


عشق پرشور شهريار و پرى



## عشق پرشور شهريار و پرى

دكتر بهروز ثروتيان


- تروتيان، بهروز،

مرشّناسه
عنوان و نام بديل آور : عشتى هرشور شهريار و برى / دكتر بهروز ثروتيان.

 مشتحصات ظاهرى : 9VA - 99F-009Y - 91 - 9 : شـابك

. IYFV = IYAO شهريار، محهدحسين :



فهرست

V $\qquad$ يادداشت

11 $\qquad$ عشق برشور شهريار و چرى
YII $\qquad$ يادِ يار
YAI $\qquad$
Yar $\qquad$
YAQ $\qquad$ كتابها
ral $\qquad$ جاىها و مكانها
rar $\qquad$ آيات، روايات، جملات عربى

عذر مى خواهم یرى دختره با برق حشمـان سياه،

يكه خوردم راستى!
عينٍ آن ياروى هفده قرن بيش
آنكه در تابوت قيصرها غنود
ها ـ صدايش در درنيار، اين هم بله

عذر مى خواهم برى.
Mr شعر موميايی - ج
نويسندهُ اين دفتر با آگاهى از جبر و خـرورتِ زندگى، دو مقولهُ سرنوشتساز


هجران عشق، زندهياد شهريار برای (ايرى" و يا با ياد "يرى") سروده است است


 است كه هنرمندى سخندان و T Tمان آوازه، مورد بیمهرى قرار گرفته و هنر شعر
 يكرطرفه طلب مى كند. مباد Tنكه خحوانندة اين دفتر، با شتاب كارى تمام تـت تأثير احساسات و

عواطف انسانى لب بعشايد و به گفته شـابور رنگرز در داستان خسرو و شيرين صحّه بگذارد و بگويد:
وفـا در اسب و در شـمشير و در زن نــديده هــيج كس در هــيج بـرزن

و به يقين بداند كه در برابر هر دخترى كه در عشف به عللى، ناگزير از ترك ترك

 دخترى، حتى بروين اعتصامى شاعر، نتوانسته است درد دل خود را را باز گويد.

آن قــوم كـه خــامش جـهـاند ليلى و مجنون

و آن قومْ عارفان و عاشقان جهان هستند كه همه خاموش و رازدار بودهاند و و و بـي


دكمهاى در دهان دارند.
سياس صميمانه






 مىدانم از همهٔ عزيزان و مخصوصاً حروفنگار اين متن صميمانه سباسغزارى

ع عشت برشور شهريار و يرى •

نورزيده و در راهى یاكك و دور از آلودگىها گام
نيست اين كار.
بـيا و حــال اهـل درد بـــنو

نوروز IrA9 خورشيدى
حوهردشت كورج
دكتر بهروز ثروتيان

سخن آغازين
هنگام تأليف كتاب شهريار مُلكك سخن و بررسى شعرهاى زندهياد استاد شهريار به






 نمى آورد، اين نام گذارى افزون بر زيبايى لفظ (آرى"، از آنجا سرحشيا




 كه مظهر زشتتى و ترس و هولناكى است و ورى آن آن حنان زيباست




زايــد از واهــمـه اشــكال مـهيب
 سر دهد در رگ و یی واهـمه را...

جــون زنـلد بـاد بـه الشـجار نـهيب غــول و ارواح شـــرير و كــولى ســركند ديـو و دــرى هــمهـمه را

طوفان جنكل/از افسانئ شب/ ص Y ج
و امْا آن مـطلبى كه حـيرتآور اسـت، كاربرد لفظ و نام (يـرى") در غزلها و شعرهاى شهريار است و ظاهراً تنها در يكى دو جاى به نام تريا اشاره كرده است. البـته كـلمهٔ ثـريا بـه مـناسبت مـعناى لغـوى و اصـطلاحى خـود كـه از صورتهای فلكى است، در ابيات شـاعر ديله مىشود ولى تنها در شعر ينج بـيتى (ارثاى ثريا") آن هـم در عـنوان شـعر، از (اثُريا) نـام مـيرد و خـود در هـمين هـنـج بيت نـيز اشـاره مى كند كه او را از جشم فلككها و مردم نهان كرده است، يعنى هرگز دربارة او با كسى سـخن نگفته و نام وى را بر زبان نياورده است و اگر گله و شکايتى داشته و يا برعكس از روزگار خوش وصال سخن گفته، او را با نام (ايرى)" در بيتها قرار داده است و هـم در ايـنینج بـيت بـه مـرگك لاله نـيز اشـاره مـى كند و بـه صـراحت مى گويد كه در مرگَ ثريا از ريـختن اشك خوددارى كرده است و از ابر بهارى
 گـذاشـته، بـا يكت كـلام كـوتاه، كـنايهاى بس دراز را كـه حـاصل رنـج و دردٍ هـمهٔ عمر اوست، برزبان مى آورد.

نــريا رشك مـــاه هحـهارده شـــد
جـه گـلباز بـدى بـودم كـه گـل را قـرين بـا خـار و با خحاشاك كردم

 كه من از گريه هم امسانى كـر كـردم ازيسن سـو بـگذر ای ابـر بـهارى دل ســـنخم بــبين در بـــاغبانى بـى ديوان /

Ir ©

این كه شـاعر نام مـعشوق خويش را از بيگًانه و خويش نهان مـىدارد و لقب
 دو سـه تـن از دوسـتان جـوانـم مـطرح شـد از جـمله آقاى مـجيد صـالحى كه خـود دانـشجويى بـركار و بـرشور است، و دوست جـوان ديـگرى بـه نـام آقـاى مـهلى نـصيرى دهــقان كـه هــمه از يـاكان گـوهردشت كـر ور و مـايهٔ سـرفرازى هــستنلد، بلافاصله گֹت: (امن نيز شـرهايى راكه شهريار از (پرى)" نام برده است، براى شـما در اندكك مدتى جمع آورى مى كتم". گُتتم: ا(مـن خود عـلاقهمندم تا بـدانـم رؤيـاى شـهريار در اين نام برى و افسانة آن چحـگونه بـوده و بـا ایـن كـلمه جـه كـار كـرده است و ليـكن ايـن تـحقيق حــه
 اصرار كردند كه بى در نظر گرفتن سود و زيان، اين تحقيق نوشته شود و اگرجه از نظر شـناخت احساس و شـعر شـهريار بـسيار سودمند است و ليكن از ديدگاه ما جوانان، نگُرش شـهريار دربارة دخترى كه با وى چیيمان دوستى بسته و شـكسته، بسيار اهميت دارد. عباس سلطانآبادى جوان زيبانويس كشور ما گفت: (اعشت هرى عبرتنامه است و نوشتنى است" و همه بر آن باور بودند كه خواندن اين سرگذشت ما را از غصَهُ گَفتارى دنيا رهايى مىبنشُد و حتى اگگر لحظهاى با شادى عشق و قصّهُ غـم عشق مشغول بدارد، اين آگاهى از نظر روانشناسى و شعر و هنر شهريار

براي ما مهم است. روز بـيستم فروردين مـاه بود كـه بـاز آقاى مـجيد صـالحى با دوستانش آقايان دكتر حـميد مـشكى وآقاى نـصيرى دهـقان و سـلطانآبادى بـه ديـدنم آمـدنل. آقاى نصيرى دهقان صفحهاى كاغذ به هـمراه داشت كه شـمارة ابيات در آن ذكر شده بود و در اين صفحهه نه تنها یرى بلكه پریوش و پرىزاد و برى نام و پریوار و همهُ تركيبات و مشتقات اين لغت حتى جريش و برنيان نيز يادداشت شله بود، بر اساس قولى كه رفته بود همهٔ كارها به كنارى گذاشته شد و با نام خدا همان شب














آسانى مى
در اين جارسو هيجّ هنگامه نبست كـه در كيسئ مرد خودكامه نيـت
اخيراً كتابى را در دست تحقيق داشتم كه در انتشارات آيدين جان







عشـق يرشور شهريار و برى © 10

هـمين موضوع در كشّور ما، تا روى كارآمدن قانوتمندىها ادامه داشته است. و جاى آن است كه گفته شود همين اعمال زور و ظلمها موجب شد تا تيمورتاش را در زنـدان زهـر دادنـل و گُتند سـكته كـرده است و پس از وى ثـريا، اين دختر زيـبا را، جـراغـعلى خـان، يـسرخالة شــاه، بـه زنـى مـى گیيرد و او نـيز در زنــدان جـان مىىسِارد كه در شرح ماجراى عشت شـهريار اين قصه به اختصهار مىآيد. اگرجه تـجمل چرستى و زردوسـتى ثـريا فـابل انـكار نـيست و امّا مـحقق است كـه ثـريا و
 جــوان آذربـايـجانى را، در زنــدان مــحفوظ بــلارنــد و بــى گمان در شب خــــاطرة بهجتحآباد كه شهريار تا صبح بيدار مانده و (اثريا) به وعده گاه نيامله است، به اين راز يـى مى.بريم كهه جـاسوسان تيمورتاش در هـمه جـاى كوحه و بـازار، شـهريار را زيرنظر داشتند و اگر جحنين مـلاقاتى رخ مـيداد، قطعاً مـاجراهـاى ديـگرى بـيش مـى آمل كه بـيشبينى كردن آنها غيرممكن است و ليكن مـا مىدانيم كه وقتى شهريار در زندان بوده، مادر ثريا حادر خود را زير چاى وزير دربار انداخته و گفته است: ااحـضرت والا ايـن جـوان از سـادات است: نـفرين او مـا و شـــما را زيـرورو مـى كند" و در ايـن آتشِ شـعلهور است كـه تـيمورتاش مـيذيرد تا شـاعر جوان و هـزشكك عـاشق نـكتهدان را، بـه نـيشابور تـبعيد بـكنتن كـه ايـن مـاجراهـا در كـتاب شـهريار مُـلك سـخن' بـه تـفصيل آمـلـه است و خـلاصهاى از آن در ايـن دفـتر بـه مناسبت ذكر مـى شود: سـيد مـحمدحسين در سـال . .F| شــمسى در حـالى كـه 10 سال داشته به تبريز مىرود. يلدرش او را هـمراه سيلى از خويشاوندان و با هانصد تومان پولِ آن زمان به تهران مىفرستد شهريار خود مى گويد: اين مبلغ بسيار زياد و بيسّ از اندازه بود، درباره زيادى پول به يدرم اعتراض كردم. يدرم گفت: يسرم سخت نگیير، با اين خول تو را بيمه كردم. اين موضوع در تهران به حقيقت بيوست و جند بار از خطر مرگك نجات يافتم. 1. انتشارات دستان، Ir^9 خورشيدى.

ايـن جــوان شــاعر و فـاضل آراسـته بـه جــندين هـنر از جــمله زيـبانويسى و خحوشخوانى، بـا آن قِيافهُ متين دوستداشتتى، بـه تهران مىرود و به يـارى دوست جـدرش، ابــوالقــاسم كــمالالسـلطنه، در دارالفـنون نـامنويسى مـى كند و در كـمترين ملت، بيشترين دوستان را بِيدا مى كند كه از آن جمله است: ابوالقاسم شههيار كه شـخصى دربـارى و خـود آذربـايجانى بـوده است. افزون بـر شـاعرى، شـخصيت و متانت محمدحسين بهجت تبريزى يكى از عوامل معرفى وى به شخصيتىهاى طراز اول مـملكت از سوى شهيار در آن زمان بوده است. بسيارى از اين شخصيتى وـا را مى توان در آفرينش غزلههاى شهريار مؤثر دانست و نام ايسان نيز با شـعر شهريار
 سماعى، استاد وزيرى، قمرالملوك وزيرى، ملك الشعراى بهار، عارف قزوينى، اسماعيل اميرخيزى، يُانى، اشترى و زُهَرى...

عشت جانسوز
ســيدمحممدحسين بـهـجت تـبريزى، تسحصيلاتِ دورة دوم مستوسطه را در مــدرس\& دارالفـنون بـه هـايان مـىبرد و در سـال r.سا خـورشيدى در حـالىى كه 19 سـال از عـمرش گـذشته، وارد مـدرسهُ طبَ دارالفـنون مـىشود و مـدت بــنج سـال در ايـن دانشكده به تحصيل علم طبّ مىثردازد و در سال IF.V هـجرى شمسى به عنوان افسر ارتش در رشتهُ پزشكى دانشكدهُ افسرى اسمنويسى مى كند و گمان مىرود عـامل نـامنويسى وى در دانـشكده افـسرى حـادثهاى عـجيب بـوده است كـه خـط
 دلدادگى وى به دختر يكك سرهنگك ارتشى بوده است. دانشجوى جوان در سال r.سا خورشيدى و در آغاز تـحصيل طبت بـا ديـدن دخترى زيباروى به نـام ثـريا دل در او محىبندد، ثـريا نـيز دل به دانشجوى طب و شاعر جوان مىسیارد.

 وز دلشــــدگى قـــرارشـــــان بُـــرد در مــعرض گــفتو گو فـــتادند و آن راز شـنيده شـد بـه هر كوى در هــر دهـــنى حـــكايتى بـــود تــــا راز نـــــغردد آشــــــــارا بوى خوش او گواى مشكى است

 خـورشيد بـه گِــل نـــــايد انـدود
 جـز شــيفته بـودنش جــه تـــــير

عـشق آمـد و خــانه كـرد خــالى غـــم داد و دل از كــــارشـان بُــرد
 ايـن پرده دريـده شــد ز هر سـوى زيـن قـصه كـه مــحكم آيـتى بـود
 بـندِ سر نـافه گرجه خشـر است بــادى كــه زعــاشقى اتــر داشت
 در عـشُق شـكيب كـى كـند سـود حــشمى بــه هـرار غــمزه غــمّاز زلفــى بــه هــزار حــلقه زنــجير نظامى كّجهاهى، ليلى و مجنون

اين عشق جانسوز به طبيب و شاعر جوان، مجال انديشه نمىدهل و او را حون بروانهاى در آتش خود مىسوزاند. در اينجا دو رؤياى الهام بخشَ از اين جوان آذربايـجانى،يادكردنى است: نخست اين كه به هنگام سفر شهريار ازتبريز بهتهران،
 مـىافكند و مسافر جوان در هـمان شب اول از سـفر طولانى و برماجرای خـويش

 بلند و هراسناكك بوده است كه شاعر با وحشت و لرز از خواب بيدار مىشود." به گفتهٔ خود شاعر و نوشتهٔ احمد كاويانيور ' مىىتوان اين خواب را به شهرت و آوازة جهانگير شهريار تعبير كرد كه در انتظار او بوده است.

1. زندگانى ادبى و اجتماعى شهريار، تدوين احمد كاويانيور، اقبال، ص ٪ه.

عشتق يرشور شهريار و برى

رؤيـاى ديگرش بـه دوره́ دانـشُجويى وى در مـدرسهٔ طب مربوط مـىشود كه نوزده سال داشته و تازه به دام عشق ثريا گرفتار آملهه و در خواب مىیبيند: اادر اسـتخر جـاركك بـهجتآَباد تـهران، بـا نـامزد خـود، ثـريا، مـشغول شـناست. نـاگهان نامزدش به زير آب فرو مىرود و شهريار به دنبال او دست و پا مىیند و زير Tا مىرود و اما هر جه مى گُردد، اثرى از دلبر نازنين خود نمىییابلد و در ته استخر، سنگی به دستش مى آيد و چحون روى آب مىرسلد و نفسى تازه مى كند، مىبيند آن سنگک، گوهرى درخشان است و نور آن به مانند خورشيد همه جا را روشن مى كند و صدايى مىشنود كه مى گويد: گوهر شبجراغ است اين كه يافتهاى". شايل تعبير هـمين رؤياست كه شـهريار به جاى آنكه بـششكى حاذت شـود و تن هاى خسته بيماران را شفا بـخشد، شاعرى عارف شده است و دلهاى خـسته و روانهاى عاشقان دلشكسته را بهبود مى.بخشد و تا قيامت هر آن كس كه سخن شيرينش را مىخواند، از آن لذت مى.رد.

آشنايان استاد شهريار در دوران عاشقى وى در گرماگرم این عشت و دوره خـوش جـوانى بوده است كه شهريار نامزد و دلبر

 غزلهايى كـه بـه نـام بـرى سـروده شـده و يـا هر غزلىى كه اين كلمه در ابيات آن نشسته است، هـمه حكايت از اين عشق نافرجام دارد و اگر كسى، علاقه به فراهم آوردن مسجموعهاى بـا عــنوان (يـرىنامه) از غـزلهای شـهـريار داشـته بـاشد، جــنان مسموعهاى، خود كتاب جالبى خواهل بود. دكـتر مـحمدحسين بـهجت تبريزى تـخلص (ابهجتت) را رها مى كند و با تفأل از ديـوان حــانظ نـام شـعرى خـود را اشــهريارث) بـرمى گززيند. گـويى سـرنوشت اســتاد محملحسين شهريار در اين غزل بيسٌبينى شده است:

عشّ برشور شهريار و يرى * 19

جــرا نــه در جــى عــزم ديـار خــود بـاشم
جـرا نـه خــاك سـر كـوى يـار خـود بـاشم
غـــم غــريبى و غــربت جـــو بــرنمى تابم
بـه شـهر خـود رَوَم و شهريار خـود بـاشمم...

دگـر بــكوشم و مـشغغول كــار خــود بــاشم
ز دستِ بـختِ گران خوابِ و كار بىسامان
گَـرَم بـــود گـــلهایى رازدار خـــود بـــاشـم
بُـوَد كــه لطـفـ ازل رهــنمون شــود حــافظ
و گـرنه تـا بــه ابــد شـرمسار خــود بــاشم'
دكتر مـحمدحسين بهجت تبريزى، چس از اين تفأل، در اشعار خويش تخخلص
 IT.Y.Y شُمسى در تهران گرفته است.
آفاى كـاويانْيور در صفحهُ \&Y كتاب خود مىنويسد: ااشـهريار دربارة تاريخ تولد خود، درگفت و گويى بـا كيهان فرهنگى گفته بود: 'تاريخ تولد من IYロ

 هنگامى كه شهريار گرفتار عشق جانسوز مىشود، با استاد ابوالحسن صبا در


بوده است.

1. ر.ك: شرح غزليات حافظ، دكتر بهروز ثروتيان، انتشارات نگاه، MAV ش، تهران،

شرح غزل

 است: كه جرخ اين سكهُ دولت به دور روزگاران زد.

عشت يرشور شهريار و يرى

دوستان شهريار هـمه در زندگى اسـتاد نقشى مـهم داشتـهانـد و در جاى جاى ديوان وى، اشعار شاعر از اين آشنايىها و دوستىها خبر مىدهل.
 بههار بـه مـحضر ايـرج ميرزا راه مىیابلد و شـاعر جوان و دانشجوى طب آن زمـان، غزلى ده بـيتى بـاعـنوان (اشهريارى مـن") در حضور ايـرج مـيرزا مـى خوانــــ ايـرج مى گويد: (اشما از ماها نيستيد، شما در رديف حافظ بزرگك هستيد.") و شهريار خود مىنويسل كه: ا(اين افتخارى بود كه ايرج به من دادند، حاضرين نيز كه تماماً اهل ادب بودند، متفقاٌ گفتئ ايرج ميرزا را تصديق كردنل." و اين شعر، خود اشارهاى به عشت جانسوز شاعر جوان دارد و خواندنى است:

شهر يارى من

جـز مسن بـه شـهرِ يـار كـسى شـهريار نـيست
شـهرى بــه شــاهرورى شـههرِ يـار نــــست
در بـــــارگامٍ ســـــلطنتِ فــــقر، شــــــاه را

بـندند دَر بـه رخ كـه بـه دربـار بـار نــيست
مــن طــاير بــهـشتىام، امــا دريـن قــفس
حـالى اســير عـششقم و جــاى فــرار نــيست
بـرگ خــران بــه زردى رخــــار مـن مـباد
ای گــل كـه در طـراوت رويت بـهار نـيست

كــآوخ بـه عــهـد لالهرخــان اعــتبار نـيــت
شـاهد شو ای ستاره كه آن مست خواب ناز
آگــه زحــال عــاشت شب زنــدهدار نــيست
گـويند مـرگ ســخت بُـوَد راست گــفتهانــد
مــخت است ليك سـخت از انتظار نيست
rI ©
از روزگگــار عـــاطفه هــرگز طـــمع مـــدار
اصهــالًار نـــان عــاطفه در روزگــار نــيست
مـنصور زنــده بـاد كــه در هــاى دار گـفت
آسـان گـذر ز جـان كـه جـهان جـايدار نـيست
جـــان هــرورست زنــــىی شــهرِ يــار ليكـ
جز غـم بـه شـهريار، در اين شهر، يـار نيست
شهريار جوان كه بيش از YY سال نداشته، از دوست خود شهيار مىخواهد كه او را بـا قـمرالمـلوك وزيـرى خـوانـندهٔ مشهور عصر آشـنا بكنـد كـه شـهرت او هـمه جاگیر شده بود و افزون بر صورت خوش، شخصيت عارفانة اين خواننده پارسا و درويش مسلكك همه را حيرتزده مى كرد و مخصوصاً اين كه، همهٔ درآمل خود را از راه خـوانـندگى براى جـهيزيهٔ دختران نـيازمند و عروسى مردم فقير تهران هزينه مى كرده است. شـهيار به التـماس شهريار لبيك مى گويد و مهـمانى برشكوهى به افتخار زنـدهياد قـمرالمـلوى ترتيب مـىدهد. شـهريار مى گويد آن شب اككثر رجال

تهران در آن ضيافت شركت داشتند، من هم آن شب رفتم. باورم نبود كه به آن مهمانى ـ كه قمرالملوك نيز شركت داشتند ـ مرا راه دهند. بـالأخره شـههيار دست مـرا گُرفت و بـا خـود بـه آن مـهمانى بُرد. در ايـن يـارى و
 مى گويد اگر در اين اتاق، شعرى مناسب حال اين مجلس بزرگَ نسازى، بيرون

آمدنت ممكن نيست.
شـهيار در را مىبندد. جس از بيست دقيقه شـهريار جوان، دوست خود را صـدا كرده، مى گويد: شـهيار در را باز كن، شعر تو حاضر است. شـهيار دست شهريار جوان را گرفته بـه درون مـجلس مى.برد و شـاعر جوان را كه دانشـجوى سال سوم بزشكى بوده است، به مههمانان معرفى مى كند و مى گويد براى خانم قـمرالمـلوك، غزلى به عنوان خيرمقدم ساخته است. از شاعر جوان مى خواهند شعرش را بـخواند

عشت برشور شهريار و برى

و او با حهرماى رنگك باخته و دلى لرزان و لِكن صدايى رسا و استوار مى گويد: يك شب با قمر

از كـورى خــشم فــلك امـشـب قــمر ايــنجاست
آرى، قــمر امسشب بـه خــدا تـا سـحر ايـنجاست
آهــسته بـــه گــوشِ فــلك از بــنـده بــگوييد
جـشـمت نَدَود اين همهـ، يكـ شب قـمر اينـجاست
آرى قــــمر آن قُــــمرى خــــوشخوانِ طــبيعت

