

چچیده
ايـن پ夫روهـش بـا هـدف ارائـه راهكارهـاى دينـى در جهـت كاهش آسـيب هاى شـناختى
انيميشن هاى شركت صهيونيستى والتديزنى به روش توصيفى ـ تحليلى انجام شده است. بدين منظور ابتدا آسيبهاى شناختى چند نمونه از انيميشن هاى معروف اين شركت مورد بررسى قرار گرفت و سپس راهكارهايیى برگرفته از تعليم و تربيت اسلامى براى مقابله با آن ارائه شـد. نتايـج نشـان داد كـه حوزه شـناخت را مىتوان به چهمار قسـمر تجربى، عقلـى، تعبدى و شهودى تقسيم كرد. در بررسى انيميشن ها آسيب هايى مانند (تتنها هدف زندگى، لذت بردن اسـت)،، (اسـن ها و قوانين اجتماعى را بايد كنار زد)، (اوالدين اسير يكـ سرى قوانين قديمى هسـتند) و نيز (وجود مفاهيم ضد دينى)" شناسـايـى شـد. راهكارهايیى همچچون توجه دادن بـه فطرت، اسـتفمهام، تقويت تعقل و دادن شـناخت صحيح با قصغگويـى، مىتواند قوه تفكر و تعقل مخاطب را فعال كند تا در مسـير هدايت آنچֶه راكه مخالف فطرتش اسـت، به راحتى
نپذيرد و اثر اين آسيبها در او كاهش يابد.

وازگان كليدى: انيميشن، والتديزنى، انواع شناخت، تعليم و تربيت اسلامى، آسيبهاى
شناختى، راهكارهاى مقابله.


## مقدمه

يكى از هنرهـاى تأثيركَذار در زندگَى بشـر كـه قدمـت آن بـه عصـر غارنشـينى مىرسـد، انيميشن است. قديمىترين نمونههاى تلاش براى به دست آوردن توهم حركت در طر طراحى ثابت رامىتوان در نقاشى هاى انسان هاى اوليه در غارها پِيداكرد كه در آنجا تصوير حيوانات

 مهمترين سرگرمى هاست.

 عقيده و مكتب، ميل وگرايش، اخلاق و رفتار و حتى سبك زندگى مورد نظر نـر خود را را به وسيله انيميشـنههاى جذاب به كودكان و نوجوانان القامىكنند. در عصر كنونى انيميشـن در ميان كودكان و نوجوانان طرفدار بيشـترى پیيداكرده است. هر چند همه هـ مـردم به نوعى مخاط رسانه ها هستند، اماكودكان به دليل نداشتن قدرت تعقل و تحليل، در معرض بيشترين آسيب قرار دارند. يكى از شـركت هاى معروف انيميشنسازیى، شركت والتديزنى است كه با رياست
 آن ها تمام توان خود را براى تسلط بر فكر، گرايش و رفتار كودكان به كار مىگيرند و متأسفانه


 شكل گَرفته است. اومانيسم در لغت برگرفته ازواثه لاتين Homo به معناى انسان و وانسانگرايـايى اسـت و شـامل هر نظام فلسـفى يا اخلاقى مى شـود كه آزادى و حيثيت انسـان مركزيت آن را

