابين.


Yr. فراهيدى، خليل بن احمد، بىتانا، العين ، قم: هجرت.

 نشر خوارزمى.
 علميه اسلاميه.

צז. مبـرد، محمـد بـن يزيـد، 1999م، الكامــل فى اللغـة والادب، تصحيـح: محمد ابوالفضـلـ ابراهيـم، قاهره: دار الفكر العربى.
rv. مجلسى، محمدباقر، بـىتا، بحار الانوار، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
 الجامعة اللبنانية.
qr. نجفى، محمدحسـن، بىتا، جواهر الكلام فى شـرح شـرائع الاسـلام ، قم: دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمر.
 تهران: مركز نشر دانشگاهى.