شـمعى كهه بـه سويش من جـان سوخته از شـوت
جـروانــهصفت بــازكنم بــال و بــر، ايــنـجاست
تــنها نـــه مسـن از شــوق ســر از هـا نـشـناسم
يـكدسته هــو مـن عـاشت بـى با و سـر ايـنجاست
هـــر نــاله كـــه دارى بــكن أى عــاشـق شــــدا
جــايِى كــه كــند نـاله عـاشت اثــر، ايــنجاست
مـــهـمان عـــزيزى كــــه بـــى ديـــــلن رويش

ســـاز خـــوش و آواز خـــوش و بـــادة دلكش
ای بـى خبر آخـر جــه نـشستى، خــبر ايسنجاست
آســـــايش امــــروزه شــــــده دردســــر امــــــا
امــشب دگــر آســايش بــىدردسر ايـــنجاست
ای عـــــاشت روى قـــــمر ای ايـــرج نــــاكام
بـرخيز كـــه بــاز آن بت بــيدادگــر ايــنجاست
آن زلف كــه هــون هــاله بـه رخــسار قــمر بــود

ای كـــاش ســـحر نــآيد و خـــورشيد نــزايـــد
كـامشب قــمر ايـنجا قــمر ايـنجا فــمر ايـنجاست

عr عشت برشور شهريار و يرى •

شهريار در يكى از خانههاى رويهروى دارالفنون زندگى مى كرد كه دو اتاق با يكك مـهتابى داشـته است. در ايـن خــانه دخـترى دلسـوز و بــاعاطفه بـه نـام لاله، كـارهاى خـانه شــهريار را بـه عـهـله مـى گيرد و بـىهيتِ مـزد و مـنتّى از يـارى بـه دانشـجوى جـوان دريـغ نـمىورزد و شـريكك غـم و درد زنـدگى اوست. شـهريار بـا حرمت تمام در شـعرهاى خود از وى ياد مى كند و جند سال يس از تبعيل و سفر خـراسـان، حـون بـه تـهران مـى آيل، خـبر درگَذشت لاله را شــنيده و بـر سـر مـزار او

مىرود و غزل حزنانگگيز زير را مىسرايد: داغ لاله
بـــــيداد رفت، لالة بـــــرباد رفــــــته را

بــارب خــزان حــه بــود بـهـار شــكفته را
هـر لالهاى كـهـ از دل ايـن خـاكدان دمـيد
نـــو كـــرد داغ مـــاتمر يـــارانٍ رفــــته را
جـــز در صــفاى اشك، دلم وا نــمىـشود
بــاران بــه دامــن است هــواى گــرفته را
واى اى مـه دو هـفته جـه جـاى مـحاق بـود
آخــر مسـحاق نـيست كــه مــاه دو هــفته را
بــرخيز لاله، بـــند گــلوبند خــود بــتاب
آوردهام بـــه ديـــــه گــهر هاى مــــته را
ای كـاش نـالههاى جـو مـن بـلبلى حـزين
بـيدار كـردى آن گـل در خــاك خـفته را
گر سوزد استخخوان جوانان، شگفت نيست
تب مــوم ســازد آهــن و بــولاد تــفته را
يـارب جـهها بـه سينهٔ اين خـاكدان دراست
كس نـيست واقـف ايـن هـمه راز نـهفته را
راه عــدم نــرُفت كس از رهــروان خـــاك
جـون رفت خـواهـى ايـن هـمه راه نرُفته را؟

لب دوخت هركه را كه بدو راز گفت دهر
تــا بــاز نــشنود زكس ايــن راز گــفته را
لعـلى نسـُـفت كـلكى دُر افـشان شـهريار
در رشته جـون كـشم دُر و لعـل نسفته را؟
عشق نافرجام
















 ا. مـطالب ايـن فصل گاهى بـه اختصـار و زمـانى بـا انـلـك تـغيير از كتاب زندگَانى ادبى و الجتماعى استاد شهريار نتل شده است.
ro عشق يرشور شهريار و يرى *
در تاريكى شب كه اتاقش روشن بود، ديدم جلوى چنجره نشسته و سهتار به دست، دسـتگاه شور را مـىنوازد. هواى مـهتابى و عشق يرى بـى بقرارم سـاخته بود. حشمه طبعم جوشيدن گرفت. تكه كاغذى را از جيبم درآوردم و اين غزل ور را در

عرض چند دقيقه ساختم و شروع كردم به خواندن آن با صداى بلند:
سوز و ساز
بـاز كـن نـغمهٔ جـانسوزى از آن سـاز امـسـب
تـا كــنى عـقدة اشكى از دل مـن بـاز امسشب
ســاز در دست تـو سـوز دل مـن مـى گويد
منهم از دست تو دارم گله چجون ساز امشـب
مــرغ دل در قـــفس ســـينهٔ مــن مــى نالد
بــلبل ســاز تـــرا ديــده هــــم آواز امــــب

بــــم آن است كــه از بـرده فـــد راز امــشب
گرد شـمع رخت ای شـوخ، مـنِ سوخته جـان
هـر جــو چـروانـه كــنم بـاز بـه بـرواز امـشـب
گــلبن نــازى و در بـاى تـو بــا دست نــياز
مـى كنم دامــن مــقهود يـر از نــاز امـشب
كـرد شــوق جــمن وصـل تـو ای مـايئ نــاز

شــهريار آمـــده بــا كــوكبئ گــوهر اشكـ
بــه گــدايــى تــو الى شـــاهد طـــنّاز امـشـب
همين كه صداى من بلند شد و به گوشش رسيد، ينجره را سراسيمه باز كرد. مى خواست خود را از آنجا به زمين بيندازد كه التماس كردم و از اين كار او را بازداشتم.

چدر و مادرش به هـراه او، خودشان را به من رساندند و با اصرار تمام، مرا به اتاق راهنمايى كردند. همين كه وارد اتاق شدم، ديدم جند نـر نـر از دوستان پدرش


 شده و بروند و مرا با او تنها بگذارند
 شعرم در نهان جوانه مىزد. بالاخره مادرش با بهانههايى، آنها را از من دور كرد و یاداشى كه گگرفت، غزلى بود كه در همان اتاقى كه نشسته بوديم، ساختم و آن غزل اين است:

هروانه در آتش
يـروانـهوش از شــوق تـو در آتـشـم امــــب
مى موزم و با اين همه سوزش خوشم امشب
در بـاى مـن افـتاد سـر از شـوق جـو دانـست
مـهمان تـو خـورشيد رخ و مـهوشم امـشب
در راه حـــرم قــــانله از ســـوسن و ســـنبل
وز ســرو صــنوبر عـــلم جـــاوشم امــشب
كـوبيده بسـى كـوه و كــر سـرخوش و ايـنـك
در بــاى تــو افــتادهام و بــى هشم امــشـب
يـارب جحه وصـالى و جـه رويـاى بهـُتى است
گــو بـــاز نــعيرند ســر از بــالشم امــشب
بــلبل كــــه شـــود ذوق زده لال شــــود لال
ای لاله نـــرسى كـــه جــرا خــامشم امـشـب
در جـشـم تـو حـورىست بـهشتّى كـه نـوازد
بـا جــام دُرافــشان و مسى بـى غشمّ امــــب
rV عشّق برشّور شهريار و يرى •

مــا را بــه خـــدا بــاز گــذاريــد، خـــدا را
اين است خـود از خحلق خـدا خحواهــم امـشب
فُــمرى ز هــى تـهـنيت وصـل تـو خــوانـــد
بــر ســرو، ســرود غــزل دلكــشم امــــبـ
زمـان مـى گذرد و شـهريار بـا دلى جـرامـيد و آرزوهـاى دور و دراز سـال بـنـجم

 فارغالتحصيل بسود. ناگاه طبيب شاعر، احساس مى كند حوادث ناخواستهاى در كـمين زنـلـگى اوست و يـرى كـمتر بـه ديـدار وى مـى آيل و ايـن دورى بـه جـايـى مى كشد كه به يكك بار مىبيند دو هفته بيشتر است با يرى ديدار نكرده است.

مسافر رشت
دو هـفته رفت و هــوز آن مسه دوهـفته نـيامد
بـرشته گـشـت دل و آن بـه رشت رفـته نـيامد
هـو گـل بـه وعـده بي هـفته رفتـه بود خـدايـا جه شد كه وعدة يكى هفته شد دو هفته نيامد

بـهار آمــد و گـلدان مــن شـكفت در ايــوان
ولى بــهار مــن آن گـــلبن شــــكفته نـــــامد


جــرا كــه عـيد مـن آن تـهنيت نـغفته نــيامد
جـگونه سـيزده سـال خود بـه در كنى ای بـخت
كـــه مـــاه حـــارده آن بــار رونــهـته نــيامد
عيد نوروز سال ^• • ـ ـ صفعه (0|، جا
Tاقاى بـهروز سـياهيوش مـنويسل: روزى در مـحضر استاد شـهريار صسحبت از عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار رضاشاه بهلوى، كه مرد دوم كشور بود، به ميان

آمل. از استاد بِرسيدم: تيمورتاش كه بیاندازه مقتدر بود، حطور شد مُرد؟ استاد
 جيخارتمالى دئيل|ايدى - يعنى زن تيمورتاش قابل اين كه ميان مردم ظاهرش كند،
 معشوق من كه از هر حيث شايستهتر و برازندهتر بود، بند كرد با اين كه از روابط و علاقهمان به يكديگر خبر داشت.
در سال آخر مدرسه عالى طب (دانشكدهُ يزشكى) كه به امتحان آخر سال
 يكك ارتش روبـهروى خـيابان عـباس آباد كـه حـالا بـيمارستان 1 •هارتش است مسغول كار بـودم. روزى رئيس بيمارستان مرا بـه اتاق خـود خـا خـا ديـدم سـرگردى آنـجا نـشسته است. رئـيس بـيمارستان بـا قـيافهُ نــاراحت و حـالى بـريشان كـه مـى كوشيد بـنهان كند، بـه مـن گـفت: جـناب سـرگرد بـا شــما كارى دارند، با ايشان برويد ببينيد جه كار دارند. سرگرد مرا يكت راست به زندان درّبان
 كنند يا بكشند.

مـادر یرى كه از مـاجرا آگاه شـده بود، بر سر و صورتش زده شـيون كرده و
 مى كند. اين جه كارىست مى كنيد؟ مبادا دستان به خون او او آلوده شود. تيمورتاش گفته بود: به شرطى كه از تهران برود.
(امـاجراى تـيمورتاش و ارتباط او بـا سـرويس اطـلاعاتى شــوروى از حـوادث
 كشور بعد از يهلوى محسوب مىى دشد. وزير دربار رضاناه بود. تيمورتاش شخصى فوقالعاده عياش و شهوتران بود و حون جشم ناپِ زنى مىافتاد، گويا تمام وجود و حواسش متوجه به جنگگ آوردن آن زن بود و به
r4 عشت برشور شهريار و يرى
جنگگ هـم مى آورد، زيرا تـمام عوامل فتح زن در او جـمع بود. در عالم مستى از
 قماربازى قهار بود، بالفطره مستبد و خودخواه در تاريخ خهارم تيرماه شـد و در مـحكمه هيتِ شهامتى از خود نشان نداد و حندين بار گر گريست. در اين محاكمه، محكوم و به زندان قصر منتقل گرديد. در ششـم مهرماه ساسا در در زندان قصر مسموم گرديد و قتل فجيع او را، خودكشّى جلوه دادند.
 قانونى بـودم، يكك روز آمـدند و مرا براى صـدور جواز دفن تـيمورتـاش بـه زنـدان
 از لكـههاى سـياه و درشت است كـه عـلامت قطعى و آشـكار مـسموميت است. گفتم اين مسموم شده است. من به عنوان سكته نمى توانم جواز دفن صادر كنم. گفتند: نه خير، سكته كرده و اصرار كردند، گفتم در حالى كه من علامت قطعى

 صادر نكردم و برگشتم. مرحوم اعظام الوزراء مىنويسد: ااشهربانى دربارةٔ تيمورتاش هم مثل نصرتالدر مرد اعلام كرد در محبس سكته كرده و براى كسانى كه در محبس سكته مى كردند، اجازه نمىدادند كه مجلس ختم برديا شود."
از سرگذشت شوم و ننگين تيمورتاش بگذذريم و برگرديم به اصل مطلبـ


 گرفتارى دارند.


در جـنين گگيرودارهـا، يكك روز نزديكت غروب، شهـريار سـراسـيمه وارد مـنزل مى شود، لاله به او خبر مىدهد كه هرى خانم آمله بود و مدتى نيز منتظر شُما شد. حـون عـجله داشت، رفت و گگفت: شـايل بـراى سـاعت نه شب بـتوانـم باز سـرى بـه شـما بزنم. لاله با تأسف گفت كه هيراهنش را نيز برد و گفت: اين هيراهن وقتى من نباشـم، شهريار را آزار خواهد داد. (ییراهنى كه شـهريار هارجهَ آن را انتخاب كرده

و خريده بود.)
شهريار مـّل اين كه درى از بهشت اميد به رويش باز شده باشد، اشك شوقى سر داد و در انتظار ساعت نه شب بـمانل، امـا سـخت بـىقرار بود. مـخصوصاً بردن

بيراهن كه حكم بيراهن حضرت يوسف را براى شهريار داشت. شب شـل، لاله آمل. ححراغ نفتى شـهريار را روشن كرد و گذاشت وسط اتاق. خحواست برود، شهريار گفت: در و هنجرهها را هم باز كن كه دارم خفه مىشوم. با اين كه هوا منقلب بود، لاله ناجار اطاعت كرد. سـاعت نـه شب، داشت نزديكت مـىشد كـه بـاد زد و جـراغ را خـاموش كـرد. شهريار اين را به فال بد گرفت و با خود گفت: ديگر كار از كار گذشته است. لاله آمـل هـراغ را روشـن كـند، شـهريار گگفت: روشـن نـكن. اگگر او آمـل، روشـن مـى كنيم. امـا آن شب تـا صـبح جحراغ خـاموش مـاند، زيـرا او نـيامل، او نـيامل امـا از شـهريار، شـهريارى سـاخت كه هزاران جحراغ دلهـا بـدو روشن گرديد. اگر نامزد شهريار با بـىوفايى خود، آتش شـعرى را كه بـا عشقش در جان شـاعر برافروخته بود، شعلهور كرده بـاشد، بـايد گناهسُ را بر او بـخشيد، شايد او نيز بـنا بـه تقدير الهى هـمانند بـرادران حضرت يوسف كه ناخواسته بـاعث ترقى و تعالى او شـدنل، سبب يِشرفت و معروفيت شهريار هم شده باشد. به هر حال Tن شب شهريار با يكك يتو، روى فرش وسط اتاق، دراز كشيد و با تب و لرزیكــه بــر وجــودش چهــيره شــده بــود، شب عــجيبى را ســحر كــرد، نزديكى هاى صبح شمع شاعرانه خويش را روشن كرد و اين غزل را نوشت:

عشت برشور شهريار و يرى •

بوى پيراهن
بـه بـوىزلف توجان وعـده دادهام ايـنكـ


 ص

شهريار با دلى غمگین، نوميدانه به دنبال عشت از دست رفتهاش مى گردد و از هـمه جـا سـراغ او را مـى گیرد، ولى مـوفق بـه ديـدارش نـمى شـود. بـا تنـى خستهتر از شب قبل، سراسيمه به خانه برمى گردد و اشعار زير را مىسرايل:

نى دمساز

نـه دلسـوز و نـه هـمدم دارم امششب
هـم از غـم هحشم مرهم دارم امسشب
عـجب نقشـى بـه خـاتم دارم امشـب
كـه مـحرومش ز مـحرم دارم امـشـب

بـنال ای نى كه من غـم دارم امشب دلم زغـــم است از دست غـــم يــار سَــرِ دل كــندن از لعــل نــغارين غــم دل بـا كـــه گــوـيـم شــهـريارا

ما هرگزز نمىىتوانيم علت اصلى جلايى اين دو دلداده را بدانيم. احتمال دارد هـمحنان كه رسم مرسوم ماست، به بىوفايى معشوقهُ شهريار حمل كنيم و ليكن با مــطالعه صــفـحات تــاريخ آن دوره و كـــشتارهاى عـــلنى و يـــنهان نـــاشى از خودكامگى ها، گـمان مىرود اين جدايى افزون بر آن كه در سرودن بسيارى از مـنظومههاى بـىمانند شـهريار و فـراقنـامهها مـؤثر بـوده، شـايلد جـان شـهـريـار را در جوانـى از خطر مرگك نـجات داده است. هـيش از اين اشارة مختصرى كردم و در صفحات بعد هـم به تفصيل خحوهم گفت كه مادر ثريا موجب رهايى شهريار از زندان شده و نگذاشته است به دستور تيمورتاش او را مسموم كننل. به قرينه همين حادثه حدس مىزنيمم كه اگر تيمورتاش، مرد اول مـحكوم رضـاشاه، دلباخته ثريا

شده است، بىترديد هر دو جوان دلداده را تهديد به مرگك كرده و ای بسا ثريا به
 يكك سرهنگک ارتشى بوده قادر به سريبجى از فرمان نبوده و سرتاسر تاريخ ما از
 به خاطر يكك دختر راه حتى تا بنجاه سال يِش در در روستاها ديدهايم

 تاريخ حكومتهاى بىقانون ما را حكايتهاى بـىشمار از اين رويدادها مى كـند و در كتاب دستور الكاتب فى تعيين المراتب مردم مرند نامهاى به دارالحكان انومهٔ تبريز

 غلامان ايشان شرم دارد كه متن نامه را بنويسد. در هر حال چس از آن شب، شهريار همهٔ لحظههاى عمر خوريش
 شاعرانه خويش زده، درد دل خود را براى همهٔ منتظران جهان به ثبت مىرساند.

انتظار
شب گـذشته شــتابان بـه رهـغذار تـو بـودم
بـه جــلد رهــغذر امــا در انـتظار تــو بـودم
نـــاملى كــه دل مــن در اخخـتيار مــن آرى
وگـرنه تـا بـه ســحر مـن در اخــتـيار تـو بـودم
نـسيم زلف تـو بـيجّيده بـود در سـر و مـغغزم

خزان عشق نبينى كه من به هر دمى اى گـل
در آرزوى شــــكوفايى و بــهار تـــو بـــودم

عشت برشور شهريار و برى © ه
اگـر كـهـ دل بـغشـايد زبــان بـه دعـوى يـار
تو يـار مـن كـه نـبودى مـنم كـه يـار تـو بـودم
جو لاله بود جراغم به جستجوى تو در دست
ولى بـه بــاغ تـو دور از تـو داغـــدار تـو بـودم
به كوى عشّق تو راضى شـدم به نقش گدايى
اگرجه شـهره بـه هر شـهر و شـهريار تـو بودم
صモー
شـهريار از بـخت بـد خود و از رسـم بـدعهلى ايام ناليله و به روزهـاى گذشتهُ خود اشك حسرت مىريزد. اشعارحزنانگگيز وى نشانهاى است از سوز اشتياق و و شـرارهاى است از آتش سوزان يك عـشق حقيقى. براى عشق و مـحبت نـمىتوان حد و مرزى قائل شد. به هرحال، عشق هميشه و درهمه حال زيباست. اين اعجاز عشق است كه ارزش هنر طبيعت را آشكار مىسازد و آن را به اوج مىرساند.

انتظارى ديگر
بــاز امـــُب ای ســـتارؤ تـــابان نــــاملى
بـــاز ای ســـيـيدة شب هـــــجران نــــيامدى
شــمعم شــكفته بـود كـه خـندد بـه روى تـو

افـــسوس ای شـــــكوفئ خــــندان نـــــاملى
زنــدانــى تــو بــودم و، مـهـتاب مــن خــرا

بــاز امــشب از دريــجهٔ زنـــدان نـــيامدى
بـا مـا سـر هـهـ داشـتـى ای تـيره شب كـه بـاز
جـون سـرگذشت عــشق بـه بـايان نــياملى
مـگذار قــند مـن كـه بـه يـغـما بـرد مـغس
طــوطى مـــن كـــهـ در شــكرستان نــياملى
شـعر مـن از زبـان تـو خـوش صـيد دل كـند
افـــسوس ای غـــزال غـــزلخوان نــــاملى

خـوان شـكر بـه خـون جــر دست مـىدهد
مـهـمان مـن جـرا بــه سـر خــوان نــيامدى

تــو ایى بــرى بــه ديــــن ديــوان نـــياملى
نـــنـناختى فـــغان دل رهـــذذر كــه دوش
ای مـــاه قـــصر بـــر لب ايـــوان نــــاملى
گـيتى مـتاع جـون مـنش آبـد گـران بـهدست
امـا تـو هـــ بــه دست مـن ارزان نــياملى
صبرم نديدهاى كه جه زورق شـكستهاىست
ای تـــختهام ســهرده بــه طـــوفان نـــياملى
در طـبع شـهـريار، خــزان شــد بـهار عـــت
زيـرا تــو خــرمن گــلـ و ريـحان نــيامدى
شهريار در اين سوز و گداز در حالى كه به جوانى از دست رفتهٔ خود تأسف

 ديگر گزيدة خويش نفرين بكند، اصلاٌ گويى نفرين در سرشت ور ور طبيعت اين

 است و خواندنى است كه دوست خود را با نام „گل" خطاب مى كند:

نه وصلت ديده بودم كاشكى، اى گل! نه هجرانت
كه جـانم در جوانى سوخت انـ ای جـانم به قربانت
تـحمل گُفتى و مـن هـم كـه كـردم ســالها، امـا
جـه قـدر آخر تحملى بـا بـلكه يـادت رفته بيمانت
جو بلبل نغمه خوانم تا تو جون گل باك دامانى


عشتّ يرشور شهريار و يرى ه

حـه شـبهايى كه خـون سايه خزيدم پـى قصر تو


بـه گردن بـند لعلى داشتى چحون جـشم من خونين نـباشد خــون مــظلومان! كــه مــى گيرد گـريبانت

دل تــنـگم حــريف درد و انــدوه فــراوان نــــست امـــان ای ســـنـگدل از درد و انــــلـوه فــــراوانت

بــه شـعرت شـهريارا! بـىدلان تـا عـشـت مـىورزند نـــسيم وصـــل را مـــاند نُــويدِ طــــع ديـــوانت

خاطرة بهبحت آباد آقـاى احـمد كـاويانيور در كـتاب زنـدگانى ادبى و اجتماعى اسـتاد شـهريار (ص FY) مى نويسد: خاطره́ وعدهٔ ديـدار شهريار بـا نامزدش براى خـداحافظى و ديـدار آخرين در بهجت آباد تهران بسيار غمانگیز است. شهريار جس از كوشش ها و از جان گذشتگىیهاى بسيار با مادر پرى ملاقات مـى كند تـا از اوضـاع و احـوال يـار و دلدار خــويش آگـاه بـشود. در ايـن ديـدار

 كس - جز رضاشاه ـ ـحريفِ تيمورتاش نيست و دانشجويى از آذربايجان، در اين كار، غير از آن كه جان ببازد، جارهاى ندارد. شهريار با خششمانى اشكبار از مادر

براى آخرين بار - بيند.