 فمينيسم نيز به مجموعهاى از حركت ها و فعاليتهاى اجتماعى و سياسى گِفته مىشود كه



بر تمامى ابعاد زندگى زنان در غرب و تا حدودى در كشورهاى ديگر تأثير گَذاشته است و هدف آن، احقاق حقوق زنان است كه عموماً به وسيله خود زنان انجام مىگيرد（بهشتى و احمدىنيا،
 را به صورت نرم و تدريجى تغيير مىدهند و تأثيرات عميقى بر اخلاق و رفتار آن ها مىگذارند． هدف مهمم از طرح اين مباحث، دقت بيشتر والدين در گزينش انيميشن هاست تا ذهن پاک كودكان خود را به دسـت شـركت هاى انيميشنســزى چون والتديزنى نســارند؛ بلكه با نقد صحيح، روحيه كودك را پرورش دهند و او را از حالت انفعال و پذيرنده صِف خارج كنند．اين شيوه، اثر مخرب پيام هاى تربيتى انيميشن ها بر روى ذهن و شناخت كودى را خنثى مىكند و تهديد، به فرصتى مغتنم براى پرورش فرزندانى فكور و منتقد تبديل خواهد شد． در بررسى منابـع مختلـف، مقاله（„آثار تربيتى انيميشـن هاى غربى بر تربيـت كودك）اثر باقرى نـراد قرابت زيادى با هـدف اين پ夫وهش دارد．نويسـنده در اين مقالـه ابتدا به معرفى شـركت والت ديزنـى و بررسى برخى مضامين فلسـفى، اعتقـادى، تربيتى و سياسـى نهفته در انيميشـنهها از جمله اومانيسـم، شـرك در خالقيت، شيطان پرستى، خشـونت و ．．．پرداخته اسـت．ســّس شـرح مختصرى از برخى مفاهيم كليدى فلسـفه پستمدرنيســم شـامل نفى فراروايتها، عقل ستيزى و عقلگريزى، نفى رابطه عليت، ترويج لذتگرايى و فردگرايى افراطى و ردپاى اين آموزهها و آثار تربيتى آن را در دو انيميشـن معروف（（موش سرآشـپز）و（اشيرشاه يك و نيم）＂را بيان كرده است．در منابع خارجى نيز مقالههايى همچچون »تأثير سواد رسانهاى بر يادگيرى كودكان از فيلممها و رسانهها）، در نشريه Elsevier و نيز يك آزمايش شبه تجربى كه توسـط دانشـگاه مريلند آمريكا در سال YO1人 بر روى كودكان تانزانيا انجام و تأثير كارتون هاى آموزشـى بر روى اين بررسـى شد و در مجله روان شناسى رشـد كاربردى به چاپ رسید، قابل توجه و بررسـى اسـت．در بررسـى هاى انجام شـده، مشـخص شـد منبعى كه افـزون بر بيان آسيب ها، راهكارهاى تربيتى را نيز ارائه دهد؛ بسيار كم و محدود است．بنابراين براى هر يك از وازههاى عنوان پ夫وهش به صورت مجزا منبعيابى شـده اسـت．براى مثال درباره آشـنايى بـا شـركت والت ديزنى بـه منابعى مانند（„كارتون هاى ديزنى و ترويج انسـان محورى）نوشـته


 به استفاده صهيونيست ها از انيميشن ها براى تأثيرگذارى بر كودكان اشاره دارد. مقاله ها ها
 "(دييلماسى عمومى براى كودكان، مطالعه موردى پويانمايـى هاى والتديزنى) اثر ايزدى و شمشيرى(1) (\% ) و وواكاوى نسبت جهان بينى با مسائل جنسى و عفاف در سينما؛ مطالعه

 با بررسى انيميشـن ها، به بررسى آسـيب هايـى همحیـون ترويج انسـانكرايـيى، القـاى تفكرات صصهيونيستى و آموزش مسائل جنسى پرداختهاند.
 آسيببهاى شـناختى انيميشن هاى ديزنى پرداخته و سـيس راهكارهايیى را بر اساس منابع

 عملى و مناسـبى براى مقابله با اين اثرات ارائه شـود؛ بهكونهاى كه والدين بتوانـند باند با مطالعـه



 عنـوان نمونـه انتخـاب، و ســـس بـه آسيبششناسى آن هـا در انواع شــناخت تجربـى، عقلى، تعبدى و شـهودى پرداخته شـده اسـت. پپ از تحليل آسـيب ها نيز به والدين آموزش داده شـده است كه چحكَنه با راهكارهاى به دسـت آمده از آيات قرآن كريم، به تقويت قواى تفكر و تعقل بيردازند.


## بررسى آسيبهاى شناختى انيميشنها

تجاربـى كـه انسـان در سـنين خردسـالى از محيط اطـراف خـود كسـب مىكـنـد، نـــش






 عمل به دستورهاى دينى و كسب كمالات معنوى و ارزشه هاى اخلاقى در گرو شناخت است؛ يعنـى ايمـان بـه خـداو عمل صالح كـه شـرطهاى لازم براى دسـتيابى به سـعادت اخروى از ديدگاه اسلام و اديان آسمانى است، بدون شناخت و آكاهیى محقق نمى شود. شناخت هایى
 (مصباح يزدى، IrVV).

