A Quarterly for Shi"ite Studies
Vol. 13 / No. 4
Winter 2015

فصلنامه علمى - بخوهشی شيعهشناسى
19. 19V تا 19


# تبلور مفاهيم شيعى در شكلگيرى مساجد دوران صفويه و قاجاريه؛ <br> بررسى تطبيقى: مسجد شهيد مطهرى تهران و مسجد امام خمينى اصفهان 

 شادى رهبر /كارشناسي ارشد معمارى دانشاها آزاد اسلاممى / s.sabbagi@yahoo.com

چچكيده

بارزترين تجلىگاه معنويـت و هويـت متحـالى انسـانى را مـىتـوان در لايـهـ هـاى پنـهانى هنـر قدسـى' و اوج شــكوفايى هنـر معمـارى مقـدس السـلامى را مـى تــوان در سـاخت مسـاجـ جستو جو كرد. در اين بين، به نظر میرسد مساجدى كـه در دوران طلايـى قـدرت معنـوى، مالى و سياسى شيعيان در اين سرزمين شكل گرفته اند، واجد هويت معنوى ويزّالى هستند. با تشكيل دولت صفوى در اوايل قرن دهم هـجرى و اعلام تشتيع اثنـاعشـرى بـه عنـوان مـذهب رسمى، أير ان بعد زز قرن ها، هويت ملى و سياسى خود را بازيافت. أ ايـنرو مـذهب تشــيع، بهتدريج در روح و جان ايرانيان نفوذكرد و روح هنر مندان و معماران ايرانى به تشيع روشن گرديد؛ لذا به آفرينش فضاهايى دست زدند كه أز روح و ماهيت تشيع سرشـار بـود. معمـارى مسجد به عنوان محمل بر وز چنين عقايدى، از ظر ايغى در طر احـى بر خـوردار گگشـت كـه در دورْ صغويه و پس از آن قاجار، به نهايت تكامـل خـويش دسـت يافـت. در دوره قاجاريـه، شيوه جديدى در معمارى ايجاد شد و معماران اين زمان نيز دنبالهرو معماران صضويه بودنـد.

1. هنر قدسى به معناى دقيق لفظ، شامل معمازى و خوشنويسى است كد با تأر و پود صوزت و معناى قرآن در آميختداند و كويى از آن جارى مىشوند.





 بررسى تطبيقى شده است. بر اساس نتايج تحقيق، مىتوان تنــاوت و بـه نـوعى تكا تمامـل دوران

 كليدواثهها: صفويه، قاجاريه، مساجد، تشيج، تزيينات.

## مقدمة

مذهب تشيع، در پیى جريان تأريخى سقيفه و شكل گيـرى خلافـت ' با تأكيـد بـر حقانيـت و



 مطهرى در اين باره مى گويد:





يافت. مردم ايران كه طبعاً مردمى باهوش بودند و به علاوه، سـابقه فرهنـع و تمدن داشتند، بيش از هر ملت ديگر، نسبت به اسلام شيفتگى نشــنـن دادنــد و به آن خدمت كردند. مردم ايران بيش أز هر ملت ديگر، بـهـ روح و معنـاى اسلام تو جه داثنتند. به همين دليل تو جه اير انيان به خانـدان رسـالت، از هـر ملت ديگر بيشتر بود و تشیيع در ميان ايرانيـان نفـوذ بـيشتـرى يافـت؛ يعنى ايرانيان، روح اسلام و معناى اسلام زا در نـزد خانـدان رسـالت يافنتـد. فقـط خاندان رسالت بودند كه پاسخگگى پرسشها و نيازهاى واقعى روح ايرانيـان
 اسلام مىكشيد، عدل و مسـاوات اسـلامى بـود. از ايـن رو، مـنهب شـيـيه بـه تدريج در روح و جان ايرانيان نقوذكرد. آكـر چنـين ريشـهأى در روح ايرانـى

 ايران، به دليل گوهر انسانى و عقلانى خود، بـه عقايــد اصـيـل ايرانـى محتـوا و جهت مى بخشيد. در چنين تركيب و پيوندى بود كه انسان اير انى، هويتى تازه يافت و به تدريج عناصر متحالى و تاريخى تشيع در فرهنگا و آداب و رسـوم مردم بروز كرد. روح هنرمندان و معمار ان ايرانى به تشيع روشن گرديـد؛ لـذا
 معمارى مسجد به عنوان محمل بروز پنين عقايـدى، از ظر ايفـى در طر احـى برخوردار گشت كه درك آن ها جز بـا شـناخت دقيـق مبـانى اعتقـادى شــيعه امكانپذير نيست. بدون شكى اين اعتقادات، در تمامى اجزا و عناصر مسجد شامل جانمايىى و ارتباطات فضـيايى، تزيينـات، ميـزان نـور، رنـگ، مقيـاس و


بر اين اساس، شيعه علوى در طول هشت قرن تاعصر صفويه، نـنتنهـا جهـادى الى مسـتمر




 (AY ص، ITAF




 اين است تا به عواملى پرداخته شود كه بر معمارى مسـاجد عصـر صـفويه و قاجاريــه تـأثير كَاشثته و نيز تفاوت بين اين دو معمارى بيان شود.