مـادر جـرى دلش بـه حـال ايـن شـاعر دلداده و طـبيبِ تَركَ تـحصيل كـرده مـىسوزد و قول مـىدهل بـرای ديـلار آن دو دلداده در يـاركك بـهجت آباد تهران، براى آخرين بار تلاش كند و شهريار براى اين ديدار؛ بـى خبر از دنيا و مافيها به

حباركك بهجت آباد مىرود. مادر برى براى اجراى تصميم خود بسيار مى كوشـد و و

 و از خير اين كار مى گذرد.











 دربارة مفاهيم و معانى منظومه، ذيل متن تركى آن نوشته مىشا

بهجتآباد خاطرهسى
اولدوز سـاياراق گــؤزله مـيـــم هـر گــئجه يـارى
گئج گلمه ده دير يار، يئنه اؤلموش گئجه، يارى
گـؤزلر آسيلى، يؤخ نه قـارالتى، نـه ده بـير سس
بـاتميش قـولاغيه، گـؤرنه دوشـورمكده دى دارى
بير قوش آيبغغام! سؤيله يدرك، كاهدان ايييلدهر
گاهدان اؤنو دا يئل دئيه لاى ـلا لاى هوش آيارى
rV * عشّ يرشور شهريار و يرى

يـاتميش هـامى، بـير آللاه اؤيـاقدير، داهـا بـير مـن مـندن آشــاغى كـيمسه يـؤخ، اؤنـدان دا يـوخارى

قـورخوم بـودى يـار گـلمهيه، بــيردن يـاريلا صـبـح بـاغريم يـاريلار، صـبـحوم آحــيلما، ســنى تـارى!

دان اولدوزى ايستهر چجيخا، گـؤز يـالوارى چجيخما او جــينخماسادا، اولدوزمــون يـوخلدى جــــيخارى

گــلمز، تــانيرام بسـختيمى، ايــندى آغــارار قــاش بسئيله آغــارديقجا، داهـا بــاش دا آغـارى

عــشقين كــى قــراريــنـدا وفــا اولمـــاياجاقميش بـيلمهم كــى طـبـيعت نــيه قــويموش بـو قـــرارى

سـانكى خوروزون سون بانى، خنجردى سوخولدو ســينه مده اورهك وارسـا، كـسيب قــيردى دامـارى

ريـشخند ايـله قيرجاندى سـحر، سؤيلهدى: دورمـا جــان قـورخوسو وار عـشـقين، اودوزدون بـوقمارى

اولدوم قــاراگــون، آيـريلالى اول ســـارى تــئلدن بـونجا فــاراگـونلر ديـر ائــدهن رنــيُيمى ســارى

گـؤز يـاشلارى هـر يــئردن آخـارسا، مـنى تـوشلار دريــايه بــاخار، بــللى دى، چـــايلارين آخــارى

ازبس مـنى يـإراق كـيمى هــجرانــلا ســارالديب بـاخسان اوزونـه، سـانكى قـيزيل گـولدى، قـيزارى

مــحراب شــفقده اؤزومــو ســجـده ده گــؤردوم قـان ايسحره غـميم يـوخ، اوزوم اؤلسـون سـنـه سـارى عـششفى واريـدى شـهريارين گـوللى - جحـيجكلى افـسوس، قــارا يــئل اســلـى، خــزان اولدى بـهارى

مفهوم كلى اين درد دل شاعر، نوشتنى است تا خواننده براى ارجاع به فصل



غمانگگيز را در قصيدهاى رسا به شعر فارسى سروده است كه در همين كتاب و در بخش دوم جات شده است. (رك: صص YSV_ YAF)
شاعر به زبان تركى كه زبان مادرى اوست، ميگويد:
هـهُ شبهـا يار را بـه انتظار نشسته و ستاره شــردهام تا بـدانـم كدام ستاره در كجاست و هحه قدر از شب مى گذرد. باز مىیينم نيمه شب شـده و او مى خواهد دير بيايد.

جششمانم را دوختهام به راه او، نه سايهاى ديله مىشود و نه صدايى بـه گوش
 كوهحكترين صداها را مى بايل.
هيَج صدايى نيست، گاهى برندهاى جيكك مىزند كه بگويد من بيدار هستم،
باز او را نيز باد لالايى مي گويد و به خواب مىبرد.

همهٔ عالميان به خحواب رفتهاند و تنها خدا بيدار است و من بيدارم، بايـن تر از من كسى نيست و بالاتر از خدا نيز هيتج نيست. مى ترسم يار نيايد و يـكباره ناگهان صبح بشكافد، دلم دارد پاره مىشود. ای صبح! تو را به خدا ميا، ستارة سـحرى مى خواهد بيا يد و حشـمانم لابه مى كنلد كه مدم، اگر او هـم نيايد ستارة بخت من هرگّز نمىدمد. بخخت خخودم را مى شناسم. اكنون سـيلده مىزند و او نيز نمى آيد تا صبـح اين جنين سبيد بشود موى سر من هم سفيد مىشود.
اگر قرار بر اين بوده كه در آيـن عشت وفا نباشل، جس من نـمىدانـم طبعيت
اين عشق را حرا در نهاد انسان نهاده است. ايـن بـانگك سـحرگاهى خحروس، خـنجرى است كـه در بـهلوى من مـى خلد و رگك قلبى را كه در سينه دارم، قطع مى كند. صـبح به ريسشخند، دنـلدان سـيّد مـى كند كـه بـرو و ايـنجا نايست كه در عشت ترس جان هست و تو هم اين قمار را باختهاى.
rq عشّق يرشور شهريار و يرى

سياه روز شدم تا از آن عنبرين موى جدا گشتم و همين سياهروزىهاست كه مرا زردروى كرده است.
از هر گوشهاى اشكت حشـم جارى بشود، به سوى من مى آيلـ، معلوم است كه همئ نهرها و رودخانهها به سوى دريا روان مىشود. ازبس كه مرا در هـجران خود حون برگك چاييزى زرد و خزان زده كرده است، اگر به حهرهاش نگگاه بكنيد حون گل محمدى رنگَ سرخ دارد. هـم اكنون خودم را ديدم كه در محراب شفق سجلده مى كنم. از اين كه خوتم را بريزند غمى ندارم، تنها دلم مىخوامل هنگام مرگّ، روى من به سوى تو باشل. شهريار عشقى داشت چر از گل و شكوفه، ليكن افسوس كه بادى سياه وزيد و بهارش را خزان كرد.
$\star$
شـهريار يكَ بـار ديـگر بـه كوى بـهجتآباد مىرود و بـا يـاد خـاطرات خـوش جواني به چاركك بهجتآباد مىنگرد و آنجا را خزان رسيله و بىطراوت مىیبيند و شعرى نيز به زبان فارسى مى گويد و به شب خاطرة آخرين انتظار خود نيز اشاره مى كند كه خواندنى است: كوى بهججت آباد

دوســتان گــويى خــزان رفــته بـه كــوى بـهـجتآباد


بــاى بــيرون رفــتن از دروازهام ديــگر نـــــاندهست مــن كــه جــانى تــازه مـى كردم بـهـ بـوى بـهـجتـآباد

جـون مـن و جــانان كـه در جـوى جـوانـيمان وزد بـاد دوســتان آبسـى نـــمىبينم بـــه جـــوى بــهـجتآباد

تـــا فـــلكـ جـــام جـــوانـــى از لب مـــا واگــرفته آب خـــوش جـــايين نـــرفته از گــــلوى بــهـجتآباد
\& F.

بــاوفا بــودى كـــه بــا بــروردگانت هـــير گــشتى

نـه بـه دسـتم دست جـانان، نـه بـه سـر شـور جــوانـى


رفــتـى و بــا خـــويش بــردى رونــق آبـشـخورت را

بـا تــو رفت آرى بـهـار و بـرگ شـــاداب و شــكوفه اى درخت مــــيؤ ســــيب و هــــــلوى بــــهـجتآباد

شـاخهها فرتوت و خـشك و مـنحنى گششتند جـون مـن


كـوجه بـاغ سـبز و خـلوت كـو؟ صــداى آبههـا كـو؟ ريــخت ايـــن اســتخر خــــالى آبــروى بــهـجتآباد

خــاطرات ايسنجا بـه خــاموشى ســخن گـويند بـا مـن ای نـــغان از ايــن ســـكوت قـــصه گوى بــهـجتآباد

آخــر ايــن ويــرانـهـ گـردشگاه و عــشر تخانهانى بــود يـاد بـاد آن جــنب و جـوش و هـاى هـوى بـهجتآ آباد

آرى ايـــنجا كــوى ديســدار پـــرىرويان رى بـــود

 گر بـه جـشم جـان كـند كس جـستوجوى بـهجتآباد



يك شب ايـنجا جشمهٔ جشمىى حجاب از خود برافكند


يسـر ديـر و ســاقى مسـستان (امسـسيب شــاه) مــا، كــو؟ ای حــريفان كـى بـه ســنگ آمــد ســبوى بـهـجتآباد

جــوقه هاى اهــل دل كــو؟ نــاله مــستان كــجا رفت ايــن سـر آب كـرج هــم شـــد هــووى بـهـجتآباد

FI © عشت برشور شهريار و برى

شــهريارا جــون جــوانــى را مـن ايــنجا خــاكى كـردم

شهريار انتظار دارد كه آشنايان وى به حال او گريه بكنند و مى گويد حال من گـريه دارد و از سـتارة بـختت خـود گَله دارد كـه تـيره گون شـده است و در غـزل
(اقبال من" به صراحت از برى نام مىبرد و خطاب به او مى گويد:
اقبال من
تــيره گون شــد كـوكب بـتخت هــمايون فــال مـن آشـــنايا بــا تــو گــويم گـــريه دارد حـــال مــن

با تو بودم ای پرى روزى كه عقل از من گريخت


روزگـار ايـنسان كـه خـواهــد بـى كس و تـنها مـرا
ســـايه هـــم تــرسم نــــيايد ديــغر از دنــبال مــن


دانــهـ و آبـــم نـــدادى مــشكن آخـــر بــال مــن
خُــرد و زيــبا بــودى و زلف بــريشان تــو بــود از كــــتاب عــــــت اوراق ســـــــاه فـــــال مــــن

ای صــبا گــر ديــلى آن مـجموعة گــل را بــخو
خـــوش هــراكــندى ز هـــم شـــــــرازة آمــال مــن
كــار و كــوشش را حـوالت گـر بُـوَد بـا كــارساز

شـاعر در اين آتش فراق دوام نـمى آورد و سـرانتجام غزلى بـا نام و عنوان يـى ساخته و نام محبوب و عزيز دل خويش را در قافيه و بطن ابيات قرار مىدهد:

مشق برشور شهريار و برى FY

يرى
آن كـــبوتر ز لب بـــام وفـــا شـــد ســفرى مـاهم از كـارگه ديـله نـهان شــد جــو هـرى

بـاز در خـواب سـر زلف ــرى خــواهـم ديـد
بـعد از ايـن دست مـن و دامن ديـوانـه سـرى
مــنم آن مــرغ گـرفتار كــه در كــنج قــفس

سوخت در فصل گلم حسرت بىبال و هرى
خـبر از حـاصل عــرم نـشد آوخ كه گذشت ايـنـهمه عــمر بــه بــى حاصلى و بــى خبرى

دوش غـوغاى دل ســوخته مـدهوشم داشت تـا بسه هـوش آمــــم از نـالة مـرغ سـحرى

بـاش تـا هـالهصفت دور تـو گـردم ای مـاه


ســرو آزادم و ســر بــر فــلكـ افـــراشــتهام بـى ثمر بــين كــه ثــمر دارد از ايـن بـى ثـمرى

شهريارا بـه جـز آن مـه كه برى گششت ز من جـرى ايــن گونه نــــديديم ز ديــوانــه بــرى

شهريار هميشه و همهجا در تحقيق حال و احوال يار خويش است و هميشه بر سر راه و اطراف قصر وى قدم مىزند تا شايد او را از دور ببيند و گويا يكك روز مسحبوب خـود را مـىييند كـه بـسيار غـم گگرفته و هـراسـان مـى گذشته است، در جستوجوى اين بريشانى معلوم مى گردد، ثريا مشغول پرستارى از شوهر بیر و بيمار خويش است. قلم به دست مى گیرد و از اين كه او را هراسان مىىبيند، اظهار مى كند جفاكارىهاى وى در حق من او را بـه اين حنين سرنوشتى گرفتار كرده است. بـاز هـم شـاعر، حـرمت عـشق و مسحبت ديـرين را نـگه مـىدارد و مـى گويد آزردن خاطر او سزاوار نيست و ان شوخ زيباروى در عمر خود هرگز سزاوارتر

Fr

از خـود كـسى را نـلـيده است و در شـعر خـود نـيز اعـتراف مـى كند كـه بـا ديـلـن مـعشوت در آن حـال زار و بـا آن خـوارى در مـكتب عـشق، گـلههاى دنـيا يـيش حششمش حون خارى بىقدر و كم بها ديله مىشود:

انتقام عشق
مــايل شــده مــاهم بـه جــفاكارتر از خـويش
دل داده بـــه دلدار دل آزارتـــر از خــــويش
شـوخى كــه هـزاران جــو مـنـش بـود گـرفتار
مـــىبينمش امـــروز گـــرفتارتر از خـــويش
جــندان بـه گـرفتار خـود آن شـوخ جـفا كـرد
تــا گــشـت گــرفتار جـــفاكارتر از خــويش
آن نــرگس بــيمار كــه خــود داشت بــرستار رفــتـه بـــه هـــرستارى بـــيمارتر از خـــويش

بــودم بـــه ســـرِ راه، دل افـــكار، كـــه او را
ديـــدم بــه ســر راه، دل افــكارتر از خــويش
گـلـهاى جـهان شــل هـمه در ديـلده مـن خــار تا ديدمت اى گل به جهان خوارتر از خويش
 كــآن شـوخ نـديدهست سـزاوارتـر از خــويش

تـا طـــع مــرا لعـل لبش ديــد بـهـ دل گـفت
ايــن بــود كــه ديــديم وفــادارتــر از خــويش
حالا جرا؟

جس از مـرگَ و يـا كشته شـدن تـيمورتاش، زيـبايى و وقار و متانت ثـريا معشوق و محبوب شهريارجوان، نظرهمهُ بزرگان لشكرى و كشورى را به خود جلب مى كند. جـراغـعلى خان، يـسرعموى رخـاشاه از هـرىخانم (ثـريا) خواستخارى مى كند.

جراغعلى خان يهلوى معروف به امير اكرم كه درجهٔ سرتيى داشته وحهارراه اميراكرم در تهران به نام او نامگذارى شده است. امير اكرم نيز مردى بوده با اقتدار و بانفوذ



 مى گردد. اختلاف رضـاشاه بـا ايـن حـسرعموى مـقتلدر نـيز خـود داسـتانى دارد كــه موضوع بـحث مـا نيست و چس از مرگك جراغـعلى رخان، هـمسر جوان و شـايسته ـ و
 خود باز مى گردد.
احــمد كــاويانيور دربـارة مـرگگ جــراغـعلى خان مـىنويسد: سـرگذشت او نـيز
داستانى ديگر است، اما:

بس تـجريه كرديم درين دار مكافات بـا بآل عـلى هـر كـه در افتاد بـرافتاد (DF ص)

يعنى: نالههاى جانسوز و آه شهريار در شبزندهدارىهاى غمانگیيز وى، برى و يا آن ديگران را به اين گونه سرنوشت شوم گرفتار مى كرده است.
 مـعشوقهاش را كـمتر بـه زبـان مـى آورد و هـميشه او را بـرى خطاب
 ملاقات كرده و با هم مكاتبه داشتند.
برى خانم بعدها در نامهاى كه به شهريار نوشته اين موضوع را مطرح كرده بود: (ا.. شهريار يادتان هست، زمانى كه به نيشابور تبعيد شده، كمال الملكى را نيز آنجا زيارت كرده بوديد. دوستانت تو را به تهران Tوردند، سر و صورتى زُوليده

حون دراويش داشتيد و براى معالجه بيماريت، تو را در بيمارستان بسترى كرده

 گَفتى تو مـرا دوبـاره زنـده كـردى و بـدل... بـعد آن غزل زيبا را سـاختى و شور و غوغا در تهران افكندى...")
آن غزل زيبا بنا به گفتهٔ شهريار اين غزل بود:
آمـــدى جـــانم بــه قـــربانت ولى حـــالا جـــــا
 نـوشدارويــى و بــعد از مـرگ سـهراب آمــدى
ســنـدل ايــن زودتـر مسـى آـواســتى، حــالا جــرا
عــمر مــا را مـهلت امــروز و فــرداى تـو نـــيست
مــن كــهـه يكـ امــروز مـهـهان تــوام فــردا جـــرا

ديـغر اكـنون بـا جــوانـان نــاز كــن بـا مـا جــرا
وه كـــه بــا ابــن عــــمرهاى كــوتهِ بــىـاعـــتبار
ايـن هــمه غــافل شـــدن از خــون مـنِ شــيدا جــرا
شـور فـرهادم بـه هـرسش سـر بـه زير افكننده بـود
الى لب شــيرين جـــواب تـــلخ ســر بـــالا جــــا
ای شب هـجران كه يكى دم در تو حشـم من نخفت

آســمان جــون جــمع مـشتاقان يـريشان مـى كند


خـــامشى شــرط وفــــادارى بـــود غـــوغا چـــرا
شــهريارا بــىحبيب خـــود نـــمى كردى ســـفر
ايــن ســـفر راه قـــيامت مـــرووى تـــنها چـــرا

مششق برشور شهريار و يرى F\&

آهنگک زيباى استاد خـالقى و صـداى دلنشين بـنان، اين شـعر را جاودانه كرده
|ست.
ديدارهاى يرى خانم با شـهريار تكرار مىشود و اين بار براى دلجويى از شاعر دلشكسته و مـحزون با دسته گل به ملاقات شـهريار مىى آيد و اين جوان دلباخته، جانى تازه مىيابد و بار ديگر گل طبعش شکفته مى گُردد و غزلى شيوا به زبانى ساده وشيرين مىنويسد كه گويى صداى عاشقانه سعدىشيراز به گوشدل مىرسد:

ماه بر سر مهر
جــه شــد كـهـ بـار دگـر يـاد آشـنا كـردى
حــه شــد كـه شُـيوه́ بـيخانگى رهـا كـردى
بـه قهر رفتن و جـور و جفا شـعار تو بود چجـه شـد كـه بر سر مهر آمـدى وفـا كردى

مـنم كــه جـور و جـفا ديـدم و وفـا كـردم تويى كـه مهر و وفـا ديلى و جحفا كردى

بسـيا كـــه بــا هــمه نــامهربانيت ای مــاه خوش آمدى و گل آوردى و صفا كردى

اگـرجه كــار جــهان بـر مــراد مـا نـــود بـيا كــه كـار جـهان بـر مـراد مــا كـردى
هــزار درد فــرستاديَم بـــه جـــان ليــكن

جــو آمــدى هــمـه آن دردهــا دوا كـردى
شهريار جسازمدتى بسترى شدن، از بيمارستان مرخص شلده و به خانه برگشت و هس از بهبودى در سال Dا I ا شـمسى به استخلام بانكك كشاورزى درTآم. هرىخحانم با قلبى مدزوون و ير از ندامت به سراغ شهريار مى آيد. ضمن گفتگو از گذشتهُ حسرتبار، اظهار ندامت كرده در حالى كه اشك در جحشمانش حلقه زده بود مى گويل: به خدا قسـم من تقصير ندارم، من هرگز نمى خواستم از تو جلا

FV غ عشت يرشور شهريار و يرى

شوم، مرا با زور و تهلديد وادار كردند، من تاعمر دارم تو را فراموش نمى كنم و با تمام وجود ترا مى خواهـم، تو هميشه در قلب منى، مايلم به عقد ازدواج تو درآيمَ. شهريار با حشـم گريان و دل اندوهبار اين بيت حافظ را بر زبان مى آورد: مــن از بــيگانگان هــرگز نــنالم كـه با من هرجه كرد آن آشـنا كرد شـهريار بـه فكر فرو مىرود. جس از تفكر عـميق به تقاضاى برى جواب متبّت نـمىدهد و از ايـن تـقاضاى وصـلت نـابهنگام خـوددارى مـى كند. سـرانـجام هـرى خانمه در واقع ثـريا خانم، با دلى افسرده و پرحسرت از ديار دلدادهاش بـه سـوى سرنوشت خحويش رهـسچار مىشود. هنگام خداحافظى بازهم اين جـمله را تكرار مى كند: (اشهريار، تو هميشه در قلب منى". اين غزل استاد بازتاب زندگى اوست:

نالةُ ناكامى
بـرو ای تُـركى كــه تَـرى تــو ســتمگر كـردم
حيف از آن عـر كـه در یاى تو من سر كردم
عـهـد و هـيمان تـو بـا مـا و وفـا بـا دگــران
سـادهدل مـن كـه قـسـمهاى تـو بـاور كـردم
بـه خــدا كــافر اگـر بـود بـه رحــم آمــه بـود
زان هــمه نـاله كـهـ مـن هـيش تـو كــافر كـردم
تـو شــدى هـمسر اغـيار و مـن از يـار و ديـار گـــشتم آواره و تــرك ســر و هـــمسر كــردم

در و ديـوار بــه حــال دل مـن زار گــريست هــر كــجا نــالهُ نــاكامى خـــود ســر كــردم

هس از ایـن گـوش فـلك نـشنود افـغان كـسى كـه مـن ايـن گوش ز فرياد و فـغان كـر كردم

ای بـسا شب بـه امـيدى كـه زنـى حـلقه بـه در ديـــه را حــلقهصفت دوخــته بـر در كــردم

عشت برشور شهريار و برى FA

شـهريارا بسه جــفا كـرد جــو خــاكم بـامال
آنكـه مـن خـاك رهش را بـه سر افــسر كـردم
عشق! اين خواب خوش زندگانى و رؤياى فراموش نشدنى، براى عاشق فرق نـمى كند شب است يـا روز، هـمه جـا بـراى او خـانه عـستق است. زنـلـگگى بـا تــمام جلوههاى تلخ و شيرينش در غزليات شهريار خودنمايى مى كند، خاطرات زندگى شهريار در خلال اشعارش بارها خوانده مىشود. اشعار او به تنهايى بـخشى بزگگ از زندگى شاعر را روايت مى كند.