## ا. آسيب بر شناخت تجربى




 سلسله مفاهيم كلى خاص مانند محال بودن اجتماع نقيضين يا بزركتر بودن كل از جزء ور و... رادر بـر مىگيـرد. شـناخت تجربى از همـكارى حس و عقل حاصل مى شـود. حس ما چیيزى



|  | مفاهيمى كه در انيميشن القا مى شود | نامانيميشن |
| :---: | :---: | :---: |
|  | مهرمتريـن نكتـه، تبديل شـدن انسـان به شـتر است. هر انسـانى مىتواند بـا خوردن <br>  <br>  والدين در حضور كودكان ديده مى شود. نوع آسيب: اختلال در ادراك عقلى | زندگى <br> جديد <br> اميراتور |
|  |  <br>  <br>  <br>  نوع آسيب: اختلال در ادراك عقلى ديكى | لوكا |
|  | همـه چییـز براى رسـيدن به مفهوم لذت بـردن در لحظه، بدون توجه به آينده اسـتـ. انسان هر چيزى كه حس مىكند، بايد برايش لذتى به همراه داشته باشد؛ در غير اين <br> صورت ارزش توجه ندارد. <br> نوع آسيب: اختلال در ادراك حسى | روح |
| $\begin{gathered} \overrightarrow{3} \\ \substack{3 \\ 3 \\ 9 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 9 \\ \hline} \end{gathered}$ | مريـدا هميشـه با والديـن و مخصوصاً مادرش مخالفـت مىكند. او با ســتـتها و قوانين <br>  <br>  <br>  نوع آسيب: اختلال در ادراك حسى و ادراى عقلى | شجاع |
|  | نام آرمان شهرى است كه د د آن حيوانات اهلى با ظاهرى مهربان، ولى حيلهكر و د در فكر تصاحب شـهر ديده مىشـوند؛ اما حيوانات وحشـى ديگر خوى وحشى بودن ندارند و متمدن شدهاند. در زوتوپيا هر حيوانى مىتواند به چيزى كه دوست دارد، تبديل شود. براى مثال روباه مىتواند فيل بشود. بدين منظور فقط بايد به دنبال اهداف خود رفت و به قوانين خانواده اعتنا نكرد تا به موفقيت رسيد. قسمتى در اين شهر وجود دارد كار كه <br>  <br>  نوع آسيب: اختلال در ادراكى عقلى | زوتوييا |


| مفاهيمى كه در انيميشن القا مى شود | نامانيميشن |
| :---: | :---: |
| شير نماد بسيار مهمى در يهوديت به شمار مىرود. بنابراين برترى شير در انيميشن <br>  طبيعت تعريف شده است و موجودات در اين چرخه به هم تم تبديل مى شوند. نوع آسيب: اختلال در ادراك حسى و ادراك عقلى | شيرشاه |
|  <br>  <br>  <br> (رمى)" تبديل مىشود. <br> نوع آسيب: اختلال در ادراك عقلى | موش <br> سرآشپز |

## r. r. آسيب بر شناخت عقلى

شـناخت عقلى، دانش مفهومى نسـبت به حقايق ثابتى اسـت كه امـور متغير و متحرك

 اصول بديهى شناخت عقلى عبارتند از:
(. اوليات؛ براى مثال هر كل از جزء خود بزركتر و يا اجتماع نقيضين، محال است.

حواس باطنى به آن ها حكم مى كند.

「. 「. وجدانيات؛ مانند ترس، درد يا شادمانى.
٪.
ه. تجربيات؛ مثل جوشآمدن آب در صددرجه.
9. متواترات؛ قضايايى هستند كه به دليل كثرت قائلين، انسان به عدم كذب كلام اعتقاد



| نوع آسيب | نام انيميشن |
| :---: | :---: |
| نقض وجدانيات؛ احساسـات ناشـى از تلاش آدمكى اسـت كه درون شخص وجود دارد. | دنياى درون |
| نقض تجربيات؛ با قدرت جادو مىتوان آب را به يخ تبديل كرد و هوا را برفى نمود. | يخزده |
| نقض اوليات؛ موهايى كه با جادو بلند شده است و مثل دست قدرت حركت دارد. | گيسوكمند |
| نقض اوليات؛ انسان مىتواند به شتر و موجودات ديگر تبديل شود. | زندگى جديد امپراتور |
| نقض اوليات؛ موجودات مىتوانند تبديل به انسان شوند و و دوباره به شكل قبلى خود برگردند؛ فقط نياز به آب دارند. | لوكا |
| نقض متواتـرات؛ عـدم وجـود خداونـد، لــذت بـردن بـى هيــج قيد و شـرط، فرشتگان به حدى سادهلوح هستند كه روح آمده به آن جهان راگّم مىكنند. | روح |
| نقض اوليات؛ تبديل شدن انسان به خرس ممكن است. | شجاع |
| نقض اوليات؛ حيوانات وحشى به دليل متمدن شـدن ديگر خوى وحشـى ندارند. | زوتوپيا |
| نقض متواترات؛ محتواى داسـتان به نفع قوم يهود صورت گَرفته اسـت. برتر بودن نزاد يهود بر تمامى انسان ها، نمونهاى از آن است. | شيرشاه |
|  | موش سرآشیز |