## معمارى شيعى در دوران صفويه و قاجاريه






شود. سياست مذهبى صفويان را به سه دوره مىتوان تقسيم كرد:

1. (ان الله جميل و يحب الجمماله"
2. دوره آغاز: دورهأى كه با سياست خاص مذهبى شاهاسمماعيل يكم آغاز مى شـود و ايـن



 r.





 وسيع، دوران تازها








3. معمار مسجد امام خمينى اصفهان در دوره صفويه كه از يبيروان مذهب ثيعه اثثا عشرى بوده و ارادت خاصى به اين مذهب داشتهه الست.

ريشه هاى اصلى معمارى دوران قاجـار را بايـد در معمارى دوران صغوى جسـتو جـو




ب) زمينههاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر قاجاريه









 دورةٌ قاججاريه را به دو دورة كلى مى اصوان تقسيم كرد

1. دورة اول: از آغاز سلطنت آغامحمدخان تا پايان سلطنت محمدشاه







## معمارى در دوره صفوية




متعلق به اين دوران بهوفور مشهود است.
پادشاهان، هنرمندان و معماران اين دورانان، بر ايجاد نوعى وحـد
 سبكى در معمارى اسلامى مىانجامد كه معروف به شيوه اصغهانى و يكى ازي از جها

 اين سبك، يكسان بودن تناسبات در بناست كه همان مساوات و برابرى انسانها در رييشعاه






## معمارى در دوره قاجار




 و به خلاقيتهاى فضاييى در معمارى تو جه نماييم، معمارى دوره فاجار ارزش پيدا میكند و

در جايگاه برتر و تكامليافتهترى نسبت به معمارىهاى دورهماى قبل لز خود چون زنديه






 شكلها استوارى و صلابت قبلى را ندارند و شكلها رانى جديدى وارد معمارى مىشوند كه








 صفويه، بهخصوص در مورد ساختمان و توده، بسيار ضعيف شمرده مى شود. تنها در زمان


 طرف بسته و از جهت جهارم به فضاى باز مشرف است.

مانند گجّبرى، آيينهكارى و كاشىكارى رونق يافت. ارتباط بيشتر ايران با غرب، معماران





 اين مسجد، يكى از شاخصترين آثنار معمارى دوره قانجار بهانشمار میروده. (بانى مسعوده،


تبلو ر تشيع در معمارى مساجد


 رسمى شدن مذهب تشيع در دوره صفوى، فرصتى به دست معمار ان شيعى داد تا تا عقايد خود
 معمارى مساجد آشكار سازند. انسان شيعى، با پاىبندى به اصول و عقايد مذهب تشيع،
























 ( 9 ¢ 人

تهران و مسجد امام خمينى اصفهان میيردازيمّ:

## 1. مسجد امام خمينى اصفهان

مسجد امام خمينى اصغهان، يكى از از مسجدها إنا


پيوپ' در مورد اين شاهكار معمارى شيعى بيان ميدارده:



















## ITqFF 80 IVA




الز جمله ابداعات اين بناى شيعى، به اين موارد مىتوان اشاره كرد:

صحن مسجد؛

پيجیدگى پلان معمارى؛





تصوير ا. مسجد امام خمينى

## r. مسجد شهيد مطهرى تهران (سيهسالار)


 تاريخ معمارى ايران اسلامى دارد. بر اين اساس، به تشريّح كلى از فضايى معمـارى ايـن مسـجد
مى يردازيم.


## تصوير ب. مسجد شهيد مطهرى تهران، قاجاريه، مأخذ: مسجد مدرسه سهسسالار

مسجد سبهسالار در حدود سال













## مقايسه تطبيقى مسجد شهيد مطهرى تهران و مسجد امام خمينى اصفهان
























توده هاى مقرنس هاى روشن و نوارهاى درازى از كتيبه هالى سفيد درخشنـان آراسـته اسـت و
 زيرين مرمر، با مايههاى طلايى مستولى است.


## تصوير r. مسجد امام خمينى اصغهان، صغويه، اصفهان تصوير بهشت.


 يكدست است كه در دورههاى قبل رايج بوده، به ويزْه در نتـوش جـديـد كـه متـأثر از نتـوش ارو يايیى بود. شيوه رنگگگذارى و رنگیآميزى طرحها، بسيار راحـت و سـريح انجـام شــه و و هنر مند در قيد پركردن و رنگآآميزى دقيق و كامل داخل خطوط طر احى ها نبوده، بلكـه بـا كم و زياد كردن غلظت رنگی روى نقشمايههايى پهونگا و بوته و پر نــده و ميـوه و منـاظر طبيحى، سحى در القاى نوعى حجمنمايى و بحدنمايى دانتنه است.



 ضهف هـا، از شخصـيت و فضـاى تصـويرى و رنگیى خـاص خـود بر خـوردار اسـت. (اكبـرىى، (1rv-irredrq.