بازار شوق
يـاد آنكـه جـز بـه روى مـنش ديـلده وا نـبود
وان ســستعهد جــز سـرى از مـا ســوا نـبود
امــروز در مسـيانه كـــدورت نــهاده بــاى
آن روز در مـــيان مسن و دوست جــا نــبود
كس دل نــمىدهل بـه حـبيبى كـه بـىوفاست
اول حـــبيب مــن بـــه خـــــا بـــىوفا نــبود
دل با اميد وصل به جان خواست درد عشّ
آن روز درد عـــشّق جــــنين بـــىدوا نــــود
از مسن گـذشت و مـن هـم از او بـخذرم ولى


ســوزى نــداشت شــعر دلانــعيز شــهريار
گــر هـــمره تـــرانـــــ ســــاز صـــبا نـــبود
ص
شهريار غزل گوهرفروش را در اينباره سروده است و شرح عشق نافرجام خود را تا حدودى در اين غزل بيان داشته و خواسته بگويد كه شكست عهد از شريعت و آيين انسانيت و قاموس مردمى فرسنگکها به دور است.

FQ عشت يرشور شهريار و يرى

گوهر فروش
يـار و هــمسر نـگگرفتم كـه گـرو بـود سـرم
تـو شـلى مـادر و مـن بـا هـمه هـيرى هـسرم
تو جـگر گوشه هـم از شـير بريلى و هـنوز
مـن بـيـجاره هــمان عـاشق خـونين جــرم
مـن كـه بـا عـشـو نـراندم بـه جـوانى هوسى
هوس عشـق و جوانى است بـه بـرانه سرم
هـدرت گوهر خود تا بـه زر و سيم فروخت
هــدر عــشت بــسوزد كـــه درآمــلـ بــرم
عـشت و آزادگى و حـسن و جـوانى و هـنر
عــجبا هــيّج نــيرزيد كــه بـىسيم و زرم
تـا بـه ديـوار و درش تـازه كـنم عههد قـديم گــاهى از كـوحهٔ مـعشوقهُ خـود مـى گذرم

تـو از آن دگـرى، رو كــه مـرا يـاد تـو بس خود تو دانى كـه من از كان جهانى دگرم

خون دل موج زند در جـگرم خـون ياقوت
شــهريارا جـــه كــــم لعــلم و والا گــهرم

تمام لحظات عشت، زيبا و دوست داشتنىاند. نخستين ديلار و نخستين كلام عاشقانه هـمه زيبا هستند. اشكك شوت، تـشُ قلب در سـينه، باشكوهترين حوادث دوران عشق و عاشقى است. اشكى كه دست دلدار آن را پاكک كند، زايل شدنى

شـهريار نــيز در مـكتب عـشق، شـاگرد مـستعدى است كـه دلى آمـادهُ مـهر ورزيدن و جانى قابل سوختن دارد.
-

افسانئ شب
مــاندم بـه هــمن شب شــد و مـهتاب بـرآمد ســيماى شب آغــــته بــه ســيماب بـرآمد

تــصوير خـــيال تــو يــرى كــرد تــجلى
هــون شـــمع بــه خــلوتگه اصــحاب بـرآمد
جون غنحه دل تنگ من آغشته به خون شد تـــا يـــادم از آن نـــوگل ســـــراب بــرآمد

از كــيد مسه و مـهر بـه راحت نـكند خـواب آنزكس كــهـ در ايــن مــنزل نــاياب بــرآمد

كـى بـوده وفـا، يـاد حـريفان مـكن اى دل هـــدار كـــهـ آن واقــعه در خــواب بــرآمد

ص صMT - جT
شهريار شرح حال خود را در اين سه بيت شعر خلاصه كرده است:
افــسـانهُ عــمرم آوَرَد خــواب


دل بدرقه با نگاه حسرت
بـاقى داسـتان دراز و ليكن خـوانـدنى است، بـهتر اسـت بـه مـتن كتاب زنـدگانى
ادبى و اجتتماعى استاد شهريار مراجعه شود (صفحات •\& به بعد).
هجران كشيدهام
جـانا سـرى بـه دوثـم و دسـتى بـه دل گـذار
آخـر غـمـت بـه دوش دل و جـــان كـشيدهام

عثت برشور شهريار و يرى ©

ديـغر گــذشته، از سـر و ســامان مـن مـهـرس
من بـىتو دست از اين سر و سـامان كشيدهام
تــنها نــه حــسرتم غــم هــجران يــار بــود
از روزگـــار ســـفله دو جــــندان كـــــيدهام
بس در خــــال، هـــديه فــرستادهام بــه تــو
بـى خوان و خــانه حــسرت مـهمان كـــيدهام
جـز صـورت تـو نـــست بـر ايـوان مــنظرم
نــقش صــورت ايــوان كــشيدهام
از ســـركشى طــــبع بـــلند است شـــهريار
هــاى قـــناعتى كـــه بــه دامـــان كــــيدهام
انگيزة سرودن يك غزل در سال IMFV به نقل از آقاى بؤيوك نيكانديش روزى در حضور استاد بودم. باز نامهاى دريافت كرديم. دختر كوجك استاد، نامه را به دستم داد تا بخوانم. در روىیاكت و داخل آنآدرسى نبود. چخند سطرى

 آخـر رسـيد، اسـتاد آهى كـشيدند و در سـكوت، ديـدگًان نـافذشان را متوجه مـن ساختند. سكوت را شكستم. دخترشان رفته بود. گفتم: استاد حرا نگگذاشتيد نا نامه را را بخوانم؟ كمتر حنين اتفاقى مى|افتد. ضـمن خواندن نامه هـم آثارى در حههرة شما

مىديدم، اين نامه از كه بود؟
 نخستين عشقم بود.) گفتم: (او كه شوهر و فرزند و وضع ديگرى دارد دارد. جطور باز شما را فراموش نكرده و نامه هم نوشته؟ حتماً موضوع مهمى در كار بوده است." گفتند: (ابگير و بخخوان؛) و نامه را به دستم دادند. در نامه حنين نوشته بود بود شهريار عكست را در مجلهاى ديدم. خيلى شكسته شدهاى. سخت متأثر شدم.

گُتتم: خداى من، اين جهرة دلدادة من است. اين همان شهريار است. اين قيافئ



 دست رفته و خاطرات فراموش نشدر نـدنى آن دورانـ




 كه ترا به خانئ خودت برو برانم


 ناشادم فراموش نمىشيود.

عزيز من مكر از ياد مىتوانى رفت كه يا ياد توست مرا يادكار عمر عزيز

 روزهاى بازنگشتنى رابازيابم.

جوانى شمع ره كردم كه جويم زندكانى را
نـجـتـم زنـدگانى را و گـم كـردم جـوانـى را
بهارى بود و مـا را هـم شُبابى و شَكْرخوابى
جه غفلت داشتيم اى گل شبيخون خزانى را
or عشف برشور شهريار و برى *

ياد آن روز كه عصر به سراغ من از يى من به ييالقمان آمدى. يـياده آن همه راه را طى كرده بودى و من در اتاقم جلوى ينجره سهتارم در دست، گوشههايى را كـه تـو در دستگاه شـور بـه مـن يـاد داده بـودى، تـمرين مـى كردم. آيـا يـادتان هست؟ اكنون هـم گاه به گاه سهتار را به دست مى گیرم و خاطرات گنشته را به ياد مى آورم و اين غزل را زمزمه مى كنم كه سهتار ناله سر مىدهد:

گـشتئ من و جانان بـه سينما ماند خــدا سـتارة ايـن سـينما نـگه دارد حايان نامه

بعد از ظهر فرداى آن روز خدمت استاد رسيدم. چس از عرض ادب و قدرى صسحبت بـالاخره سر اصل مطلب رفتيم. استاد گفت: جواب نامه را با شعر دادم. اينكك برايتان مى خوانم:

قوت روان
هير اگر بـاشم جـه غـم، عشقم جوان است ای هرى ويـن جـوانـى هـم هــنوزش عـنفوان است ایى هـرى

هـر جـه عـاشق هـيرتر، عششقش جـوانتر ای عـجب دل دهــد تــاوان، اگـر تـن نـــاتوان است ای يـرى

هـــيل مـــاه و ســـال را بــهلو نـــمى كردم تــهـى بـا غــــت هـهلو زدم، غــم هـهلوان است ایى بـرى

هـر كــتاب تــازهاى كـز نـاز دارى خــود بـخوان مسن حـريفى كـهـنهام، درســم روان است ای یـرى

از شـــماتت كــم كــن و تــيغى فــرود آر و بــرو آمــدى وقـتـى كــه يــل بــى بازوان است ایى هـرى
شــــاخساران را حـــمايت مــى كند بــرگ و نـــوا

حون كند شاخحى كه بیبرگ و توان است ای هرى
روح سـهراب جــوان از آســمانها هـم كــــــت

نــوشدارويش كــــون از بــى دوان است ای بـرى
جـاى شـكرش بـاقى ار وإس بـجرخد دوك عـــر
بـا كه ديـغر آن هـمه تـاب و توان است ایى برى

آن اوان هـم عـمر بود، اين مـم اوان است الى برى
بـا نــواهــاى جـرس گـاهى بــه فــريادم بـرس
كـــاين ز راه افــتاده هــم از كــاروان است ای بـرى
گــر بــه يــاقوت روان ديــعر نــــارى لب زدن

كــام درويـشـان نـداده خــدمت بـيران جــه ســود هــر را گـو شـــهر يار از شـــبروان است ای بـرى
 وى (اثرياا، را به زبان نمى آورم و هميشه به او او يرى مى گفتم.

## يك نامهٔ ديگر و انگيزء سرودن دو غزل

يك



 بود، همراه خود برداشته، خانه را تركي كريّ كرديم
 دريافت كردم. با تعجب پرسيدم: كى؟ گفتتند: امروز صبح. گفتم: ای كاش برايم مى خوانديد. گفتنذ: برمى گرديم، برايت مى خوانم.

عشّق يرشور شهريار و يرى ه

جس از يكك ساعت قدم زدن به خانه برگشتيم. تقاضا كردم كه نامه را بخوانند، خحيلي به شنيدن آن علاقهمند هستم. در اول نامه نوشته بود: شـهريار، غزل ارسالى را كه زبان حال من است، اگر فرصتى پيدا كردى برايم

استقبال كرده، ارسال نماييد. از فصيح الزمان شيرازى است:

هـمه هست آرزويـم كه ببينم از تو رويى جـه زيان ترا، كه من هـم برسم بـه آرزويى

بعد نوشته بود: ای كاش ولو يكك بار هـم كه شله ترا از نزديكك مىديلم. ياد تو و ترانةٔ تو تكيه گاه من است. نمىدانم به ياد من هستى، يا مرا به كلى فراموش كردهاى؟ ولى مىدانـم كه فراموشى، شيوه تو نيست. حتماً خاطرات گذشته ترا رنج مىدهل. طرههاى من نيز بهسان زلف سياه تو، سفيد شلدهاند. ديگر آن برى نـيستم. شـيرينى از لبـان مـن رفته و سـرخى بـوست جحهرهام بـه زردى گـرايـيله، بـه خـاطر ایـن بــجه است كـه زنــدام. بـعضى اوقـات در خــلوتى كـه بـا خـود دارم، ترانههاى تو را مى خوانم تا تسكينى برای آلام بىشمارم باشد. در اين لحظه استاد گريهاش گرفت. مرا هم به گريه انداخت. پس از سكوت، بقية نامه را خواندند.
شـههريار يـادت هـست كـه در شب آتشبـازى در خــيابان يـامنار بـر حـسب تصادف از جلوى مغازهاى رد مىشدم، تو با دو نفر از دوستانت مثلث وار نشسته بوديد و از جشت شيشه مرا ديدى و فردايش آن غزل زيبا و پراحساسى كه ساخته بودى، زبانزد مردم باذوت شد... اسـتاد مى گفت: آرى آن دو نفر يـكى مـرحوم ابوالحـسن خـان صبا و ديگکى مرحوم بهار بود. هـمين كه او را از يشت شـيشه ديـدم كه رد مىشود، ديگر توان نشستن نـيافتم و روحـم به دنبال او پـر بـاز كرد و با ديـده اشككآلود غزلى ساختم كه فردا دهان به دهان گُشت. آن غزل اين بود:

عه غوغا مىكنى

ای غـنـهـهُ خــندان هــرا خــون در دل مـا مـى كنى خـارى بـه خـود مىـبندى و مـا را ز.سر وا مـى كنى

از تسير كــج تــابى تـو آخــر كــمان شــد فـامتم كاخت نگگون باد اى فلك با ما جـه بد تا مى كنى

ای شـــع رقـصـان بـا نـسيم، آتش مـزن هـروانـه را با دوست هـم رحـمى یحو با دشـمن مدارا مى كنى

آتش هـريد از تـيشهات امـشـب مـغر ای كـوهكن از دست شـيرين، درد دل بـا ســغ خــارا مـى كنى

بـا جـون مـنى نـازك خـيال، ابـرو كــيـيدن از مـلال
زشت است الى وحششى غزال اما جـه زيبا مى كنى

ايـن دانـى و بـا مـا هـنوز، امـروز و فردا مـى كنى
ديــدم بـه آتـشبار يك شــوق تــماشايعى بـه سـر آتش زدم در خــود بـيا گـر خـود تـماشا مـى كنى

آه سسـحرگاه تــو را ایى شــمع مــــتاقم بــه جــــان بـارى بــيا گـر آه خــود بـا نـاله ســودا مـى كنى

ای غـم بـغو از دست تـو آخـر كـجا بـايد شـدن در گــوشئ مـيـخانه هــم مـا را تـو هــيـدا مــى كنى
مـــا شــهريارا بــلبلان ديــديم بــرطرف چـــمن

شـورافـكن و شـيرين سـخن امـا تـو غـوغا مـى كنى
شهريار نامه را تا Tاخر خواند ولى سخت ناراحت بود. به روزگار شيرين جوانى اشكك حسرت مىريخت. روز بعد، بعدازظهر بود كه تلفن به صـا درآمل. وقتى گوشىرا برداشتم، صداى شهريار بود، گفتند:آقاى نيكانديش بعد ازسرويس بانك منتظرم باش، مى آيم تا برويـم كمى قدم بزنيـم. كُفتم: استاد حشـم، منتظر مىمانم.

بعد از يكك ساعت تشريف آوردند ولى غرق در بحر تفكر بودند. اين حالت استاد برايم تازگى نداشت. به راه افتاديم و قدمز آنان از از كوته
 من كرد و گَفت: خبر دارى آن شـعرى را كه بـرى از از مـن خواسته بود، استقبال
 به خواندن، من سرايا گوش بودم. بـعد از آن كـه تـمام غـز كوحككتر از آن هستم كه در خصوص شعر شـم آما اظظهارنظر نمايم، ولى همين قدر


 من مضايقه نكردند. آن غزل اين است:

عشق و ييرى
مـرْه ســوزنِ رفــويى، نــخى از شــكنج مـويى


جــه شـــد آى بـهار لاله كـه شـــنـدم از تـو بـويى
دگـر آبـعينئ دل دوسـه ريـزه خـرده شـيـينه است

شب آخـر وداعت جـه غـراب غـم كـه مـى گفت سـر ايـن يكى به سويى رود، آن دگر به سويى

تو كه جشـمئ صفايی، نه جنان شـدى كه با تو رود آب خـوش بـه بـايين دگر ای گـل از گـلويى

به سرم شـكسته خوشتر كه به سر كشم سبويى

بــــه امــــيد دوســـتانم كـــهـه دوبـــاره بـــازگردم
ســر عــشـت و داســتانمه جـــــه امــيلـ و آرزويــى

تــو اگــر نـــاله در كــفـ بِــلَمى كـــنار جــويى
بـه جحروكهاى جـيرى جــه كـنى كـه جـهره هرجین

فــلك از هس مسن و تـو جــه بـساط عـــتّ بـرجيل
نــه دگـر بـنفشـه مـويع نــه دگـر فـرشته خــويى
شر و شور من كجا شل كه ز طرف كوحه باغات نـه دگـر سـر و صهـلايـى شُـنوم نـه هـاى هــويع

نـكند كـه روح مـجنون بـه سـراغ خـاك ليلى است
نـظرى بـه بــيل مسـتنون جــه سـرى بـه بــــتـجويع
بسـه خـــزان لاله، گــوشى بــه ســرود بــرگريزان كـه بــه شـرح حــال عــاشت بسه زبـان گـفتگويى

من و او جـنـان بـه عـــت و بـه جـمال سـرملى محو
كـه بـه بــلوهگاه وحـــدت نــه مـنـى دگـر نــه اويـى
بــغنار شــهريارا ســر هــيرى ايــن حـــكايت


ايـن رشـته سـر دراز دارد و حــيـث عـشت شـهريار شـيرينسخن را بـا ابــاتى از منظومهُ غروب نيشابور بـه هايان مى.بريم كه اين شـهر آفتاب و فيروزه، براى هـمهُ عالم صبّحى زيبا و دلربا دارد و ليكن غروب آن برای شاعرى كه به زور در اين شهر عارفان جهان شهربند شده، غمانگيز بوده است:

كــه جـــهان جـــامهٔ غـــم مــى يوشيل


دى بــه هـــنگام غـروب خـــورشيل





 دور يــكدم ز شــــر و شــــور شــــوم
 كــس از سـرّ ســكوت آكــه نـيست





 هــــمجو مـــيدان الوهــــبت بـــــاز
 در نــوردد هـــمه آفــــاق حـــــات








 خـــوانــــى افـــــانئ اسـرارارآمــيز

بــود خــورشيد جـــــو وارون زورق مسن هـم از مـغرب غـربــر مـر مـرعوب
 كس نـبود آن هـمه بـيجاره جـو مـن



 مُــلكى خــاموشى و دنـــياى ســكوت
 نـــــــت بـــر دامـــن او دســــترسى
 در افق صـوت و صـلا مطلق نيست
 هــر طــرف كــارگه جـــــمانــــاز
 تــوسن فـــكرت شـــيرين حــركات






 حــق كشثى را بـه جـهـان دان داده صــا لا
 كــه بــــدان زمـــزمئ ســـحرانــغيز

شـــرح كــيفيت اســــرار وجــود


 زخم از اين زنخمه دلِ بربط و جنگ
 جــون نـــواى دل شـــاعر مـــونون

 نــــغمهاى جــــــون روش آب زلال

 روشـــنـنـبخش دل و صــــيقل روح
 بـه رگ خــواب طـبيعت زده جــنـگ وز ره گــــوش ريـــــايندهٔ هـــــوش مـوج زن در هــمه آفــاقِ جــهان...

تسـعبيه كــرده بـــه الحـــان ســرود
بـه سـر جــنـگ نـــوا آخــته جــنـغ
كــــرده قــــانون عــــبوديت ســـــاز ارغــــنون ســــاز مــــام تــــجريد
 صــوت او داروى مـــدهوشى بــــود صــوتى از نــظم و ســلامت مـشـحون

 نــغمهالى جــون وزش بـــاد شـــــال نــغمهاى هـــمحو مــناجاتات ســحر
 نــغمهاى غــيرت صــهـباى صـــبوح نــــغمهاى هــــــمجو نـــــــواى لای الاى هـــمحو لالايــى نـــوشين آهـــنـ رخــنـه در هــوش زده از ره گــوش هـــجّو خــون در رگـ آفــاق، جَـهـان

آخرينسخن استادشهريار دربارة رؤياى عشت براییياران وفرزندان وطن


 خود را كوركورانه در جاه ظلمت ميفكنيد و مرا نيز از ياد مبريدير.



\&) غشتق يرشور شهريار و يرى

شـهريار در اين منظومه از معشوق و محبوب خود كه زندگانى او را بر باد داده است با تركيبِ زيباى» شاهد شيرين چرىزادپ نام مىبرد و مى گويد تا در دلم اميد وصال شيرين مُرده حسرت و ناكامى فرهاد براى من زنده شد و چس از اين حادثه هرگز كسى مرا با روى شـاداب نديد و يككسال بس از اين حادثه بود كه من از غصَّهُ نابينا يـى خود مُردم.

خاصه كز شورجوانى سر دل دادن بود





اين شعر با عنوان (اناكامى" به جابِ رسيله است و به نظر مىرسد (اعبرتنامه")
 غريزهاى را به گمراهى نبرند كه آفريدگار در نهاد ايسان نهاده است تا با محبّت و ياكى و پارسايى و در نهايت باعشق و اميلد تشكيل زندگى بدهند و صميميت و محبت بر حيات ايشان جلوه و زيبايى دلنشينى ببخشد. استاد شـهريار در اواخحر عـمر و جس از تـجربئ تلخىها و شـيرينىهایى زندگانى به جايى مىرسل كه براى بيدار كردن جوانان قلم به دست مى گیرد و قصهُ غـم و درد خـويشُ را بـه صـورت منظومهاى در بــحر سـادة رمـل بـه رشـتهٔ نظم مـى آورد: فاعلاتن فَعِلاتن فعلاتن فَعِلن.
و مـى گويد: مـن در ايـن گـلزار جـهان سـروى رسـا و سـرسبز بـودم مــل شــما جوانان كه امروز ـ يس از مرگم ـ فلكك از دم شـمشير اجل به من آب داده و در زير خاكك غنودهام.

من به گَلزار جهان سرو رسايى بودم فلكى آب از دم شـمشير اجل داد مرا
 محبت مرا به دنيا آورد. از ظلمت زندان ونان طبيعت بيرون جـي


 دم به دم فرشتگان با بال و و پر خود بر من باد زدند





 دهانم ريخت، واى كه خداوند جه نوشين سرجشمهـاى به من داري داده بود
زاله وش دامــن مـهـتاب بـــه نــازم مـرورد

غـنـجهسان كـرد نـسـيم سـحر إمـداد مـرا
مادرم رينخت ز بستان به دهن آب حيات
وه جـه سرجشمئ نوشين كه خدا داد مرا
 شيرين بست تا به تدريج استاد طبيعت سخن گْتن و وا با به بـا رفتن را به من ياد

Gr عشّق برشّور شهريار و برى

غنحجهٔ صبححدم از خـندة شـيرين لب بست
تـا شــكرخنده لبٍ دوخـته بـعـثاد مـرا
تـا بـه تـدريج ســخن گَفتن و هـایا رفـتن
داد اســـتاد طــبيعت هـــمه را يــاد مـرا
چای در حـائه هفتم عمر نهادم مرا براى تعليم و تربيت به استاد دادنل. ای خوشا آن عمر كه در خحدمت استاد گذشت! ياد باد آن كسى كه خود اين ياد را به من

ياد داده است|
آن مـرشل سـخنگگوى يـادش بـه خـير بـاد كـه از دم هـمْتِ او روح مـن ارشـاد مـىشد، دانش و رشــل بـه مـهمانى ويـرانـهُ تـن مـن آمـدنل و خـانهُ تـن مـن از اين مـهمانى آباد شد. بزرگَ شدم و درس خواندم تا كلاس سوم دارالفنون را به پايان بردم و آزمونها و امتتحانهايى كه مـن مـىدادم لب هـهه را از ايراد من بسته بود يعنى در همهٔ علوم و فنون شاگردى ممتاز بودم.