س. آسيب بر شناخت تعبدى
واجب تعبدى، به واجبى اطلاق مىشـود كه قصد قربت در آن شـرط اسـت؛ مانند نماز، روزه و حـج. انجـام دادن ايـن گونـه واجبـات بــون نيـت تقرب به پـروردگار، مسـقط تكليف نيسـت. شـناخت هايـى كه بـا روش تعبدى حاصل مىشـود، جنبه ثانـوى دارد و فرع بر اين اسـت كه قبلاً اعتبار منبع يا منابع آن ثابت شـده باشـد. در واقع بايد نخست پیامبرى فردى ثابت شـود تا در مقام بعدى پیيامهاى او معتبر شــناخته شـود. روشـن اسـت كه اصل وجود

پيامدهنـده و نيـز پيامبرى پيامآور ر انمىتوان به پيام اثبات استـناد كرد. البته پپ از اثبات



 مى توانـد با برداشـت غلط از انيميشـنههايـى كه مى بيند، خدايش را باكوونـهاى كه به نفعش باشد، بسازد؛ نه اينكه والدين آن را با استفاده از آموزههاى دينى در در زواياى مغزنش به وجود بياورند. انيميشـن ها به طور غيرمستقيم ضرورت اعتقاد به اصول دين و عممل به واجبات و واني احكام را به بهانه سرگرمى، شادى و خوشگَذرانى از دين سلب مى كنند و تنمها ظاهر مسلمانمان
 بهواسطه عقايد سطحى و وارونهاى كه از مكاتب فلسـفى موجود در انيميشـنـها ها و فيلمهها درباره هستى دريافت مىكنند، اندك باورهايیى راكه توسط آموزههاى سنتى به آن ها رسيده
 جدول ץ :آسيبهاى شناخت تعبدى

| نوع آسيب شناخت تعبدى | نام انيميشن |
| :---: | :---: |
| وجـود خداوند، نمودى ندارد. همه احساسـات انسـان توسط آدمكههايى كنترل | دنياى درون |
| خدايى وجود ندارد كه انسان رااز مركى نجات بدهد؛ بلكه با جادو و محبت میتوتوان <br>  <br>  مشاهده كرد. استفاده از الفباى شيطان يرسـتى در نوشتـه كتاب كوتوتوله ها وا و نيز با با مـهارت روى نقشه سِززمينه كَنجانده شده است. | يخزهده |
|  شود. ارتباط برقراركردن با مردان و رقصيدن در حضور آن ها، امرى عادى است. | گيسوكمند |



| نوع آسيب شناخت تعبدى | نام انيميشن |
| :---: | :---: |
| خداوند به عنوان خالق ديده نمى شـود. تبديل شـدن انسـان به شـتر با جادوگرى امكانپذير است. فرشتگان رقيب و عتيد همراه انسان كه وظيفه ثبت اعمال خوب و بد را دارند، به تمسـخر گرفته مى شـوند. رقيب يا فرشـته سـمت راسـت، به حدى <br>  خوردن هر نوع غذا بدون توجه به ماهيت آن، عادى و بلامانع است. | زندگى جديد امپراتور |
| خداوندى وجود ندارد و تبديل شدن موجن <br>  است كه بايد به آنجا رفت. | لوكا |
|  اشتباه مى شوند. ملكى به شكل موش، مسئول سرشمارى ارواح است و در بايگًانى به دنبال روح گمشده مىگردد. انسان در دنيا و آخرت، تنههاست. روح آدمى هنگام فرار از دنيا، به جسم گربه وارد مى شود. | روح |
|  <br>  و بـى ارزشتر از زن ها هستند. | شجاع |
| همه دوسـت دارند در اين آرمان شـهر زندگى كننـد؛ زيرا خدايـي در آن آن وجود ندارد. در نتيجه از قيود دينى آزاد هستند و مىتوانند برهنه باشند. | زوتويّا |
| خداپرسـتى ديده نمىشـوه؛ از اینرو همه به سمت خورشيد مى روند كه نمادى از <br>  نــدارد. حيوانـات در چرخـهـ طبيعـت بـه يكديگر تبديل مى شـوند. سـيمبا با وجود ناشايستگى مىتواند منجى قومش شود و آن ها را از دست كفتارها نجات دهد | شيرشاه |
| ازدواج كه دسـتور الهى اسـت، فاقد ارزش و پسر قصه حاصل روابط نامشروع است. مـوش نمـاد برتـرى قـوم يهود اسـت. روح سرآشـــز بـه طـور تمسـخـرآميزى موش را را هدايت مىكند. | موش سرآشیز |