تصوير Y. مسجد شهيد مطهرى تهران، قاجاريه، مأخذ: مسجد مدرسه سبهسالار


 طراحیى ها ايجاد مىگردد و ديگر آن دقت و ظرافت نقوش تزي







THet, tat +4



تصوير هـ مقايسه كاشىكارى صفويه و قاجاريه، مأخذ: نگًارندكان

## عوامل متمايزكننده در مسجد امام خمينى اصفهان و مسجد شهيد مطهرى تهران

(. فضاى مثبت و منفى در كاشىكارىها















| مسجد شهيد مطهرى تهران | مسجدإمام خمينى اصفهان | فضاى تهى |
| :---: | :---: | :---: |
|  | حضور متناسب فضاى تّهـا - نتشر ها به عنوان يك بستر زيرف و و بیانتها - مسير متعالي در سير به سوى حقيقت مطلق | نتش فضاى تهـ |
| - تأثير از هنر وارداتى غربى - سايهيريرازي شـده - - نزديك شدن به فضاى مانى | - نتوش بد هورت تجريدى -تخت - دور از ماهميت سه بعدى ماديَرُرايانه. | فضاى مادى و معنوى |
|  |  - نمايش حصول نمادين انسان در فضاي لايتنامى حق د حقيقت | فضاى تهون |

r. از لحاظ گششايش فضايى در معمارى

ا-؟ ـضضاى حياط




 استقر ار مى يابند و از طريق پندگشادگى به حياط اصلى متصل مىشوند.


تصوير و. كثايش نضايى در مسجد امام خميينى اصفهان، صفويه، مأخذ: معمارى ملارس علوم دينى دوره قاجار اماكار اساسى در اين زمينه، يعنى گشايش فضاى حياط، در دوره قاجار صورت مـى گيـرد و راهحل هالى متعددى براى آن نشان داده مى شود.


تصوير ע. كَشايش فضاييى دو مسجد شهيد مطهرى تهران، قاجاريه، مأخذ: معمارى مدارس علوم دينى دوره قاجار


 مى شود و ايوانها و مجموعه شبستان مسجد در حياط حضور آزادانهتر پيدا مىكنند.


تصوير.^گشايش فضايي در مسجد شهيد مطهرى، قاجاريه، مأخذ: معمارى مدارس علوم دينى دوره قاجار


تصوير q. كَشايش فضايي در مسجد امام خمينى اصفهان، صفويه، معمارى مدارس علوم دينى دوره قاجار








 ايوان و فضاى حياط در ارتباط مستقيم قرار میدهــد، ارتبـا




شكلهما، اندازهما، تناسبات و كيفيت تزيينات در معمارى قاجار






 و در تنگا قرار مى گيرد و انتخاب چهار منار به جاى r منار بر اين مشكل مىافزايد.


تصوير • ا. مسجد شهيد مطهرى تهران، قاجاريه، مأخذ: معمارى مدارس علوم دينى دوره قاجار
 در مقايسه با نمونههاى برجسته مشابه در دور ماهاى قبلى، سططح بسيار نازلترى دارد.

جدول r. مقايسه مسجد امام خمينى اصفهان و مسجد شهيد مطهرى تهران، مأخذ: نُارندكان

| دورهقاجاريه | دورهصويه | عنوان |
| :---: | :---: | :---: |
| خلاقيت و تنوع فشايايى |  | ط |
| كـنايش، ششافيت و سبكى فضاها |  | فضضا |
| استفاده تلفيقى از دو نتنش كيامى و هندسى با جزئيات شلوغ و بر ير يج وخم |  | نتوش |


جدولr. مقايسه مسجد امام خينيى اصفهان و مسجد شهيد مطهرى تهران، مأخذ: نگّارندكان.

|  | 409:93\% | 8و |
| :---: | :---: | :---: |
| بدء كار بردن جمالتى در ملح :يادشامان با خطـ نستعليق |  با بخط آيات و الحاديث قرانى با خط ثلث | جماتلات <br> بـكاريرنته |
| الستفاد هاز رنگاهماى زرد، نارنجي، صورتى، <br> 3 | استفادهاز رنگایماى لاجوردى، فيروزهای، زرد | رنگای ستفادهثده |
|  | منار مها الز بايين مخخفى شده و در بالآى ايوانزهابيد ظهيور میرسند | \% |

## تتيجه















 به واسطه نوع رنگابندى، شدت و ضهف يافت.

## فهرست منابع

I. اعوراتى، غلامرضا، حكمت و هنر معنوى (مجموعه مقالات)، تهران: گُوّس، ، ITVD.
「. اهرى، زهراو سيدمحسن حبيبى، »معمارى شهرى مسجد در مكتب اصفهان"، تهران: نشريه علمى






 اسلامی، ITVY
 اسلامی، 15A.

Yا Y. شريعتى، على، تشيع علوى تشيع صفوى، تهران: ITAY.




-「. منشى قمى، اححمدبنحسين، خلاصة التواريخ، تهران: نشر، 1r09.