شـاهد خــانه و مسحبوب جـهانى گشتم رفت حِييتِ ادب و حسن خلداداد مرا آوازء هنر و وزن و وقار من در هـمه جا حيَحيد و سوسن و شـمشاد در چحمن به
 تازه آبرو مى.برد.

عــارضم ريستختى آب رخ گـلبرگ طـرى
رشكـ بردى به جـمن سـوسن و شــمشاد مرا
وه ز بيداد طبيعت كه جـهها كرد خحو ديد
قــد جــون ســروِ جـــمان و عَــلَم داد مــرا
در هـمين حال بود كه بحران مرض و تب جوانى مرا گرفت و بسترى شلدم و جهان هستى به نظرم نيست و نابود شل. [گرفتار عشق شدم و هـيَ هحيز را نديدم ـكور شدم]

عشت ثرشور شهريار و برى

جوانى هجله ساله بودم كه كور و زمين گیر شدم و اين گیتى عاجزكشِ شياد مرا كشت و آن قامت حون سرو من از حاى نشست و طوفان بلا شاخه و بنياد مرا از ريسشه كـنده و مـن هـمان آهـوى نـافهدارى هـستم كـه صـياد جـشمانم را هـلف
گرفت و به تير زد و كور كرد.

مـنم آن آهوى مشكين كه به صسراى وجود
ديــدگان شـــد هــدف نـــاوك صـــياد مــرا
و مـن آن مـرغ گـرفتارى هستم كـه در گـوشهُ قـفس از آتش ظـلمه بـال و يـر هوس و آرزوهایم سوخته است.
در ايـنجا و در هـمين نـوزده سـالگَى من بـود كـه سـينهُ مـادر خـونينجگر مـن، آتشكده شد و هر زمان كه مرا در آن حال ديل، سوخت از اين كه خرمن عمرم بر باد مىرود و آن مادر مـهربان من حتى بغض گلويش را مى گرفت و خاطر ناشاد

مرا نمىتوانست تسليت بگويد:
بـغ راه گـلويش بـستى و نتوانستـى تـسـليتِ خــاطرِ نـاشاد مـرا مـخصوصاً در ايـنحال، سـرِ دل دادن بـود كـه از شـور جـوانـى بـه دام شـاهدى شـيرين هريزاده افتادم و ححون در دلم اميلد وصـال شـيرين مُرد و ناكامى و حسرت فرهاد زنده شد.
ديگر از Tان روز روى شادى نديدم تا اين كه يكك سال ديگر آن نابينايى مرا

 كه باشد (FF سال)؛ همه يكك سال به نظر مى آيد كه در درد و رنج به سر مىبرم. گوركن وه جـه خوش آراست يكى حجلة گور كــــه كـــنـلد مـــادر مـــاتم زده دامـــاد مـــرا

عشت برشور شهريار و برى ه 90

> عِـــوض هـــلهله و شـــادى دامــــادى مـــن

بــوم مــرگ آمـــد و زد شــــيون و فـــرياد مـــرا
آرى ايــن است جـهان تــا نـشوى غِـرْه بــدو

زنـــدگى عـــبرت ابـــناى وطـــن بـــاد مـــرا
بهتر است هـمين مـنظومه را از زبـان خـود شـهريار بـشنويم كـه شـاعر آن را بـا عنوان ناكامى ثبت كرده و به نظر مىرسد (اعبرتنامهٔ رؤياى عشق") است. به همين سبب نيز هست كه خود مى گويد: در مرگك ثريا من از گريه امساكـ

رثاى ثريا

تُــريا رشگ مـــاه حــارده شـــــد قرين با خار و با خاشاك كردم
 كه من از گريه هم امساك كـر كـر كردم كه هروردم گل و در خاكى كردم

جــه گـلباز بـدى بـودم كـه گـل را
 از ايـن سـو بـگذر ای ابـر بـهارى دل ســـنغم بــبـين در بـــاغبانى

يسشگفتارى براى شعر نسخئ جادو


 سر آن، سايئ سروى افتاده است كه دلجوى است.
 است، با اين همه شاعر و استاد جوان به خوبى از از عهلهة آن برآمله است.
 تاجيكستان و در آن مـجلس گفتم كه شعرهاى تركى شهريار بسيار دلانگيزتر و ورينـيان
\& \& \& عشق برشور شهريار و برى

استوارتر از شعرهاى فارسى اوست. و اگر شـهريار در عصر حاضر شـهريار ملكك سـخن فارسى است، به نظر من انگیيزة این شهريارى دخترى به نام ثريا بوده است كـه شـاعر جـوان در مــرسهُ طب دارالفـنون تـهران بـا وى آشـنا مسىشود و عـشقى جـانگُداز بـر ســينه شـاعر مـىنشيند، طـبيعى است كـهـ بـا مـعشوق و دلبـر مـحبوب خـويش بـه زبـان وى سـخن مـى گويد كـه فـارسى است، و در آن مـجلس بــحثى شيرين دربارء تأثير زن در جامعه و شخْصيت هنرمندان و نويسندگان يْش آمل. ايـنكك در نـخستين تـحقيق دربـارة (ايـرى") بـا ايـن حـقيقت آشـنا مـىشويـم كـه

 در فراق، به ثريا تعلق دارد و اگر بيست و هچهار سال بعل در سال צسشا منظومهُ جهان آوازء حِدربابا را به زبان شيرين آذرى نوشته است، شايد همان نِيز از بركت هـمين عشتى بوده است كه شاعر را بـه شـهر نـيشابور تبعيل مىى كنند و او در هـمان شهر با Tآثار شاعر بزرگُ تركمن مختومقلى فراقى آشنا مى گردد و چند بيت شعر و غزل او را دربارة (اسـاتگى داغ") و خطاب به (اسـاتگى داغ) را ديـده و با ياد وطن و زادگاه خود، كوه حيدربابا را پيش جشـم آورده و از جشمهسار طبع لطيف چحنان
 ليكن در هـمين جا لازم است اشـارهاى بشود كه جس از سـال IHFV شـمسى، اگر شهريار شيرين سخن، به زبان آذرى اثرى ماندگار هون سهنديه را به نظم كشيله، خود در شـعرى بـلند بـا عـنوان (اسـهند و شعر آذرى)" بـه زبان فارسى (ديوان، صص
 شعر سـهنديه را به وجود آورده و شاعر چس از آن به زبان مادرى روى آورده و بر آن باور است كه استاد شعر به زبان تركى آذرى، سهند است و سهند از عالم ا. ايـن منظومه را نـگارنده بـه شـعر فـارسى برگردانـده است كـه از سـوى انتشارات سـروش (صداوسيما) جندين بار به چابٍ رسيده است.

معرفت خبر داشته و شهريار در برابر شعر تركى او سبر انداخته است:
جون آبشـار سلسلهبند از ستيغ كوه الهامى از عوالم بالاش مىرسيد
راهى به ماوراء طبيعت گشّوده بود دل متصل به منبع و در سينه مخزنى سرشار از ذخاير الهام عشق داشت الهامبخشِي قافيهسازى جو من كـر كه شُعر تنها به جارحوب عروضيش ديل ديده بود
سرمشّقِ شعر، در همه ابعادِ شعر بود
او شاعرى كه از خو منى باج مى گرفت انگيزة سرود سهندئ من اوست
دريايى و مصبّ دوصد رودخانه داشت كوهى عظيم بود كه از جاى كنده شد تبديل شد به ابر ...
شد شاعرى كه شعر خود از آسمان گرفت
شـد شاعرى كه من سهر انداختم بـر به او او
درياى شعر آذرىاش را نهنگ شد او همرصدا به نعره حيدريا
غرّاترين جكامه خود را نثار كرد بشكست ز آن صلا، قُرُقِ خلوتِ مرا با دعوتش اجابت من ناگزير شد در شهر خاطرات به وجد آمدم ازو گنجينهٔ بزرگترين شاهكار من با وى نثار شد
شايسته بود و حق كه به حقدار مىرسيد.

و آنگاه شاعر مى گويد: سهنديه جللد دوم و حيدربابا جلل اول شعر من است و همين منظومهٔ فارسى نيز كه دربارة سهند سرودهام، جلد سوم خواهد بود.

بارى به اختتصار:

در فرصتى به كوتهى يك شب وصال
حالى كه رفت و سوز و گدازى كه درگرفت
يكى اشك شوق آنكه سهنديةٔ من است
شـايد كه جلد دوّم حيلدربابا شدهست
وين هارسى كه جلد سوم مى شود از او
زيرا بدو ضميمه و مرهون آن دم است.
شـايد اين بـحث و اين سـخنان در اين فصل نا بـه جا نـما يد و ليكن بـه خـاطر اهميت و ارزش اين منظومه كه در واقع وصيتنامه شاعر براى ملت ايران است و در آن بـه حـفظ سـنتتها و تـاريخ و وحـدت مـلَى، مـا را توصيه مـى كنلد و دربـارة ايـمان و تأثير قرآن در فرهنگك و ادب ایـران زمين هر آنـحه گفتنى است بـه زبان شعر سروده است...


انداخته است:

طـبع مسن گـر هــمه سـرجشـمهٔ مـينو بـاشد بر سرش سايهٔ سروىست كـه دلجو بـاشد

خوشتر از زلف تو و باد صبا جيزى نيست گـــرجه هـــيغام بــهـاران و بــرستو بـــاشد

شايد دههـا غزل بسيار شـيواتر و زيباتر از اين غزل بتوانيم از ديوان شهريار به شهادت بياوريم كه شاعر خود مى گويد: برانگیزندهٔ طبع شعر من، عشت برى و يا ثرياست، و امّا بى گمان بيشتر از يككصد غزل T Tشكارا از اثر شعر خواجه حافظ در

عشت برشّور شهريار و يرى ه
شـكفتگى طـبع شـهريار مـىتوان مـشاهده كـرد، لِيكن نـظر مـا در ايـن تـحقيق بـر غزلهايى است كه لفظ زيبا و رازناكك (ايرى)" به جاى (ائريا)، نشسته است و شايد يـيش از آن كـه شـاعر اين رمز زيبا را بر زبان بياوَرَد بـه تلميح و كـنايه از ثريا نام مى.برده است!

به چشــمكى اين همه مرگاًان بـه هـم مزن يارا
كــه ايـن دو فـتتنه بـه هـم مـىزنند دنـيا را
جـهـ شـعبدهست كـه در جـــــمكان آبى تو نـــهـهتهانـــــد شبٍ مـــــاهتابٍ دريــــا را..

هـنوز زيـن هـمه نـقاش مـاه و اخـتر نـيست شــــبيه ســـــازتر از اشكـ مـــن ثــــريا را

حــريـم روضــهٔ رضــوان حـرام مـن بــادا
گــر اخــتيار كــنم جــز طــواف طــوبا را
بـه يــار مـا نستوان يـافت شــهريارا عـيب
جـز ايـن قَــَر كـه فـرامـوش مـى كند مـا را

و دربارة تأثر از حـافظ نيز، شهريار بر Tان باور است كه شـاخ نبات، غزلههاى حـافظ را بر دل وى مىىانـازد و اگر شـهريار نمىتواند شـاهكارى بيافريند، گُناه و كوتاهى آن بر گردن غزال او (اثريا") ست.

غـزال مـن تـو جـه شـاخ نـباتِ بـودى حـيف!
كه من جو خواجه غزل هاى شاهكارم نيست
ز نــام بـردن خــود نــيز شـرمم آيــد و نـنـگ
كـهـ شــهريارم و آن شــعر شــهريارم نــيست

در هر حـال سـائه سروى حون پرى بر سـر طبع شـهريار در آغاز نسـخهُ جادو

عشت برشور شهريار و برى

ديله مىشود كه خطلاب به پرى مى گويد:
خـلوت بـاغ بهشُتى است خيال تو، هرى! كــه هُـر از عـشُوه قـرقاول و تــيهو بـاشد و در اينشعر، استعارهاینو و زيبا به كار برده مى گويد: همهٔ گًل هاى جحمن چيش پاى تو مانندبرگك خزاناست واز هميناست كه مىیبينى بيدمجنون جارويى.بهدست گرفته است تا اين گل ها را جارو كند و پيش پای تو را رُفته وبرايت راه بازمى كند. استعارة بيل مـجنون با شاخ و برگ̋هاى خميله بر زمين استعارهاى نو است كه شـاعر او را در بـرابـر مـعشوت خـويش چحـون خـلدمتگزارى جـارو بـه دست مـىبيند
(صنعت تشخيص):

هيش جـايت هـمه گل هاى جـمن برگ خزان
بيد مـجنون جـه به جا دست به جارو باشد
اهـل ادب مـىدانـند كـه قافية (اجـارو)، اين صورت خـيالى را بـه صحنه آورده است و در شـعر سـنتى ــنـه در شـعر نـو مـعاصر ــاغـلب قـافيه است كـهـ صـحـنه مـى آفريند و شـكل هاى خـيالى را بـه مـيان مـى آورد. البته در هـمين مـقوله و مـقامه است كه استعداد شـاعر و چرواز خـيال وى جـلوهاى تـماشايى دارد و هرگزز خيالى ناسازگار و ناهمگون در ابيات شاعرانى حون حـافظ و نظامى و انورى و خواجو و
 سنّتى بيرون نمىى گذارند. و امٌا شهريار ـبه خاطر قافيه ــاين رسـم ديرين را درهـم مىشكند و كلماتى نامرسوم - و حتى نامعقول ــ در قافيه مى حیيند و به همين دليل نيز خود را شاعرى قافيهسنج و قافيهساز مىنامد (الهامبخش قافيهسازى حو من كه شـعر...)' و هر آن كسى كـه بـا شـعر شـهريار آشنايى دارد تعجب نـمى كند از اين كه استاد كلمات زير را در قافيئ اين غزل آورده و راه خطا نيز نرفته است: پَرِ

VI © عـّق يرشور شهريار و يرى

قو / ليمو /يارو!/ هالو!/ هلاكو...
و او مى گويد اگگر حلقه در به صدا درآيد و در كاشانهٔ اين دانسّجوى طت را
 كن، ممكن است (ااو") باشد و هم آن گاه است كه اگگر (پیى") بيايد، سر و سينهُ او

را تَر قو حسل مىورزد:
 بستر و بـالشم از سـينه قَو خـواهـد بـود

و T T دلاويز است كـه گويى برگك از شـاخءٔ ليـمو آويخته است (غرض از شانه ظاهراً

گل سر يا سنجاق گيسو است).
و در این شعر مىیگويد: حتى اگر گل، يـار تو باشلد، جون خارى در چششم من مى خلل و جارْاى ندارم حون مىترسم كه مبادا ميل دل یرى به (ايارو") يعنى آن گُل باشد. اهل ادب خوب مىدانند كه قرار دادن ॥يارو) در قافيه با اين شكل خيالى كارى سهل و ساده نيست:

گل كه شـد يار تو خار است به چحشـمـم حه كنم؟ نـــكنلد مــــيل دل يـــار بــــه يـــارو بــــاشد

غبار خط يا خدّ يار را به هالله ماه تشبيه كردم، گفت: اين تشبيه درست و به جا نيست. اين سخن را جاى ديگُر ببر و پيش ما مگوى كه (اهالو) نِستيم.

گــفتمش هــالئ مـاه است غـبار خـطط يـار
گفت ايـن هم به كسـى گوى كه هالو باشد
و كـشف قـافئه هـالكو از هـمه عـجيبتر است كـه بـا خحود مـى گويل: چحگونه مـىتوان هــلاكو را در ايـن غـزل بـه قـافيه آورد؟ قـدرت تـخيل شـاعر بـه يـارى او

عشق يرشّور شهريار و يرى Vr

مى شتابل و مى گويد:
نيست جز ابرويش از هيِّ كــم بـم هلاك
گـرجه خـود خـنـجر جـنـگيز و هـالاكو بـاشد
ج! /ص عیا
و حيرتآور است كه در اين نخستين شعر (ایرى") از ذهن شاعر مى گذرد كه ॥اشـاهد عـشرت هـمه رام نـمىشود و رمـيدن بـه خـطا شـيوة آهـوى خـتايى است") و "اخططاه را قطعاً بـه عـمد بـه صـورت (اخحتا) نـمىنويسد و گويى بر دل شـهر يار الهـام مىشود كه (اين آهو به خطا مىرمل و سرانجام رام نمىشود)!

شهريارا نشود شـاهد عشرت هـهـ رام كـه رميلدن بـه خـطا شـيوة آهـو بـاشلد!
اين غزل خود شاهد روزگارانى خوش و هملمىهاى پنهان و Tشڭارى است كه سرانجام زندگى شاعر شيرين سخن آذربايبجان را بر باد مىدهد و خواننده را بـه مـكافاتِ لذّت و خـوشى لدـظهاى در دريـاى خـــال و داورى غـرق مـى كند: (اراستى دل دادن و عشوه خريدن حه خونبهايى دارد....

نسخهُ جادو
طـــبع مــن گــر هـــمه سـرجـشـمه مــينو بــاشد بسر سـرش ســائه سـرويست كــه دلجــو بــاشد

خــوشتر از زلف تـو و بـاد صـبا جــيزی نــسـت


امــشبم بـوى ســر زلف تـو بــيـحـد بــه مـشام تــا كـــجا صــبـحدم و شــبنم و شببـــو بــاشـد


خـــط زنـــُار لب و حـــقّهُ شــنـُرف دهــــان مـــرُه بـــايد قــــلم نــــسخنئ جـــــادو بــــاشد

عـّق برشّور شهريار و يرى **

خــلوت بــاغ بـهـشتى است خــــال تــو بـرى كـــه بـــر از عــشـوة قــرقاول و تــــهو بـــاشـد

هـيـّ هـايت هــمه گـل هاى چــمن بـرگ خــران
بـيد مـجـنون جــه بـه جـا دست بـه جـارو بـاشد
حــلقةٔ در كـــه صــدا كــرد دل از جـــا بــجهـد
بــشكنى یــا جــــه نــــستى نـــكند او بـــاشد
 كـــه ســـر و ســـينةٔ او رشكـ بــر قــو بـــاشد

شـــانه آويـــخته بــر ســينهاش از شــاخـة زلف


در دل ابسر بــه خــود بـيـجد و تــابد خــورشبد

تـازه ايسن قـوس قـزح مـــق كــند رســم قــديم

مـردم از گـردش چــشمت بـه كـواكب مسشغول
خــود ســر مــاست كــه هــم كــاسهُ زانـو بــاشـد
سـخت هـيـحِيلدام از زلف تـو در شـعر و خـــال
جــون غـريبى كــه شــبانگه بــه تــكايو بــاشد
يك جــهان داغ بــه جــان و جــغر افــروختهام بـينٔ مـــن هـــــــن لالة خـــــود رو بــــاشـ

گـل كه شد يار تو خار است بـه جشـمـم چجه كنم نـــكند مـــيل دل يـــار بــــه يـــارو بــــاشد

خــواهــدش شـاخ قـرنفل كــه بـهـ دوش آويـزد بــه خـــالش كــه گــل آن بــافته گــيسو بـاشـد

گــفتمشو هـــالئ مـــاه است غــبار خـــط يــار گـفت ايـن هـم بـه كـسى گـوى كـه هـالو بـاشد

نــيست جـز ابـرويش از هـيَّ كـسم بـيم هــلاك گــرحه خــود خــنجر هـــنـغيز و هـــلاكو بـاشـ

# - م VF VF 

شــهريارا نـــشود شــــاهد عـــشرت هــــمه رام
كــهـ رمـــيدن بـــه خــــطا شـــيوة آهــو بـــاشد
يـاد هـمين شبهـاى وصـال است كه شـهريار سـالها بعد در تبريز نشسته و با خود مىانديشد كه شايد برى به آن خانه يـيـين آمده و در زده باشد؟ و واين غزل را نيز با نام و ياد لاله آغاز مى كند.

بهار زندانى
بـى تو ای دل نــكند لاله بــه بــار آمـــده بــاشد
مـا در ايـن گــوشـئ زنــدان و بـهـار آمــده بـاشد
جــه گُــلى گـر نــخروشد بــه شــبش بُـبلّل شــيدا
جــه بـهارى كـه گَلش هـمدم خـار آمـده بـاشـد
نسـكند بــى خبر از مــا بـــه درِ خـــانه بــيشين

از دل آن زنگـ كــدورت زده بــاشد بـه كـــارى
بــاز بــا ايـــن دل آزرده كـــنار آمـــده بــاشـد
ايـنش آغوش وطن گر كه در آن گردش خـاطر
نــوبت خــــاطرة يــار و ديـــار آمــــده بـــاشـد
يـار كـاو رفتـه بـه قـهر از سـرِ مـا، هـم ز سـرِ مـهر
شــرط يـارى كــه بـهـ يُـرسيدن يـار آمــده بـاشد
در دمـــــاغ دل از آن غــــــالئ زُلف هـــــــنوزم

زُلف شـيرين كه كـمنديست شـكارافكن و شاهين
شرطش اين است كه خُحسرو به شكار آمده باشد
لاله خـواهـمـ شُـدنش در جــمن و بــاغ كـه روزى اين انـ

جـه بــه نــوشينى آن شـربت مـرگم كـه نـشارين
بـا گُـل و شــمع حــزينم بــه مــزار آمــده بـاشد

VD © عشت يرشور شهريار و يرى

جـان بـه زنـدانِ تـنِ سـوخته مـى خواسـتى اى دل جُـز هـى داغ تـو ديـدن بـه جـــه كــار آمـله بـاشد

شهريار، ايـن سر و سـوداى تو دانى بـه حـه مـاند روز روشـن كـه بـه خـوابب شب تـار آمـده بـاشد

عشت از سرخط قرآن در سبيله زمان جس از گذشت ععمرى دراز از هـجران و حرمان عشق، شهريار يكك لحظه به خود مـى Tيل و مـى گويد مـحروميت از عشق مـرا شـهريار كرده است، شـيوه كار مـرا از خـواجـهٔ شـيراز بیرسيد كه اگگر عاشت نـمىشدم و به درد هـجران گرفتار نـمى گشتم، شايد اين راه را برای من باز نمى كردنل و از شناخت حضرت حق باز مىمانلم.

كـآنحه اسـتاد ازل گـفت بـكنَآنكردم كـهـهمهمشقخودازسـرخط قـرآن كردم شـيوء كـار مـن از خـواجهٔ شـيراز بهرس شهريارا بـه بياض سحرو زرخطِ شـمع

شـهريار در ايـن غـزل شـيوا مـانند بيشتر و شـايل هــمهُ غزلهاى خـوش ديـوان خويش به استقبال خواجه حافظ رفته است كه فرموده: ســال ها بــيروى مــذهب رنـدان كـردم تا به فتوى خِرَد حرص بـه زندان كردم اين سخن، گفتنى و شنيدنى است كه زيباترين وزنها و دلنشينترين قافيهها را حـافظ شـيرازى استتخدام كرده است، هرجنل بسيارى از اين اوزان و قوانى را در غزلنهاى سعدى شيراز و خواجوى كرمانى به وديعت گذاشتهاند، گويى امروز يكى بـخواهـل مـحراب و گَنبلى بـسازد، راستى كدام گنبلد و كدام مـحراب كاملتر و زيباتر از گُندهاى مسجل شـاه و مسجد شيخ لطفاله در اصفهان خواهد بود؟ اى خـوشا آن مـهندس مـعمارى كـه يـنجه بـگشايلد و هـمان را بـه درازا و بـلندا و يـهنا انـدازه گـيرد و ليكن بـه رمـز و رنگک و هـنرى ديـگر بـيارايــ، هـمخنان كه شـهريار ملكك سخن همين كار را كرده است.'