## F. F. آسيب بر شناخت شهودى

شـناخت شهوودى، بالاتريـن مرتبـه شـناخت اسـت؛ زيـرا در آن فـرد واقعيـت موضـوع را








 و تجليات الهى سـاختهاند، تن و دل خود را به عبادت و اطاعت خدا آزمودهاند. رسـيدن به حنيـن معرفتـى، حلقه نهايى تعاليم انبيا براى هدايت بشـر به توحيد ناب است. البته فقط افـراد اندكى كه از قابليـت و ظرفيت وجودى بسـيار بالايى برخوردار هسـتند، از آن بهرهمند مى شـوند(مصباح، ا^ז|). هنگام بررسى آسيبشناسى، براى اين نوع شناخت موردى يافت
 بالاترين ادراكهها وجود ندارد.

## راهكارهاى تعليموتربيت اسلامى

قرآن براى تعليم و تربيت، راهكارهايى را رارائه داده استيت است كه با با استفاده از آن ها ما مىتوان به اصلاح آسيبهاى شناختى در كودكان پرداخت. اين راهكارها عبارتاند از: ا. توجه دادن به فطرت
فطـرت كهـ بر چگگَونگى خلقت دلالت دارد، نوعى توانمنـدى و آمادگگى درونى و ذاتى رادر




اگر مثلاً خير و شر به دستگاه ذهنى بشر عرضه شود، نيروى عقل فطرى بدون آموزش قبلى، قدرت تشخيص و تميز آن دو از يكديگر را دارد. جستوجوى حيرّ حقيقت، علم و دانانيى، گرايش

 ص ص اءو 199). اولين راهكار براى كاهش آسيبهاى شناختى، توجه دادن به فطرت مشترك ميان همه انسانهاسـت. اين مشـترك بودن امور فطرى، كار را براى هدايت فرزندان آسـان مى مند. براى درك بهتر فطرت مىتوان به كزارههايى كه علامه طباطبايى در تفسير الميزان
ذيل آيه مr سوره روم آورده است، توجه كرد.
 خلق را مبعوث و حسابرسى مىنمايد و كسى كه به غير او روى آورده باشد،


 جا هادى همه افراد به سـوى سـعادت است اين دينى كه واجب است برانى او اقامـه وجه كنى، همان دينى اسـت كـه خلقت بدان ديان دعوت، و فطرت المى
 ساير انواع مخلوقات، سرشته به فطرتى است كه او را به سوى تكميل نواقص و رفع حوائجش هدايت مىكند و به آنحه كه نافع برای اوست يا با برايش ضر دارد، ملهمر كرده است. فطرت انسان او را به روش معينى كه منتهى به هدف و غايتى خاص مى شـود، هدايت مىكند. پس انسـان از اين جهت كه انسان است، بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد و چچون چحنين است، لازم است كه در مرحله عمل تنها يك سـنت ثابت برايش مقرر شـود و هادى واحـ احد او را به آن هدف ثابت هدايت فرمايد. بايد اين هادى، همان فطرت ونرئ ونوع خلقت باشد و به همين جهت دنبال فطرت الهل التى فطر الناس علييها، اضافه كرد كه

لا تبديل لخلق اله؛؛ پس ساختمان و بنيه انسانيت، حقيقتى واحد، مشترك
 شـناخت فطـرت الهمى متربـى، شـرط اصلـى چـرورش اسـتعدادهاى فطـرى اوسـت. براى شكوفايى استعدادهاى فطرى، بايد زمينههاى خاص آن ها به وجود آيد. محيط تربيت در بروز وظهور استعدادهاى فطرى، نقش بسيار مؤثرى راايفامىكند(ملكى، ،وّا، ص ^). گروهى بر اين باورند كه انسان صرفاً مانند ظرفى خالى است و با آداب، رسوم و افكار حق و باطل پر مى شود و نظام هاى سياسى و اقتصادى به او رنگى مىدهند. والدين بايد توجه داشته باشند كه اين، باور صحيحى نيست. خداوند حق جويى و حقيقتگرايى راد ر وجود انسانها به وديعه نهاده اسـت. امـور فطرى كـم و بيش در نهاد تمام انسـان ها وجود دارد، اما هيـجچگاه از بين نمىرود. انسان ذاتاً دينگراو طرفدار حق، و از باطل بيزار است؛ همانگونه كه علاقه مادر به فرزند امرى تعليمى نيست؛ بلكه فطرى و غريزى است. والدين مىتوانند با توجه به فطرى بودن حقطلبى
 امـروزه جههان غرب بـراى القاى آموزههاى ضد دينى خود، از دنياى انيميشـن اسـتفاده
 تضاد با آرمان هاى اسـلامى و در نازلترين سـطح از محسوسـات و معقولات باشـد؛ در قالب انيميشـن هاى جـذاب و لذتبخش به ذهن كودكان تزريق مىكنند تـا موجوديتى متضاد با فطـرت و تربيـت اسـلامى در جامعه شـكل گيـرد و افراد به جاى دسـتيابى به كمـال، مغاير با فطرت انسانى در جهت انحطاط حركت كنند. جهان غرب باتكرار زياد محتواهاى اومانيستى، پستمدرنيسـتى و... در انيميشـن هاى مختلـف با رنـــ و لعابى متفاوت، مىكوشـد تاعدم فطرتگرايیى رادر ذهن كودكان نهادينه كند و رفتار آنان را بهجاى ارتباط با پروردگار و بازگشت به فطرت خويش، همواره بهسوى الحاد و شيطانپرستى سوق دهد(موسوى، 99ّا، ص \&^). در انيميشن ها انسان مركز همه عالم و وجود خدا بسيار كمرنگً و ناتوان القا شده است. با توجه به محتواى انيميشـن ها، انســان بدون وجود خدا در اين جهان خوشـبخت اسـت.