ا. از شـاعران آذربـايجان مـحمدتقى نيتر تـريزى هـمين هـنر را از خود نــان داده است. ر.ك:

ع V\& V\&

اينغزل، به خاطر لفظ "ایرى") انتخاب شُدهاست و بى گمان شاعر شيرين سخن ما نيز در كاربرد (اديو و پرى") همهُ خويان و بدان از اطرافيان و آشنايان خويش را در نظر داشته است و هدف از اين انتخاب نيز روشن كردن اين نكته است كه
 خويش را از جويبار عشت مىى آورده، روزى فرا محىرسدكه خود بـه اين حقيقت هیى محبرد كه باز شـدن جحشم دل خـويش را در سـايهُ حرمان و هـجران مىدانلـ و آشكارا مىبيند كه عشقى اين سرى او را به عالم معنى هدايت كرده است. عشتها گر زين سر و گر زآن سر است
عـــاقبت مــا را بــدان ســر رهــبر است

مولانا جلالالدين
و خواجهٔ شيراز نيز (اهنر) را بـىعيب حرمان نمىدانل، يعنى هنر هميشه نتيجه و حاصل محروميتها است:

هـنر بیعيب حرمان نيست ليكن استاد شهريار با بهرهگيرى از وزن و قافيه و حتى معانى و مفاهيم غزل خواجئ شيراز كه دو بيت بيشتر نيست در غزلى If بيتى مى گويد: سـالها دخـمهٔ خود ظُلمت زندان كردم $\quad$ تـا درى رخــنه بـه مـيخانة رنـدان كـردم يـعنى دخـمهٔ خانه و يـا گور خانه خحلوتهايم را ساليان دراز بـه ظلمت زندان بدل كردم و در تاريكى و تنهايى نشستم و گوشه گيرى كردم تا به ميـخانةُ رندان درى باز كردم.

آتشكده نيُر، تصحيح و شرح دكتر بهروز ثروتيان، نشر بينالملل، جاب سوم، MA شُ ش، تهران.

عـشّ برشّور شهريار و برى

تا بـه ويرانئ خود گنج قناعت جُستم قـر آمال و امانى، همه ويران كردم كـاخ آرزوهــا و خـواسـتههاى دل خـود را ويـران كـردم و از هـر آرزويـى دل بركندم. از آن زمان كه به ويرانهُ دل خود و يا در خانه خود، گنج قناعت را طلب كـردم، يـعنى تـا قـناعت و خخرسندى را مـىجستم و بـه آنحهه خـدا داده است، قانع بودم و قناعت مى كردم، از همهٔ Tارزوها دست كشيدم. به عبارتى سادهتر ااتا گنج قناعت را طلب كردم آرزوها را كشتم"

مـن هـم از خـود نـرسيدم بـه ديـار ســيمرغ طــى ايـن بـاديه بـا رســتم دســتان كـردم

بـا يـكى بسستم و دست از هـمه شُـستم،آرى مسشكل هر دو جهان را به خود آسان كردم

شـاعر غزلسراى آذربايجان هـمانند استاد غزل خحود خواجه شيراز، رندى نشان مـىدهد و نــمى گويد: (ايـن رســتم دسـتان، كـيست و ليـكن، بـه قـرينه بـرخى از غزل(هاى عرفانى وى گمان مىبريم، او تير دستگيرى است كه گاهگاهى در ميان غزل هاى شاعر ظاهر میشود و معلوم مى گردد شـهريار با اين بير دستگير، دست توبه داده و به ذكر دل مشغول مى.بوده است: ســالهها تــجربه و آن هــمه دنــيا گـشتن بـه من آموخت همين يكه و تنها گشتن...

فـيض روحالقـدسم بـخش و حـفاظ مريم بـلكه مــا نـــيز تــوانــيم مـسبيحا گـشتن...

و يا در غزلى ديگر مىفرمايل: (امن كنار بير خود از غم دنيا انديشهاى ندارم و
او را پيدا كردهام":

نــاهى كــرده در آفــاق و مــاهى كـردهام يــيدا
جـه روشـن مـاه و روشنْبين نـگاهى كردهام هـيلا

عشتَ برشُور شهريار و برى VA

به سوى خلق هر راهى كه دادم كور خواهد شد

من آن بـخت سـيد خـود كه گـم شد سالها از من
كــنون در گــوشهٔ جــشـم ســياهى كــردهام هــيدا
بــرای زنـــدگانى مــوجبى در خـــود نـــمىديدم
كــنون گـر عــر بــــد تــكيه گاهى كـردهام هـيدا
گـــداى عـــشقم و عـــرض نـــياز بــىـنيازى را

ازيــن هس شــهريارا از غــــم دنــــيا نــــينلديشم
كـه جـون آغـوش هـير خـود هـناهى كـردهام هـيدا
اين رشته سرى دراز دارد و موضوع مقالهاى مفصّل است، بمانل. شـهريار مى گويد با اين رستم دستان يا قهرمانى كه نفس را مـى كشد و جز او

هيَّ كس حنين نتواند:
هيّج نـكشد نـفس را جز ظلّ هـير دامـن آن نَفس كش را سـخت گير مثنوى معنوى

شهريار با اين هير نفس كش عهل بسته و از هـه دست شـسته و مشكل هر دو جهان بر وى Tاسان شلده است. و در اين چيروى رندان و يا ميخانة رندان است كه زير نگگين قلم شاعر (اديو و هرى") هر دو رام مىشود و او فرمانروايى سـليمان را به دست مى آورد:

رام شــد زيـر نـگين قـلمم ديـو و هـرى نـقـ آصف زدم و حـكم سليمان كردم ناگفته خود هيداست كه نـظر شـهريار از ديو، مردان روزگار و غرض وى از هرى زنان ايشان است و به كنايهأى صريح به (یپى") معشوق زندگى بر باد ده خود نـيز بـى گمان اشـاره دارد كـه سـرانـجام پس از دو ازدواج پـرشكوه و بـا طـنطنه، بـه حضور استاد مى آيد و رانده مىشود.

Va

و امّا اين معنى مرد و زن در تركيب (اديو و چرى" را نيز از حافظ به ياد دارد كه
 حجاب زندگى مى كنند و مردان با همهُ خشونت و ستبرى جوست، از هـيج آرايش و زيب و زيـورى خـوددارى نـمى كننلد و حـتى سـينهٔ يــيراهـن خـود را بـاز كـرده گلوبند بر سينه و گردن خود مى آويزند...

اگـرجه عــرض هـــنر هـيـش يــار بــىادبـىـست
زبــان خـــوش وليــكن دهــان يـر از عـربىـت
يــرى نـــهفته رخ و ديــو در كــرشمهٔ حــــسن
بسوخت عقل ز حيرت كه اين جـه بوالعجبىست
حافظ
نـاگفته نـماند كـه غـرض از (ادهـان پـر از عـربى" ذكر خـدا در حـال خحاموشى است. و خـواجـه در اين غزل مى گويد هـمحنان كه حوسته نازكك موجب زيبايى و جـمال دانهٔ انگُور است بهتر است فرزندان و نورحشمان ما نيز حجابى ـ هر جند ظريف و نازكك - بر تن داشته باشند.

جـمال دخـتر رز نـور جـشـم مـاست مـگر
كه در نقاب زجاجى و هردهٔ عنبىست...'
شهريار در غزلى زيبا خود را به نوح نبى همانند مىسازد كه يكك جهان حرص و حسل را به طوفان سیرده و بر كشتى توفيق نشسته است.

نـوح را مــانم از ايسن كـــتـى تـوفيق كــز او
يك جهان حرص و حسد طممهٔ طوفان كردم

1. رك: شُرح غزلِات حافظ، در جِهار جلد. تاليف دكتر بهروز ثروتيان، انتشارات نگاه، جابٍ


ع عشت برشور شهريار و برى

و مـى گويد: هـمهٔ دردهـا را بـه داروى عـشق درمـان كردم، اگگرپٍه خـود عـشق
دردى است كه درمان ندارد.'

بججز از درد تو اى عشق كه بىدرمان بود
دردهـا جـمله بـه داروى تـو درمـان كـردم
و در هـمين لحظه و با نوشتن كلمهٔ (اعشت") در اين بيت، به خاطرات گذشته اشـارْاى مى كند و معلوم مىشود از ذهن شـاعر چحه مى گذرد و چحه مى گويلـو و هرا به حرمان خويش تكيه مى كند. در دل و ديــدة مـن دوش جــراغــانى بـود بـاز يـاد تـو در ايـن غـمكده مـهمان كردم

هـنرى نيست كـه هـمسائه حرمانش نيست
من هـم اين كـسب هنر از در حرمان كردم
و ايـن است اذّعاى اسـتاد شـهريار كـه مـىفرمايل: حـرمان عـشت مـوجب هـنر و هنرنمايح من شد ـ روانش شاد باد.
و در سه بيت ديگر نيز بر آن باور است كه اگر هوس روضهٔ رضوان مى كند


خواجه حافظ بيرسيد كه هر آنجه استاد غزل گفت: بكن، آن كردم. در هـايان غزل ايـهامى زيبا را بـا صـنعتِ ابـهام مـى آميزد و شـون خـواجـهُ شـيراز خوانندة شعر خود را به گمان مى اندازد:

شـهريارا بـه بـياض ســحر و زرخـط شــع
كه هـمه مشق خود از سر خط قرآن كردم
ا. نـكتهاى ظـريف نـيز درهـمين تـشبيه نـهفته استكــه از كـنايات عـاميانه سـرجشـمـه
 استكه درمان ندارد.

عشتق يرشور شهريار و يرى ©
"به بياض سحر و زرخط شـمع"، دو معنى گُمانانگگيز دارد: ا. سوگند به سـيلده دم و خطط طلايى شـمع كه هنگام سحر مىسوزد و خططى زرّين مي كشد.
Y. به هنگگام ستحيدمدم و با زرخطط شمع، همه از سرخط قرآن مشق كردم.

سرخط قرآن
ســال ها دخــمهُ خــود ظُــلمت زنــدان كـردم
تــا درى رخــنـه بــه مــيخانه رنـــدان كــردم
تــا بــه ويـرانــه خــود گــنـج قــناعت بُـــــتم
قــصر آمــال و امــانى هــمه ويــران كــردم
مـن هــم از خــود نـرسيلدم بـه ديـار سـيمُرغ
طــى ايــن بــاديه بــا رســتم دسـتان كــردم
بـا يـكى بسستم و دست از هـمه شُــستم، آرى
مسشكل هـر دو جـهان را بـه خـود آسـان كردم
اگـرم مَـرد ســخن نــام كــنى، خــود دانــى ســـالها خــــدمت مــردان ســـخندان كــردم

تـا بسه سَـلمان جــه رســد سـلطة كـفر ابـليس
كـه مـن ابـليس خـود از سُـلطه مـسلمان كردم
رام شـــد زيــر نــگين قــلمم ديــو و هــرى نـقفُ آصــف زدم و حُــكم ســليمان كـردم

نـوح را مــانم از ايــن كـشتى تـوفيق كـز او
يكى جهان حرص و حسد طُعمهٔ طوفان كردم
بـجز از درد تـو اى عـشـو كـه بـىدرمان بـود
دردهــا جُــمله بــه داروى تـو درمــان كــردم
در دل و ديــده مــن دوش جـــراغــانى بــود
بـاز يـاد تـو در ايـن غـــكـده مـهمان كـردم

هُسـنرى نــيست كـه هــمسايئ حـرمانش نـيست
مـن هـم ايـن كسسب هـنـ از درِ حِرمان كـردم
آدم خـــاكـيم و مُـــَعى حـــور و قـــصور
نـهـ عـجب گـر هـوس روضــــــ رضـوان كـردم
شـــيوة كــار مـن از خــواجــهُ شــيراز بـُّرس
كــانحه اســتاد غــزل گــفت بــكن آن كـردم
شــهريارا بـه بــياض سـحر و زرخـطـ شــمع كـه هــمه مـشـق خـود از سـرخط قـرآن كـردم

تلخى اين هجران و نامهٔ اين ناكامى را خود شهريار به شعرى دلنشين سروده

 و عـمرى در انتظار گذنرانـده است و ايـنك بـا گَذشت زمـان بـه حـقيقت قرآن و و بىوفايى روزگاران يى برده مى گويد:

نالئ ناكامى
بـرو ای تُـركى كــه تَـرك تـو سـتمغُر كـردم حيف از آن عمر كه در هاى تو من سر كردم

عـهـلد و يـيمان تـو بــا مــا و وفــا بـا دگـــان ســادهدل مـن كـهـ قــــمهاى تـو بــاور كـردم

بـه خــدا كــافر اگـر بـود بـه رحـم آمـله بـود
زانهــمه نـاله كـه مـن هـــش تـو كــافر كـردم
تـو شـدى هـمسر اغـيار و مـن از يـار و ديـار
گَـــنتم آواره و تــرك ســر و هـــمسر كــردم
زيـر سـر بـالش ديـباست تـو را كـى دانـى
كـه مـن از خــار و خس بــاديه بـستر كـردم

Ar * عشت يرشور شهريار و يرى

در و ديــوار بسـه حـــال دل مـن زار گـريست هــر كـــجا نــالئ نــاكامى خـــود سـر كــردم

در غــمـت داغ هــلـر ديــدم و جــون دُرْ يــتيم اشكريــزان هـــوس دامــن مــــادر كــردم

اشكـ از آويـزءٔ گــوش تـو حــكايت مـى هــند از ايـن گــوش هــذيرفتم از آن در كـردم

هس از ايـن گــوش فـلك نـشنود افـغان كـسى كـه مـن ايـن گوش ز فرياد و فـغان كر كردم

اى بـسا شبب بـه امـيلى كـه زنـى حـلقه بـه در ديـــه را حـــلقهصفت دوخــته بـر در كــردم

روح شاعر در هواى گل بال مىزند شـهريار در شـعر زيـباى دختر گـلفروش، ايـن دختر را بـا جـامه گـلدوز زرنـگار مـىبيند كـه بروانـهوار از لابـهلاى گل ها مى دخزد، بـه يـاد (ابـرى") مىافتلد كه او نيز روزگارى او را حون گل باغبانى مى كرده و از وى بیوفايىها ديله است.
 مى گويد ای یرى! تو همانا بلبل و چروانه هستى كه همانند روح من در هواى گل يـر مـىزنى ولى بـدان كـه گـل بـىوفاست، عــمرى بـاغبانى گلى كردم و مـزد من
 ای گــلـفروش دخــتر زيــبا كـــه مــىزنـى هــر دم جـــو بــلبلان بـهارى صــالى گــلـ

نـرم و سـبكى بــه جــامهٔ گــلدوز زرنـغار هــروانـــهوار مــى خزّى از لابــهلاى گــل...

مـانا تـو هـم خـو بـلبل و هـروانـه، ای پـرى! روح مــنى كــهـ بــال زنــى در هــواى گــل

عشت يرشور شهريار و برى © AF

گـل بىوفاست اين همه گِردش چجو من مگرد
تــرسم خــــدا نـــكرده نــبينى وفـــاى گگـل
مـن نـــيز بــاغبان گــلى بــودم، ای هــرى!
مــزدم هـــمه تـــحمل خـــار جـــفاى گــل
مـن و دل مـن، هحـون يـروانـهاى كـه بـسوزد و بـه بـاى شــمع بـيفتد، سـرانـجام گـداختيم و به هاى گل افتاديم. هـم آنگاه شاعر دندان به هـم مى فشارد و دربارة

گل سختى مى گويد كه براى ما مبهم است.
هيش تو خودفروشى گل نازكانه نيست وين از كـجا و قصصّه شرم و حياى گـل
دخترك گَ فروش
ای گـــلـفروش دخـــتر زيــبـا كــــه مــىـزنى
هـر دم جــو بــلبلان بـهارى صــالی گــل
نـــرم و ســبـى بــه جــــامه گــلدوز زرنـــار

حــــقّا كــــه هـــمنشين گُـــلى اى بــنـفشهمو ســـيماى شــرمگين تــو دارد صـــفاى گـــل

آن جحـهره بـر فـراز گــل از نــاز و نـوشخند


بـر عــاجِ ســينه ســنبل گــيسو نـهـاده سـر
جـــان مــىدهد بـــه مــنظرة دلربــاى گــــل
گــــــلزار مـــــــنمايدم آفــــــاق در نـــــــر
از نـــغـمةٔ تـــو بــــلبل دســـتانسراى گـــــل
خــود غــنهجه گــلى و قــبا گــل مــتاع گــل
مسن هــم شــكايت تــو بـرم بـا خــداى گــل
مــانا تـو هــم جــو بـلبل و هـروانــهاى هـرى
روح مــنـى كــه بــال زنـــى در هـــواى گــل

AD عــت يرشور شهريار و يرى ه

گا بىوفاست این همه گِردش چحو من مگرد
تــرسـم خـــــا نـــكرده نـــبينى وفـــاى گــل
مــن نـــيز بـــاغبان گُـلـى بــودم ای يــرى
مــزدم هـــــه تـــحمٌل خـــار جـــفاى گــل
هـروانـهوش كــه سـوزد و افـتـد بـه يـاى شــمع
آخــر گــداخــــتم مسـن و دل بــه هــاى گــل
تــعريف مــى كنى گــل خــود را و غــافلى
كــز عــــؤ تــو جـــلوه نــماند بـراى گــل
هـيشُ تـو خــودفروشى گـل نــازكانه نـيست
ويــن از كــجا و قــصهٔ شـــرم و حــياى گــل
از نـوشخخند، مسشت شـكفتن بـه گــل دهـى؟
يــا لعــل تــو بــه خـــنده درآرد اداى گــل
ای گُــــل فروش دخــــترِ زيــــبا، خـــــــاى را

II-Q/e
هـمين جـفاى خـار گـل است كه شـاعر را رنـج مـىدهد و در شـعرى بـاعـوان (اسـود مسحبّت) مـى گويد: از عـشق سـمنمويان جـز يـشيمانى و نـلامت هـيت جـيز ديگرى نمىزايد، ای دل ديوانه! (ارؤياى جرى ديدن) را رها كن، عهد زيبارويان
 مى شوند و افسردگى ها آغاز مى گردد.
و در اين شعر اشارهاى نهانى دارد بر بيرايش و آرايش زنانهٔ معشوقه خود كه
ازدواج كرده و به مشاطه رفته است:
سرو من زلف سـمنسا كاسته ليكن چحه حاصل
هـر جــه كـاهد زلف، بـر آشـفتگتى مـن فـزايــد
و اين شـعر خود نشانهاى از آغاز جـايىهاست و شاعر با خيالات تنهايى و

بى كسى خوگر مىشود كه جز ندامت از عشق چرىرويان فرزندى ديگر نمىزايد.
سود محبت
جـز نــدامت هـيجت از عـــق ســمنمويان نــزايـد


نوبهاران جـون شـود طى در جـمن افسردگىهاست


بـا حــنين حـسنى كـه جـاويدان نــماند يـير گـردى

ريشه عشق و ساقه هـر و شاخه يأس و برگ مرگ
ايــن نــهال آرزو روزى بـــه بـــار آيــد؟ نــــايد!



الى دل عــاشق سـهر شــو تــير غــم نَـر مـى گَشايد
شـهـهيارا بـا خـــيال بـى كسى خــو كــن كــه آخــر

آغاز عشق و شور شعر هرى
هنگامى كه در ديوان استاد زندهياد به بررسى نام يرى مى بردازيمه، به نظر مى درسد
 رنگکهاى گونا گون يِيدا مى كند.

 لاله كه كاشانهٔ ما را افروخته و روشن كرده است، المشب حـا وليـعهد نـيز نـمىسوزد و آنـجا يـافت نـمى شود و آن گـاه بـيتى مـبهـم از زبـان قـلم

AV © عـّت هرشّور شهريار و يرى

جارى مىسازد كه نشـان مىدهد شـمعى، چروانهُ وجود شهريار را نواخته است كه خود دركاخ حَلستان غرقهُ نـاز است، يـعنى دختـرى بـا شـهريار سـرلطف و عنايت دارد كه در كاخ گلستان نام و عزّت و نازى دارد و او به احتمال زياد ثرياست كه پـرش سرهنگک دربارى است:

در شـوق نـگنجد دل ديوانـهُ مـا را گَنجى كه هديد آمله ويرانئ مـا را و اين گْنج در كاشانه و خانهُ دانشجوى جوان است و آن شب تا سحرگاهان در آنجا ماندنى است كه مى گويد:

بـا سلسلهٔ موى تو تا صبحدم امشب


خلدايا حه كسى در خانه ما را به اين شمع نشان داده است كه اين مرغ بهشتى به دام ما آمده است: با هـمهٔ سـخنان شـاعرانهاى كه از اين مـجلس مىسازده سرانـجام از (ايرى)" نام مـىبرد و بـه صـراحت مـى گويد كـه ايـن شـمع و ايـن مـرغ بـهشتى جز شـرى كس ديگرى نيست:
 و هـمين سـخن نـشان مـىدهد كه آشـنايىها تازه آغاز شـده است و شاعر در آغاز راه است. ريحانه يا كبوتر حرم
 بـا سـلسلة مـوى توتا صبـحدم امشبّ

عشـق يرشور شهريار و يرى

ايـن لاله كــه افـروخته كـاشانه مـا را

يـارب كـه نــــان داده درِ خـانهُ مـا را
تـرسم كـه دهـن وا نـكنـد دانــه مـا را
جـانى كـه سـزدد هـديهُ جـانانهُ مـا را
ُـُـر كـن بـه در مـيكده هـيمـانهُ مـا را
افـسون بِـدَم ایسـوزِ دل افـسانهُ مـا را
رخـــسارة مــهتابى ريــــحانهٔ مـــا را را
ســاقى كه دمـى گرم كــنى چحـانه مـا را
مــشتاق بــود نــاله مــستانهٔ مـــا را

امسشـب بـه شــبستان وليـعهد نـسوزد
دركـاخ گلستان شـهـش غرفئ نـاز است مردم هـمه بى خير و من گمشـده گمنام ايـن مرغ بهـشتى كه بـهدامآمـده، يارب بـرسينه فــشارم سـر خحجلت كه نــدارم
 مسشكل كه بـرى بـامنديوانـه شـود رام نسبت نتوانكرد بهشمعو گلو ريـحان
 مـا بـلبلعشقيم ودل شبـكـه شــدآفاق

در همين دوران آشنايىهاست كه از حشمان آبى ثرى (ثريا) سخن مىى گويد و اغلب درغزلهاى شهريار همين تركيب "حششمكان آبى" نيز از نشانههاى حضور برى در شـعر شـهريار است از جـمله در غزل ذيـل كـه بـه استقبال حـافظ رفته و در بيت Tآخر به تلميحى "اثرياه) را به كار برده است:

غزالهُ صبا
بـه جـشمك ايـن همه مـرگان بـههم مزن يـارا
كــه ايـن دو فــتنه بـه هــم مـىزنند دنــــا را
جـه شـعبلهست كـه در چـشـمكان آبى تـو

تو خـود بـه جـامهٔ خـوابى و سـاقيان صبوح
بـه يــاد جــشم تــو گــيرند جــام صـهبا را
كـمند زلف بـه دوش افـكن و بـه صـحرا زن
كــه جــشم مــانده بـه ره آهـوان صــحرا را
بـه شـهر مـا حــه غــزالان كـهـ بـاده هـيمايند
جـــه جـــاى عــسُوه غــزالان بــاد هــيما را

عشت برشور شهريار و برى ه

ندانـم از جـه بـه سر شـور عشقبازى نيست
جـــرىوشان عـــفيف فـــرشته ســــيما را
فـريب عـشـق بـه دعـوى اشك و آه مـخور
كـــه درد و داغ بــود عــــاشقان شـــيدا را
قــبيله ها هـــمه عــاشت شــوند بـا تـو ولى
قـبـيلهاى است كــه مــجنون شــوند ليــلا را
ميان مـا و تو هيرى حـجاب و فاصله نيست
حـــه يــوسفى كــه فــرامش كــند زليــخا را
اگرجه مريم قـدس است، رسم وامق نيست
كــه جــشم بـاز كــند جـز جــمال عـذرا را
هـنوز زيـن هـمه نـقاش مـاه و اخــتر نــست
شـــــبيه ســـــازتر از اشكـ مـــن نـــــريا را
حــريم روضــــٔ رضــوان حــرام مــن بــادا
گــر اخــتيار كــنـم جــز طــواف طــوبا را
اشــاره غــزل خــواجـــه بـا غــزالئ تسـست
(احــبا بــه لطــف بـغو آن غـزال رعــنا را)"
بـه يــار مـا نــتوان يـافت شـهريارا عــيب
جــز ايـنـقدر كـهـ فـرامـوش مـى كند مـا را
دوران خوشى و وصال
در عشتق كه وصل تنگگياب است شـادى بـه خـيال يا به خواب است نظامى

شـعرها و غنزلهايى كـه شـهريار در دوران يـنج سالة دوسـتى بـا (اـــرى)" سـروده است، هنج سالى كه به كوتاهى پنج روز مى گذرد و بیهيتج ترديلى حافظ راست مى گويد: هركسى ینج روز نوبت اوست و اين هنج سال نمايانگر روزگار اميد و

عشـق برشور شهريار و برى

خـوشى شـاعر است، اگَرچه نـاخودآگاه، گَونهاى غبار نگگرانـى در غزلهاى این دوره و در بـرخیى از ابـيات ديـلـه مـى شود و از شـعور نـاخودآگاه شـاعر سـرحشـمه مـى گیرد. در ايـن دوره و در شـعرهاى ایـن دوره نـكتهاى شـگفـتانـگیز بـه جـشم مـى خورد و آن رعـايت عـفُت و ادب ـ و مـخصوصاً حـدوداله ـ از سوى شـهريار است كه بيشتر از اين نمىتوان درباره آن سخن گفتت و مخصوصاً اگر مسأله ردّ و انـبات بـه مـيان آيـل، بـايد غـزلهايى مـطرح بـشود كـه شـاعر در نـهايت خـشـم سروده، آنـجا كه شخصيت خـويش را يـىسپر ديگران ديـده و در بـرابر زور و زرٍ هيئت حاكمه احساس كرده است، زندگانى وى بر باد رفته و كـمر وى با غرور جوانىاش درهـم شكسته و او در نهايتِ افسردگى، گاهی غزله هايى سروده است كه مطرح كردن آنها در هيتَ محكمهای صالح نيست و خلاوف ادب استى، و امًا نگارنله بى آن كه بـه آن سرودهها اشـارهاى بـكند و حتى كـلمهاى دربارة آنها بر زبان بياورد ـ مباد آن كه بر زبانها بيفتد ـ با اعتماد كامل بـه اين مطلب بـى برده است كه شاعر با برخاش و حتتى اهانت به يار و معشوق و محبوب از دست رفته، منّت نهاده و از فتوّت و جوانمردى خود سـخن گفته است. حفظا حرمت اين دو دلدادة جوان و مـخصوصاُ استاد سرفراز آذربايجانى، رخصت طرح آن غزلههاى معدود را نــىدهد و ليكن به آسانى مىى توان بر شتخصيت والا و قامتـ بلند همّتـت و آزادگى شهريار در آنجا اشاره كرد كه (ایرى") پس از مرگ̋ پیى در پي دو شوهر
 خـانه ويـران خـويش، بـيشنهاد ازدواج مـى كند و هـمان جـوانـمرد آزاده، بـى هيَّ شتاب و تعصّب و خشـمى فرصت مى خواهد و در نهايت سلامت انديشه ياسخحى مردانه مىدهد كه به حق نشان مىدهد او فرزند على(ع) است (امن على اوغلييام آزادهلرين مـرد مـرادى)، ايـن كـلام زيبا را در بـايان شـعر جـاودانـهُ سـهنديه آورده است و ادّعا مى كند كه (ااو فرزند على و مرد مراد آزادگان است") و به حق چحنین است و اگرچه پاستخ تاريخحى ـافسانهای شهريار پيشايِش نوشته شله است وليكن

91 عشت يرشور شهريار و يرى

ارزش آن را دارد كه بارها خوانده و نوشته بشود تا همه بدانند (ادر برابر منِ مقدس انـسان، عـشق و مـششوت و هـمهٔ عـالم خـركاهى نـيست)" و شـهريار نـيز در هـمهُ عـمر خـويشّ كـاسهليس كـسى نـبوده است و در مـقابل نـفس سـرخم نـكرده است. و تصميم و ارادهاى بالاتر از اين پـاستخ نيز از زندهياد استاد ديده شده است كه در جاى خود گَتنى است تا باور بكنند كه استاد شهريار در برابر نفس، كارهاى باور نـكردنى بـسيار كـرده است و حـتـى بـى آن كه تـن بـه بـستر بـــمارستان بـسیارد، عادتهاى نهنگگ اوبارى را زير چا گذاشته است، و در يكت كلام مىتوان گیت كـه او مـعلم ادب و اخحـلاق هـمهٔ مـعلمان و اهـل ادب و فضل آذريـايجان بـوده و بسيارى وامـدار او هستنل. سـخن بـىاختيار از اصل مطلب به دور مىافتد و شايد هـم گֹتنى است و اين هـمه سـخنان مربوط و نامربوط بـه خاطر آن است كه در معانى ابيات اين غزل غمانگيز افتخارآميز، خوب بينديشيم و بدانيم كه بايل يكى خود، دل و زندگى به دخترى بسیارد تا بداند شهريار در برابر تقاضاى آن زن جس از دو سه سال دورى، و در برابر نوشداروى چس از مرگك سهراب، حهه مى گويد؟

بــرو ای تُـركـ كــه تـرك تـو ســتمغر كـردم حيف از آن عمر كـه در هاى تو من سر كردم

عـهـد و بـيمان تـو بـا مــا و وفــا بــا دگـران سـادهدل مـن كــه قـسمهاى تـو بـاور كـردم...

تـو شــلى هـمسر اغـيار و مـن از يـار و ديـار آواره و تــرك ســر و هـــمسر كــردم

زيـر سـر بـالش ديسباست تـو را، كـى دانـى! كــه مـن از خخـار و خس بــاديه بـستر كـردم

در و ديــوار بسـه حـــال دل مـن زار گـريست هـر كــجا نــاله نــاكامى خــود سـر كــردم...

اشـى از آويـزء گــوش تـو حــكايت مـى كرد بــند ازيسن گــوش هـذيرفتم از آن در كــردم
 كـه مـن ايـن گوش ز فـرياد و فـغان هـر كـردم ای بـسا شب بـه امـيدى كـه زنـى حـلقه بـه در
ديـــه را حــلقهصفت دوخــهـه بـر در كـردم...
جو
اكـنون دو سـه غـزل از شـعرهاى هـمين دوران گـوش بـر در حـلقه دوخـتنها را
بررسى مى كنيم:
در غزلى با عنوان (ادرياجهُ اشكپه، شاعر مى گويل: طبع من دُر افشانىها را از لعل لب تو Tموخت، ای سرو من فصل بهار و صبح بهار است، به طرف حمن بيا تا نسيم تو را با گًل افشانى ها بنوازد.

طـــعم از لعــل تــو آمـوخت دُر افــشانىها ای رُختت چحــشمهٔ خــــورشيد درخـــشانىها سروِ من! صبح بهار است به طرف حـمن آى


گـر بـلـين جــلوه بـه دريـاجهٔ اشـكم تـابى
هــشم خـورشبد شـود خــيره ز رخــشـانىها...
دارم از زلف تــو اســباب هــريشانى جــــع ای ســـر زلف تـــو مـــجـموع هـــريشانىـها

تـو بــدين لعــل لب ار بــر سـر بــازار آيــى لعـــــل، بــــــازار نــــــيارند بـــــــــشانـىها

و مى گويد: در شأن "ايرى" آمله است كه رام ديوانه بشود ولى تو از شأن پرى و جرىشانىها، جز رسم رميدن حیزی نمىشناسى.

رام ديوانه شـدن آمله در شأن هرى تو بـجز رم نشـناسى ز هرى شانىها
ar ** عشت يرشور شهريار و يرى
و هـمين بـيت نـشان ممىدهد كه هـنوز آغاز دوران دوستى و آشنايىى است و گويد: همهٔ فلكکها، خاككنشين آستانهُ او هستند و اين همه ستاره كه در آسمان مىيينم همه داغ خيشانى آن فلككهاست: شـهريارا به درش خاكتشين افلاكند وين كواكب همه داغند به بيشانىها

درياچٍهُ اشكـ
طـبعم از لعــل تـو آمـوخت دُر افـشـانىها
ای رخت چـــشـمه خـــورشيد درخــشانى ها
سرو من صبح بهار است به طرف جمن آى

گـر بــدين جــلوه بـه دريـاحهٔ اشـكم تـابى

ديـده در سـاق جو گَلبرگ تو لغزد كـه نديد
مسـخمل ايــن گونه بــه كــاشانئ كــاشانىها
دارم از زلف تــو اســباب جـريشانى جـــمع
ای ســـر زلف تـــو مـــجموع يــريشانىها
تـو بــدين لعـل لب ار بـر سـر بـازار آيـى
لعــــل، بـــــازار نـــــيارند بـــــدخثـانىها
رام ديــوانــه شـــدن آمـــه در شـــان هـرى
تــو بـــجز رم نــــناسى ز يــرى شـــانىها
شــهريارا بــه درش خـــاكنشين افـــلاكند
ويـن كــواكب هـــمه داغــند بــه هـيـيشانىها

گوهر و گوهرى
بـه راسـتى آنـجا كـه قــلم روى كـاغذ مـىلغزد و سـرگذشت و افـسانة زنـدگى را
© QF

مىنويسل، آنـجا نويسنده مـاندگار مـىشود و عـمر و لحظه بـه ابـلـيت مىیيوندد. و آنجا كه اين نوشته رنگك ادب به خود مى گيرد و هـمان متن خيالساز ادبى نيز با وزن و آهنگك بازگو مىشود. شـاعر و نويسنده شادى و يا غـم خود را بـا ديگران تقسيم مى كند و سخنش در دلها خانه مىسازد و مىنشيند. غزل پ گوهر و گوهرى" را شـهريار به استقبال خواجـه شـيراز سـروده و خود در صدر اين شعر ^\ بيتى نوشته است: نه هر كه چهره برافروخت دلبرى داند نــــه هـر كـه آيـنه سـازد سـكندرى دانـد حافظ

همجنان كه در صدر اين مقال و بحث دوران خوشى و وصال گَفتيم: شـهريار در دوران دوستى و مـحبت، هرگز از دايـرة فتوت هاى بيرون ننهاده و شـايد هـمين بزرگوارى و عفْت و متانت معصومانة اوست كه يـدر و مـادر پـرى او را با Tاغوش باز در خانه و يِلاق مىیذيرند.
شــر گـوهر و گــوهرى در بـــان هــمين نـكته سـروده شــلده است و شــاعر بـا سرفرازى تمام در اين غزل تعهد مىسیارد كه نگهلدارى از هرى را او مىداند و در اين راه از پيشواى اهل فتوتت جهان، على(ع) پيروى مى كند و مححبّت ولى خدلا را هون مالكى اشتر در دل دارد و فرمان او را به جان مى يذيرد:

به جاى هاى على (ع) ها نهادن آسان نيست نــه هـر مــحب ولى، مــالكى اشــترى دانــد

و بـه صـراحت اشـاره مى كند كه بـرى نيز قـدر صسحبت شـهريار و ديوانگان را مىدانـلـ و خطاب بـه خود مىى گويد: ای شهريارا دل ديوانـه خـود را بـه زلف ليـلى زنجير كن و قدر او را بدان كه وى قدر صحبت و همللى تو را مىداند: بـه زلف ليـلى زنـجير كن دلِ مـجنون قـد صححبت ديوانعان هرى داند

Q 9 عشّت هرشور شهريار و برى ه

در اين غزل، ضمير مـخاطب (تو") با نهايت استادى در معانى عام و خاص به
كار رفته است و بر ما نيز دلالت دارد:
در برابر تو هر دلربايی، دلبرى نمىتواند و هر سركشى، سرورى نمىداند. و بـلـان كـه صـاحبان مـسند و زر و زور، آداب و رسـم بزرگوارى را نـمىیدانـند [ايـن

شهريار است كه رسـم ادب نگَهمىدارد و تو را محترم مىشمارد].
نــه هـر كــه دل بـربود از تــو دلبـرى دانـــد نـه هـر كـه سـر بـكـشيل از تـو سـرورى دانـد

نه هر كه تكيه بـه مسند زد و به صدر نشست


هر آن كسى كه به خرابات برود و دود بخورد وخرقه بگيرد، صوفى نمىشود و رسـم قلندرى نمى فهمد. پاى به جاى چاى على عليه السلام نهادنآسان نیست و هر دوستدار امر ولايتى، مالكىاشتر نمىشود. ستارء شبٌ خورشيد خاورى نيست، زبان نيزه و شمشير را مرد لشكرى مىداند، و شاعر با اين مقدمات به سـختى برمى گردد كه مربوط بـه شـمال و كنار دريا و برهنگیى است و رديف كردن ابيات پيشين به خاطر همين بيت است كه مـخاطب واقعى شعر، آنرا به آسانى مىداند ومىفهمل: بـرهنهانــد بـه دريـا شــناوران ليكـن تـه هر برهنه به دريا، شـناورى داند. آنگاه به مطلبى اخلاقى برمى گردد و آن افسانهاى است كه دربارة داوود نبى و زنِ اوريـا و كشته شدن اوريا در جنگك مربوط مىشود و شهريار داورى در اين افسانه را مـحكوم مى كنلد و در واقـع از خـويشتن و روابـط خـويش دفـاع مـى كند وگرنه مطرح كردن اين اسطورهٔ دينى در اينجا مناسبتى ندارد، مـخصوصاً اين كه حضرت اميرمؤمنان على(ع) شرح اين قصّه و داورى دربارة آن را منع فرموده است و قطعاً اسـتاد زنـدهياد، شـهريار اين مـطلب را خـوانـده است وگرنه بـرای قرار دادن

яه > غ عشت برشور شهريار و برى

لفظ (اداورى") در قافيه، به قصَه داوود و خطاى داورىها اشاره نمى كرد. بـه روى مسند داوود هـم خطا رفته ست نــه هـر كـه داعـيهالى داشت داورى دانـد شـاعر از ايـن اشـارةُ مـبهم و مـعنى دوسـويةٔ سـخن خـويش لذت مـىبرد و بـه
 همحون مادرى نگهدارى و نگڭهبانى خواهـم كرد و من مىدانم محبوب معشوت را چحگونه بايد در هرده نگَ داشت: دايه محال است مادرى بداند، مگر اين كه ححون صدف گوهرى يكتا داشته باشد. مـگر كه هـون صدفش گوهرى بود يكتا و گـرنه دايـه مـحال است مـادرى دانــد كاملاٌ روشن است كه صـدف بردهدار و مـحافظ گوهر است و شـاعر حرف دل خود را به آشناى دل مىسیارد و مىافزايل كه: بـه زلف ليلى زنـجير كن دل مـجنون قـد صحبت ديوانگان هرى داند

من همحچون یروانها پرى بر آتش میزنم و چنان ماهرانه اين خطر دوستى را برعهله مى گيرم كه هرگز نسوزم و جون سمنلدر در آتش زنله مانلن را میىدانـم. مطمئن باش هيت خطرى مرا - و يا تو را ـ تهلديل نمى كند و مـخصوصاً مرا كه هيرو مكتب على هستم.

هرى بـه شـمع زدن امتياز پروانهست نه هر هرنده در آتش سـمندرى داند و بدان كه من مشترى و خريدار محببت هستم و متاع محبّت خودت را به هر گـنرندهاى جـون شـهاب ارزانـى مـكن كـه بـهاى مـاه درخـشان را سـتاره مـشترى مى داند هيست!

متاع مهر خود ارزانى شهاب مكن بـهـاى مهر درخـشنده مشترى دانـد
av عشت يرشور شهريار و يرى ه
در بيت بعد به خردمندى ارسطو اشاره كرده مى گويد: اگر تو عاقل باشى، من نيككبخت و پيروز مىشوم.
آنگاه خطاب به خود مى گويد: تو ذرّهاى، بر آفتاب معشوق مهر بورز، او
 مى میزدد، آن كسى فرزانه و خردمند است كه بتواند حريفان افتاده به گره و وبند را نجات بدهد. يعنى باعقل و درايت تمام اين بازى را بايد ادامه بدهيم تا به خـه ششلرى گرفتار نشويم و باقى تمنّا و سخن معلوم است.

حكيم آن كـه در اين نردِ مهرهدزد حيات ره نـــجات حـــريفان شــشـدرى دانـــد
سرانجام با زيبايى تمام اين غزل پرمعنى را كه ادبيات محض و از سر تا پا رمز است جـنين بـه چـايان مىیبرد: حـافظ گْنج راز خود را بـه شـهريار بـده كه تو گوهر هستى و من نيز گوهرى هستم و قدر تو را مىدانم:

گَهر و گوهرى

نـه هـركه سـر بـكشيد از تـو ســرورى دانــد
نه هركه تكيه به مسند زد و به صدر نشست

نـه هركه دود خرابـات خورد و خرقه گرفت

بـه جـاى بـاى عـلى بـا نـهادن آسـان نـيست
نــه هــر مسـحبّ ولى، مــالكـ اشــترى دانــد
بسـه خــنده اخـــتر شب نـــز بـشكفد، امّـا
كـــجا شــكفتن خــورشيد خــــاورى دانـــد
تـوان بـه نـيزه و شــمشير صـفـ شـكست امّـا


نـــه هــر بــرهنه بــه دريــا شـــناورى دانـــــ
بــه روى مـسنـل داوود هــم خــطـا رفـتهـت

سـخخنورى بـه صـناعت مقام هـون سعلىاست نــه هــركه قــافيه ســنجلد، ســختنورى دانـــل

مـگر كــه جــون صـدفش گـوهرى بـود يـكتا وگــرنه دايـــه مـــحال الست مـــادرى دانــــد

بـــه زلف ليــلى، زنــــجير كـــن دل مــجنون
كــه قـــلـر صــحبت ديــوانــعان بـرىى دانــلـ
هــرى بــه شـــمع زدن امــتياز بـروانــه است
نـــه هــر هـــرنله در آتش ســـمندرى دانــــلـ
مــتاع مِـهر خــود ارزانــى شـــهاب مــكن

اگــر وزيـــر ارســـطو بـــوَد تــوانــــل بــود
كـه بـخخت خــندد و ســلطان سـكندرى دانــل
خِفـرد كــــه ايـــن همه هــرخـيد در دل ذراتات
چجــگونه گـردش افـــلاك ســرسرى دانــــد
تــو ذرّهاى بــه بُـــز از مــهر آفــتاب مــورز

حــكيم آنذكـه در ايـن نـرد مـهره دزد حــيات


بــه شــهريار بــلـه گــنج راز خــود، حـــافظ كـه گـوهرى تـو و قــدر تــو گــوهرى دانــلـ

خه میى كشـه!
(اجـه مـى كشـم") عــنوان شـعرى اسـت كـه شـهريار در عـالم دوسـتى و وصـال بـا بـرى

عشت يرشور شهريار و يرى ه

سروده ومى گويد: ایگل! در وصلهم ازعشتتو درآتش مىسوزم وتوخودعاشق نشدهای و يا عاشق نمىشوى تا بدانى من از اين عسق، جه دردى و سوزى دارم.

در وصـل هـم ز عشّق تو ای گل در آتشم
عـاشق نـمى شُوى كـه بـبينى جــه مـى كشم
شـاعر خود احساس مى كنل كهه در فرآيند و كشش دو نيروى عقل و عشق، درمـانده شـده است و نـمىدانـد چحه كار بـايل بكند؟ و آن گاه بر زبان مىى آورد كه جـون شـب وصـال بـه جـايان مـىزسد و خـورشيد مـىدمل، سـيل اشكك از جـشـمان شاعر عاشق جارى مىشود كه باز صبح شد و نوبت و ساعت دورى فرا مىرسل.

بـا عــَلْ آب عــشّق بــه يك جــا نــمىرود
بــــجاره مـــن كه ســــاخته از آب و آتسـشـم
ديسشُب ســرم بـه بــالشِ نـازِ وصــال و بـاز
صبيح است و سيل اشـك به خون شسته بالشم
من דروانه هستم و از سوختن در شعلهُ شـمع شكايتى ندارم و عمرى است كه در هـواى تـو مـى سوزم و بـلـين سـوز عـشق خـوش هـستم، مـردم بـه روى زرد مـن مى خندنلـ، باكى نيست و تو شاهد باش كه من زر خالص هستم و جز هاكى در وجـود مـن نـيستت و تـنها در هـواى زلف تـو يـريشان مـى شوم و طـوفان روزگـار
نمى تواند مرا درهم بريزد.

آن گاه شاعر از آزادگى خويش سـخن به ميان مى آورد و اذعا مى كند كه در برابر هـيَّ كس سر فرو نمى آورد و اهل جآلوسى و قرار و مدار با كسى نيست. سروى شـدم به دولت آزادگى كه سر بـا كس فرو نـياورد اين طبع سركشم ظـاهراْ معنى كـنايى سـخنس ايـن است كه اين طبع سركش شـعر من، جز تو كسى را نمىستايل.