او قـرار دارنـد كه امـورات او راكنترل مىىكنـد. انسـان هر زمان كه بخواهد، بـا قدرتى كه دارد؛


 بنابراين ضرورى است كه والدين با توجه به اين نكته كه انسـانها بها به صورت فطرى خداى خويش رامى شناسـند، با كمكـ روشهاى ديگّرى همچچون استفـهام و قصهكويى، اين اصل

 مى توان خداشناسى راكه امرى فطرى است، درون كودك تقويت كرد.

## r.استفهام

يكى از روش هاى قرآن در تعليم و تربيت، استفهام است. قرآن كاه از طريق طرح سؤالات، انسان رابه تدبر و تأمل وامى دارد تا او را به فهمى عميقتر راهر راهنمايى كند. دقت و وسؤال كردن،


 خويش راتقويت مىكند و براى فهمر و درك كارهاى بسيار مهم و دشوار آماده مى شود(صالحى


 محركى براى تفكر وجود نخواهد داشت و فرد با مانعى كوچکى از تفكر باز مى ايستد؛ چنانكا




آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناكى رهايى مى بخشد؟؟).

استفههام، كاهى استفههامى حقيقى است؛ ؛ بها اين معنا كه كسى مطلبى را نمى داند و از

 انكارى و استتفهام تقريرى مى شـود. در استـفهام انكارى، سـؤالكننده امرى امر راكه مى خواهد مورد انكار يا نفى قرار بدهد و از مخاطب نيز اين انكار را اعتراف بگيرد، به صورت استفهام يا يا سؤال مطرح مىكند. نمونهاى از اين نوع استفهام انكارى را مىتوان در آيه آ سوره ياسين









 استففهام تقريرى، در نقطه مقابل استففهام انكارى قرار دارد؛ بها اين معناكه سؤالكننده مطلبى راكه مورد تأييدش است، از طرف مقابل سؤال مىكند تا او نيز تأييد نمايد. براى مثال
 از پرستش نكردن شيطان توسط بنى آدم و دشمنى شيطان با انسان كه يك امر يقينى است،

 كه شـيطان رانيرستـيد كه او براى شـما دشـمن آشـكارى است؟؟ ٪). اين اخطار عدم پرستش شيطان به طور مكرر بر زبان رسولان الهى جارى شده است. به دلايل علاي على نيز انسان نبايد


عقل در كنار كتاب، سـنت و اجماع، يكى از منابع چهاراركانه استنتباط حكم شـرعى است.


اسلام مطرود است و اگر به حكم ظاهر مسلمان باشد، يقيناً مؤمن نيست(محمدى رى شهرى،





 انديشه نمىكنند).
 جدى و معنادارى ميان رفتار شخصيت ها و نتيجه عمل شان وجود ندارد. در نتيجه بسيارى از چيزها به صورت تصادفى اتفاق مى افتد و بسـيارى از رفتارها و جريان ها با وجو بودن، به إيانى خوش ختم مى شـوند. نفى رابطه ميان عمل فرد و سرنوشـت او، باورمندى
 رفتار صحيح كمرنگَ مىنمايد. همحنینين موجب شـكلگَيرى انتظارات غير واقعى در كودى مى شود و او ر ابه موفقيت و سرانجامى خوش در همه كارها عادت مى دهد؛ بد بدون اينكا
 خود بخواهند چيزهايیى راكه از تماشاى انيميشن فهميده است، بيان كاند اسند. براى مثال بكويد
 قدرت فكر كردن و تعقل رادر كودك شان تقويت كنند. فعالكردن قوه تفكر كودك براى اينكه

 شود تا در بزرگسالى تحت تأثير هر نوع تفكرى قرار نگگيرد.

٪. دادن شناخت صحيح با قصهكويى



مىگوينـد كـه برخى از آن ها به دنبال برخـى ديگر بودند و گوينده در پى فهميـدن آن اسـت.
 الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْتُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سرگذشـتها را از طريق اين قرآن ــه به تو وحى كرديهم - بر تو بازگو مىكنيمى و مسـلّماً پیيش از اين از آن خبر نداشتى)".

مضمـون و محتـواى قـرآن، سرچشـمهه و بيانگـر بسـيـارى از قصههای دينى و شـرح حال گذشـشتًان و بـرزگان اسـت كـه در ترويـج قصهگويسى و سـمتگیيرى محتواى قصهها به شـرح حال پیيامبران و دينداران تأثير بسـزايیى داشـته اسـت. داسـتان يا قصه با فطرت بشـر سـر و كار دارد؛ از اينرو بسـيار ديده شـده اسـت كه كودك شـور و شـوق خاصى براى شنيدن قصه نشـان مىدهـد و از پـدر يـا مــادر مى خواهـد تا برايـش قصـه بگويند. داسـتان افزون بـر آنكه فطرتاً محبوب انسان هاسـت، زبانى اسـت كه گوينده و نويسـنده مىتواند با آن مقصود خود را سـادهتر و روشـنتر بيـان كنـد. روش انبيـا بـراى هدايت پيـروانشـان، نقل قصـص پيـامبران سلف و تذكر دادن نگات زندگى آنان بوده است( كارآمد پیشه، هوّا، ص \&זا). شخصيت هاى טاسـتان هاى قرآن، انســان ها هسـتند و موضوعات آن ها نيز به زندگى انسـان مرتبط اسـت. قصه هـا و تمثثيل هاى دلنشــــن قـرآن با مضمون هاى اخلاقى، انسـانى و تاريخـى همگان را به عبرتگيرى و يادگيرى مسـائل دعوت مىكنـند. قصه هاى قرآنى، بافتنى و سـاختنـى نيستند؛ بلكه يافتنىاند. به عبارتى مخاطب بايد خود را در داستان بيابد و آن را با زندگىاش تطبيق دهد(بيرانوند، و9٪ا، ص 1ه9) . در واقع تاريخ، سرگذشـت گذشتتگان و امت هاى سابق بهويزث انبياى المى، طريقه زندگى و روش صحيح آن را بيان مىگند. با نقل داسـتان ها و سرگذشـت امت هـا و پيامبـران المهى، مىتـوان بـه انسـان ها فمهمانـد كه چه كارى درسـت و چــه رفتارى نايسـند اسـت و آن هـا را بـه ايـن نكتنه متذكر شـد كه كدام يــ از امت هاى پيشــين، راه حق
 دچپار عذاب و عقوبت الهیى شـدهاند. اين روش، وسـيله عبرت و آگاهى انسان است(صالحى، شهّا، ص \& \& ). استفاده از داستان هاى قرآنى به توليدكنـندگان آثار انيميشن كمك مىكند تا با

ساخت آثارى زيبا، كودكان را به سمت آن ها جلب كنند. همحچنين به والدين كمك مىكند تا


 عزت و بزرگى است، استفاده كرد. اين تأثيركذارى رامى توان در در تمامى انواع شناخت مشاهده كرد؛ بهويثره در شناخت شهودى و عرفانى بسيار اثركذار است. وقتى كودك تحتتأثير مفاهيم القا شده مى پيزيرد كه با جادو مىتوان آن آب را به يخ تبديل

 بر ذهن كودكان دارد تا آنجا كه مىتوان تفكر اشتباه و حتى رفتار غلط آن ها را به اين وسيله اصلاحكرد.

## نتيجدگيرى

ايـن پ夫وههـش بـه دنبـال راهكارهايـى بركرفـتـه از منابـع دينى بـراى مقابله با آسـيب هاى شناختى انيميشن هاى والتديزنى بود تا به كمكى آن بتوان فرزندانى با ذهن خلاق و تفكرى نقاد تربيت نمود. كودكى كه قوه تفكر و تعقلش فعال اسـت، در مسـير هدايت قرار مى كيرد و آنحه راكه مخالف فطرتش است، به راحتى نمى پֶيريد و در همه حال از اعتقاداتش مواظبت


 لذت بردن است)، (اسنت ها و قوانين اجتماعى، دست و پاگير هستند و بايد آن ها را كنار زد

 و ثابت هسـتند كه برخى آسيببهاى آن به شـرح زير اسـت: در انيميشـن ها همه يا بخشى




اصولى وجود ندارد. وقتى والدين كودك را از انجام كارهايى كه برخلاف اصول عقلى و بديهى هستند، منع مىكنند؛ ممكن است نظرشان اشتباه باشد. كودك در اين انيميشن ها مى بيند
 نهايت مى فهمند كه نظرشان اشتباه بوده است. آسيب هاى شنا شـامل برخى مفاهيم ضد دينى اسـت. بـراى مثال در اين انيميشـنـها وجـودودى از خداوند ديده نمى شود يا در حدى خيلى پايين و ضعيف و ناتوان آمده است. با وجود أنكه در اسلام
 رقصيدن و آواز خواندن زنان، ارتباط با نامحرم، بى ارزش دانستن توان توجه به حلال و حرام و نيز
 صحنه اصلى استفاده شده است. تبديل انسان به حيوان و برعكس، ممكن جلوه داده شده است. شناخت شهودى در انيميشنها بيان نمى شود؛ زيرا در تفكر مادى اساساً جا جايى براى بالاترين ادراكهها وجود ندارد.
 بتوانند قوه تفكر و تعقل رادر فرزندشان فعال كنند، بايد شرايط پرورش استعدادها را براى او فراهم نمايند؛ ذيرا انسان ذاتاً دينگرا و طرفدار حق است. والدين مىتوانند با تو اتوهد




 درست را به او نشان دهند.

## چيشنهادها

براى بهبود توليد رسـانهاى در حوزه انيميشـن، ييشنههادهايى به دو كروه توليدكنندكان

## ا. براى توليدكنندكَان

برنامهريزى براى ساخت انيميشن هاى با اصالت ايرانى و مذهبى با تكنولوروى پيشرفته،
 را جذب كنند. متأسفانه عموماً براى موضوعات زيبا و داسـتان هاى خوب ايرانى و مذهبىى،
 خاص كودكان، مىتوان از داستانهاى زيباى كتاب هاى كاى كليله و دمنه، قصههاى


 مى تواند با كمى خلاقيت به آثار فاخرى تبديل شود كه قابليت صدور با به جها دان دان را هم داشم داشته باشد. در ميان كتابهاى دفاع مقدس مانند دا، دختر شينا، من زندها ور و يايیى كه جاماندي ظرفيت ها و زمينههايى براى نتارش فيلمنامه هاى انيميشنى يافت مىشود.

## 「. برای پرَوهشگران

براى هوشمندسـازى نسل جديد و توانمندسازى ايشان در مقابله با آسيبها، پرُورهش و تحقيق گسـتردهاى ضرورت دارد كه برخى از آن ها به عنوان نمونه در اين زمينه پيشـنـهاد
 در انيميشن ها بر روى ذهن كودك)،، "راهكارهاى مقابله با تأثير رفتارى انيميشن ها بر روى
 هاليوود بر جامعه آمريكايى و ايرانى).



## فهرست منابع

 فارسى
اهل بيت










ص וז_r_r.

 4ra_rion









ها ا. صالحى، اكبر وامير مرادى و اسـماعيل فيروزى، (سوّا)، (انتًاهى جامع به تعليم و تربيت اسـامى از ديدگاه


$$
\text { اسلامى، ، دوره rr، ش ra، ص rV ـ } 9 .
$$

 VاV. كارآمد پیيشه، حسين، (هوساش)، آشنايى با تريیت اسلامى، چاپ اول، قمى: المصطفى.
 تبليغات اسلامى.
 $\qquad$ .19

امام خمـينى
.Y. محمـــى رى شـهرى، محمــل، (IMNاش)، منتخـب ميزان الحكمه، ترجمه حميدرضا شـيخى، قم: مؤسسـه علمى فرهنگیى دارالحديث.
 بصيرت و ترييت اسلامى، سال م، ش 19، ص 19 ـا
 فصلنامه علمى تخصصى افت تبليخ، سال اول، ش r، ص



## عر.هى

1. جرجانى، على، (هז| (اق)، شرح المواقف، تصحيح محمد بدرالدين نعسانى، چֶاپ اول، افست قم: الشريف الرضى.
 ، ، (ْحّاق)، الميزان فى تفسـير القـرآن ، چاپ دوم، بيروت: مؤسسـه الاعلمى


سايتها

1. https://article.tebyan.net/277846