عشش هرشور شهريار و برى

اگرجه شاعر بسيار مى كوشد حتى نام مستعار و لقب يرى را هـم بر زبان نِياورد با اين همه براى امضاى شعر به نام ثريا، این كلمه را به كار مىبرد و افزون بر آن هرى را آفتاب دلكش و ماه چرىوش خود مىداند و بر آن اذدعاست كه راز او را چنهان نگه مىدارد.

هرشب حو ماهتاب به بالين من بتاب ســحر پـرى، دمـيله بـه هـيراهـن كـشـم گر زير هـيرهن شـده هـنهان كـنم تو را

در هـمين غزل نيز مـانند بسيارى از غزللهاى شـامل پرى بيتى مبهـم هست كه ظاهراً هرى خود مىداند هـه مى گويد؟ براى آن كه ما نمىدانِيـم كه فاعل فعل (الب مـى گزدا) كـيست و اگـر پـرى است خـرا بـراى بـيان خـامشى خـود و يـا شـاعر لب مى گزد؟

دارم هــو شــمع سـر غــمش بـر سـر زبـان
لب مىگزد جـو غنجهُ خـندان كه خامشّم
چهd مى كشه!!
در وصـل هــم زعــشت تـو ایى گُـل در آتـشم

بــا عــقل آب عـشـق بــه يكـ جــو نــمىرود

ديسشب ســرم بــه بــالش نــاز وصــال و بـاز
صـبح است و سـيل اشك بـه خون شـسته بالشم
هــروانــه را شــكايتى از جــور شــمع نــيست
عــرى اسـت در هـواى تـو مـىسوزم و خـوشم
خـلقم بـه روى زرد بــخندند و بــاى نـيست
شــاهد شــو ای شـــرار مـحبّت كـــه بــيغشم

عشـق يرشور شهريار و يرى ٪ 1 ٪

بــاور مـــكن كـــه طـــعنه طـــوفان روزگــار جــــز در هــــواى زلف تـــــو دارد مـــــوّشم

ســروى شُـــدم بــه دولت آزادگــى كــه ســر بــا كس فــرو نــــاورد ايــن طـــع ســركـــم

دارم جــو شـــمع، سـرّ غــمش بـر سـر زبـان لب مـى گزد جــو غـنـجهٔ خــندان كـه خــامشـم

هـر شب چــو مــاهتاب بـه بـالين مـن بـتاب ای آفــــــتاب دلكش و مـــــــاه هـــــرىوشم

گــر زيــر هــيرهن شـــده، هــنهان كــنم تـو را

لب بـر لبــم بــنه بــه نــوازش دمـى خـو نــى
تــــا بـــشـنوى نـــــواى غــــرل هاى دلكــــشم
ســاز صــبا بسه نــاله شــبى گـفتـ شــهريار
ايـن كـار تـوست مـن هـمه جـور تـو مـى كشّم
ج
در همين حال و هواست كه شهريار جوان، احساس مى كند، زندگانى چرتجمل و „ـرشكوهى در خـور پـرى ندارد، در خاموشى نيمهشبى قلم بـه دست مى گیرد و
 خودش را به (اديگُ جوشِي" درويشان هـمانند مى كنند و غرض وى آن است كه
 هستند و به جوش و خروش من در اين عشق عاشق هستند و اين بدان معنى است كه (امن هـم خريدار بسيار دارم وليكن اين سلطنت عشق خود راه با عالمى عوض نمى كنم و هرگز از تو خشـمخوشى نمى كنم"). اخترجه رنـد و خـراب و گَداى خـانه بـه دوشـم گــدايــى در عـــشقت بــه ســلطنت نــفروشم
© I•Y

اگرحه جهره به بشت هزار پرده بیوشى
تويع كه جششمه نوشى، من از تو جششم نـوشم
جـو ديگجوش فقيران بر آتشم من و جـمعى
گــرسنة غـــم عــشقند و عــاشقند بــه جـــوشم
HMNハ
ديگُجوشِ فقيران آشى است كه مى گويند درآغاز بـهار در خانقاهها يـخته مـىشهه است و هـر آن سبزهاى كـه تـازه از زمين رُسته از خوردنى و نـاخوردنى، جوانههاى آنها را فراهـم كرده در ديگى ريـخته مىجوشاندهاند و همه درويشان از آن آش مى خوردهاند و امَا در فرهنگگها مىنويسند اگر يكى بـه خرقه درويشى سـرافـراز مـىشله و بـه عـالم مـعرفت تـشرّف حـاصل مـى كرده، بـراى خـاطر ايـن درويش تازه دستگيرىشده، طعامىعام پیته همهٔ درويشان را مهمان مى كردهاند! در اين غزل نيز شهريار از رازدارى عشتَ و امانتدارى خويشَ سخن به ميان مى آورد و خواندنى است و ليكن در ابيات آن از نام هرى نشانى نيست.

فلك خـميده نگاهش به من، كه با تنِ چون دوك


اشاره است به Tائه (إِنّا عَرَذْنَا الْاْمَانَهَ...) كه خواجه نِيز مىفرمايد: آسـمان بـار امانت نتوانست كشيد


ديوان چاب شده است.

هديه به حافظ

دوش ديلم كه مـلايك در ميتخانه زدند گـل آدم بـسرشتند و بـه هـيمانه زدنـــد
(هـدئه حافظا) نام و عنوان غزلى است رازناكك و كنايهآميز كه نشان مىدهد هر جـا شـهر يار عـاشق و شـاعر جـوان، مـى خواسته سـخنى را در پرده ابـهام بـوشاند و شعرى اخختصاصى براى برى بسرايل، به استقبال خواجه حافظ مىرفته است. نكتهاى قابل توجه در اين غزل نهفته است و آن اين كه خواننده شعر شهريار مـمكن است با خود بينديشد كه در برابر آن غزل شيوا و شگَفتانگگيز حافظ حهـ
 طلب بكند؟ و از همين روى احتمال آن هست كه خوانـنده ارسا با توجه به وزن و قافئ
 نكتههاى نهاده در آن قرار نگيرد.
 داده است و شايد تا حات و نشر شرح غزليات حافظ ' كمتر خوانندهاى به اين راز جي برده است كه بيت اول اين غزل VY معنى دارد.


## گِــل آدم بـسرشتند و بــه بـيـمانه زدنــد

براى آن كه (اديدم) داراى سه معنى است: در خواب ديدم، در عالم مساهدة خلوت دل ديدم، به حشـم خود ديدم.
ميخانه نيز داراى سه معنى است: جايى كه مَى مىنوشند: خانتاه و مسجد و

و آدم دو معنى دارد: Tدم خاكى، آدم عليه السلام. ريمانها
و يا دل، جام شراب، ظرف اندازه گيرى، دل. و از همين جهت است كه مى گويد: هر كس معنايى از اين بيت مى فهمد و

ا. سـرح غزليات حـافظ در حـهار جـلد و جـهار هـزار صـفحه، تـاليف دكتر بهروز ثروتيان، انتشارات نگاه، IYAV ش.

جنـگ هفتاد و دو ملَت همه را عذر بنه جـون نـديدند حـقيقت ره افـسانه زدند تازه در آن VY معنى و اين جنگگ VY ملّت است كه متوجه مى شويم خواجـئ

 كرديم و از برداشتن آن امـانت سرباز زدند و از آن هراسناكك شـدند، ولى انسان آن را برداشت، راستى او ستمغرى نادان بودا).
 نمىدانند (امانت) حیيست و هر تعبيرى كردهانل، همه راه افسانه زدهاند. ايـن غـزل شــرين و خــوانـدنى است و خــود خواجــه نـيز از ايـن شـغگرد و سـخنيرورى خـويش لذت مـىبرد و مـى گويل: هـيـج دامـادى از رخـسار عـروس انـديشه، ايـن جـنين نـقاب را نـكشيده و رخـسار آن را در مـعرض تـماشا نـگذاشـته است و اين كار حافظ شيراز است.

> كس جو حـانظ نكشيد از رخ انديشه نقاب

تـا سـر زلف ســخن را بـه قــلم شــانه زدنـــ
حتى مـسران و شـارحان و مصصحّحان حـافظ نيز متوجّه مـعنى و مـصصود غنزل
 ديگر نيز نقاب كشيدن به كار برده است.

حرف حرف مىى آورد و جحاره نيست، هـمين غزل شهريار نيز هـمانند برخى از


عشق برشور شهريار و برى ٪ 1-0
تسيشـه خـــانه بـرانــداز هـريشـانان بـود آنحجه بر طُرَه زلف تو برىى شانه زدند و ايـن تركيب (اتو یـرى) در اغلب غزلهها به عـمد بـه كار رفته است تا معلوم گردد كه اين نامه و يا عشقنامه مـخصوص (آن حرى") است. همـحنين در اين غزلِ (هديه به حافظ") بيتى جلب توجه مى كند كه گفته است: رنگ و بـوى گـل و ريـحان جـهانى گـويى جـمع كردند و به اين سر گُلِ ريـحانه زدند
 كبوتر حرم") سروده و آنجا نيز از رخسارة مهتابى (اريحانه ما") سخن گفته است: مسشكل كـه بـرى بـا مـن ديـوانه شود رام
افـسون، بِـدَم ای ســوزِ دل! افـسانهُ مـا را
نسبت نتوان كرد به شــمع و گل و ريـحان
رخــــسارة مــــهتابى ريــــحانةٌ مــــا را
جر/ص
به نظر مـىرسد كهه نام مستعار برى كه شهريار براى (اثريا") برگزيده است، در خـانة ايـشان (ريـسانــها) بـوده است و ايـن كـبوتر حـرم را يـلدر و مـادرش (ريسحانه))
 ندارد و هـمين سر گُل نيز در يكى از شعرهاى بیشين شاعر آمله و معلوم مىشود مـورد توجه خـاص شـاعر نـكتهبينِ جـوان بـوده است كـه هـمين سـرگّل يـا سنجاق گيسو را (اشانه)" مىنامد:

شـانه آويـخته بر سينهاش از شـاخهٔ زلف بـه دلاويـزى بـرگى كـه بـه ليـمو بـاشد جا/ص /RQ

در هـرحال غنزل (هـديه بـه حـافظ)" نيازمند شـرححى مـفصّل است كه در آن از
1.9
(اثترياها نام نـمىبرد وليكن مـعنى فارسى آن را بـا زيبايى تمام در بيتى رازناكك قرار
مىدهد:

حيست اين خخوشه هروين كه شهاباندازان
مـرغ انــديشه بـلـين دام و بـلـين دانـه زدنـد
يـعنى اين (أـريا) هـيست كه شـهابانـدازان و تيرزنان، بـه اين دام و دانه مرغ انـديشه را گـرفتار كـرده دربـارة آن مـىانــديشند. هـر شــونلدهاى بـى گمان بـا خـود

مىانديشد شهاباندازان حه كسانى هستند؟ ظـاهراً بـا توجه بـه سـرعت شـهاب و ايـن كه نـور آن لحـظهاى بـيشتر نـمىیايايل، غـرض شــاعر آن كـسانى از اهـل زر و زور و حـتى اطـرافـيان "تـرياه" و خــانوادء او
 نـمىنگرند و در يى عيش و خوشى لحظههاى زندگى، سگك نفس را در دشت و صحرا مىدوانند؟ ناگفته نـماند كه شاعر اين تركيب را قبلاُ در غزل (اگوهر و گوهرى") نيز كه مطرح شد، به كار برده و گفته است:

متاع مهر خود ارزانى شهاب مكن بـهاى مـاه درخـشـنده مسـترى دانـد در مطلع اين غزل (هديه به حافظ) شهريار جوان اشاره مى كند بر اين كه با به دست آوردن هرى بر همهُ خواستههاى ناجیز دل خويش خطط بطلان كشيده است و خُخـمى را بـه يكك جـا و بـه يكك نـفس در سـر كـشيده، هـيمانه و جـام كـو جـكـ را لکگـكوب و بـى سیر كـرده است و بـه كـنايه و رمـز مـى گويد: [اگـرحهه مـن خـود دانشجويى بيش نيستم] وليكن تكيه بر مصطبئ و سكوى ميخانه صدرنشينان زدهام و گـوهرى يـكتا را بـه جـنگگ آوردعام، البـته نـه بـا زر و مـال و مـقام بـلكه ايـن هديهاىست از عالم بالا و من مى مستانه را از كف سلرهنشينان عالم بالا زدهام و

I•V عشّق يرشُور شهريار و يرى

مست مَى اولِياى خدا هستم و باز در اين سخن نيز به هاكى عشق و امانتدارى و
معنويت اين دوستى اشارهاى دارد:
سرخوش آنان كه سر خيره به خـمخانه زدند


وزكــف سِيـدره نـــينان مسى مـستانه زدنــد
ابـياتى رازنـاكك و مـبهم در ايـن غـزل بـه جـشـم مـى خورد كـه ظـاهراً شـاعر مى گويد: اين فتنئ فتأنه در موقعيتى خاص قرار گرفته است كه رسيدن به قلعهٔ بلند و طلسممانند خانه و خانوادة او بسيار دشوار و غيرممكن است و خشت اين كاخ
 كـسى بـتوانـل، آن بـالا برود. و هـمين سـخن نـشان مـىدهد كه جـلر سـرهنگك تـريا دربارى بوده و يا خود قصر و كاخحى داشته و اختلاف طبقاتى ميان اين دو عاشق و معشوق نيز براى شاعر نكتهسنج قابل تحمل نبوده است. شــانه خــالى كــند از عـهـد امــانت افــلاك من جىام كاينهمه بارم به سر شانه زدند

يعنى اين (امانت)" را نگه داشتن براى امثال من بسيار دشوار است، در حالى كه


خـشت ايـن كـاخ حـكومت جـه حـكبمانه زدنـد
جحه طلسمى كه از اين قلعه به در راهى نبست


در بيـت بـعد از ثـريا با كنايهُ (اخحوشُٔ بروين") نام مىبرد و از گرفتارى انديشهٔ
^1•^ © عشق برشور شهريار و يرى

شهاباندازان به اين خوشَّ بروين سخن مى گويد و آنگاه باز بيتى مىسرايد كه شايد تتها براى چرى معلوم باشل غرض شاعر از اين ظلم حيست؟ مـا به بيگانگگى ازظلم جـه با خـود كرديم احتمالاغرض از ॥آشنايان) خود ثريا است كه در بيگانهاى را براى دادخواهى و تظلْم زده و يـا گله و شـكايتى از شـهريار پيش يكَى از دوستانِ بيگانهمنش برده است و امنا مصراع اول تا قيامت معلوم نـخواهـد شـد مگر آن كهه زندهياد استاد در جايى و يـا بـا كسى گفته بـاشد كـه ايـشان (ابـا خود جـه از ظلمىى از سـر بيگانگیى كرده است؟ه كه اين حنين سـخن مى گويد؟ و يا شايد هـم تهمتى در ميان بوده است؟ ـ خدا مىداند شهريار در بيت بعد خود اشارهاى مى كند كه (اقفل ادب)" بر در خـانه غـزل يـا ايـن غزل زده است يـعنى بـا ادب تـمام حـرمت نـگه داشـته و از ظلمى كه بـه بيگانگی با خحود كرده سـختى بـه ميان نياورده است و در هـايان اين غزل است كه (ااز سر گلِ ريحانه)| سخن به ميان آورده اشاره مى كند كه هنر را به حجلة́ طبع خويش عروس آورده است و در چـايان غزل نيز تركيبى در قافيه قرار مىدهد كه غزل وازُه نيست و اصطلاحى عاميانه در عصر شاعر و نامرسوم است. نه بـه هر حـجلهُ طبعى هـر آرند عروس شهريارا حـه حريفان كه چكـوحانه زدند

غرض از حريفان نيز (احريفان عشق و هرى") و يا (اشهاباندازان)" هستند...
هديه به حافظ
سـرخوش آنـانكه سـر خــيره بـه خُـمـخانه زدنـد


تسـكيه بـــر مـــصطبئ صـــــرنشينان دادنــــد وز كــف ســـلـرهنشينان مــى مـــستانه زدنــــد

عشّ برشور شهريار و يرى >> 1 ه

گــوهر عـــاشقى از كــنج خـــرابــات بــجوى

هـــمه را خـــندة شـــمع است خخــوشايند ولى

تـــيشّ خــــانه بـــرانــــداز هـــريشانان بـــود
آنــجه بـر طَـرَّة زلف تـو بـرى شـــانه زدنــد
ای بـسا سـلـلـله كــز مـوى تـو ایى سـلسله مـو بــاز كــردنلد و بــه بــاى دل ديــوانــهـه زدنـــد

كــجروانــى هــم از ايــن قــافله افـسار گَـسل ره نــبردند بــهـ مــقصود و بــه افــسانه زدنـــد

شـــانه خــالى كــند از عـههد امــانت افـــلاك مـن جحـىام كـاين هـمه بـارم بـه سـرِ شـانه زدنـد

جـاى يــايى بــه هــمه كــنگرة گـردون نـيست خـشت ايـن كـاخ حـكومت جـه حـكيمانه زدنـد

جـه طلسمى كه از اين قَلعه به در راهى نيست


چجيست ايـن خـوشـٔ هـروين كـه شـهاباندازان
مـرغ انــــيشه بــلـين دام و بــدين دانــه زدنــد
مـا بسه بـيگانگى از ظُـلم جــه بـا خــود كـرديم

بسعد حـافظ دهـنـى خــوش بـه غـزل بـاز نـشـد
عــارفان قُـفل ادب بـر در ايــن خـــانه زدنـــد رنگـ و بــوى گــل و ريسـحان جــهانى گـويى جــمع كـردند و بـه ايـن سـر گُـلِ ريــحانه زدنــد

نـه بـه هـر حــجلهُ طـبعى هُــنر آرنــل عـروس شـهريارا جــه حـريفان كـه جـك و چحـانه زدنــد

در دوران ينج سال وصال و اميد و خوشى، هـمهٔ دقايق زنـدگى شـاعر با مـعشوق مى گذرد و لحظهاى از وى فارغ نيست، در اين مورد كافى است شعرى با عنوان
 شب را آن جـنان در خـيال بـرى مـشغول مـى شود تـا مـهتاب بـرمىى آيد و شــهريار آسمان را با ياد دوست به شكل مـحرابى مىبيند كه ماه، قنديل شب آويز از آن محراب چون هراغى مى آويزد.

ماندم به جمن شب شد ومهتاب برآمد





 روشن كردند يعنى از آغاز شب به تو مىانديشيدم:

شد مست جو من بلبِلِ عاشق به جمنزار
تـال لاله بـه كـف جـام مـى نـاب بـرآمد
تـصوير خــيال تـو بـرى كــرد تـجلتى

جـون شــمع بـه خـلونگه اصسحاب برآمد
 مرا غم گرفت و ماه متلاطم در T Tسمان به نظر من جون زيرن زورقى آمد كه در در دريا به غرقاب افتاده است.

عشُق يرشُور شهريار و یرى • 111

ای مرغ حقق! افـــانه شبخير رها كن در ديـدة مسستان جــمن خواب برآمد يعنى شـهريار! بگذار مردم بـخوابند اگرجه خحود از كيد ماه و مهر مىترسى و خوابت نمى.برد. در ايـن شب خخـيالانـغيز است كـه شــاعر لحـظهاى بـه دنــيا مـىنگرد و در
 نـقُ روى آب است، لحـظهاى ظـاهر مـىشود و لحـظهُ ديـگر نـآديد مـى گردد. ستارگًان و ماه و خورشيد و شـهريار و هرى و داستان عشق افسانهاى ايشان و هـمة مردم جهان رفتنى هستند و من با برآملن خورشيد به اين راز يى بردم. از راز فـسونكارى شـب هـرده بـرافـتاد هر روز كـه خورشيد جهانتاب برآمد ديـدم بـه لب جـوى، جـهان گذران را آفــاق هـــمه نــقش رخ آب بــرآمد و اشـارهای دارد بـه معشوت خحويش و مى گويد: من از هـمدمى و صسبت اين ياران كه امشب دور من جمع شدهاند دلم مى گیرد و احساس رياكارى در ايشان مرا رنج مىدهد و اين همه بدان معنى است كه: ای برى! تنها در كنار تو احساس آرامش مى كنـم و صداقتت و دوستى واقعى را در پيشّ تو مىيبنم: مـاندم بـه جـمن شب شـد و مهتاب برآمد سـيماى شب آغـشته بـه سـيماب بـرآمد آويــخت جـــراغ فــلكـ از طــارم نــيلى قـــنديل شب آويــزی مــحراب بــرآمد

دريـاى فـلـى ديــم و بس گـوهر انــجم يــاد از تــوام ای گــوهر نــاياب بــرآمد

شـد مست چحو من بلبل عاشق به جـمنزار تـا لاله بـه كـف جــام مـى نــاب بـرآمد تــصوير خـــيال تــو هـرى كــرد تــجلى جـون شــمع بـه خـلوتگه اصــحاب بـرآمد

جـونغنجه دلتنگ من آغشته بـهخون شـد تــا يــادم از آن نــوگل ســـيراب بــرآمد

مـــاهم بـــه نـــظر در دل ابــر مـــتاطم چجـون زورقـى افــتاده بـه گـرداب بـرآمد

اى مـرغ حــق افــــانه شــبخير رهـا كـن در ديسـلة مسـستان حـــمن خــواب بـرآمد

از راز فــــونكارى شب جــرده بــرافــتاد هـر روز كــه خــورشيد جـهانتاب بـرآمد

ديسـم بــه لب جــوى جــهان گـذران را آفـــاق هـــمه نـــقش رخ آب بـــرآمد

از كـيد مـه و مهر بـه راحت نكند خـواب آن كس كــه در ايـن مسنزل نـاباب بـرآمد

در صسبت احباب زبس روى و ريـا بود جــانم بـه لب از صـحبت احـباب بـرآمل

كـى بـوده ونـا يـاد حـريفان مـكن الى دل بــندار كــهـه آن واقـعه در خــواب بـرآمد

آغاز نگرانى ها
نگگانىهاى شهريار در غزلههايع قابل مشاهده است كه بـه نظر مى آيد شعرى به صورت نـامهاى نوشته و دل نگگرانىهاى خـود را بـه گونهاى بـنهان و آشكار بيان كرده است. بىهيتج ترتببى، برخى از اين نامهها را كه برای چرى نوشته و از وى به نام ياد كرده است، بررسى مى كنيم. در غزلى از صبح شب وصال سخن مى گويد و آن را به شعر وضف مى كند: اين غزل را شهريار (اسايه و آفتاب") نام نهاده و در Tغاز T ان مىنويسد:
 ز مسشرق سـر كـوى تـو آفـتاب دمــد

عشش برشور شهريار و يرى ©

سحرگاهان، Tن زمانى كه هنوز جشمان خواببآلوده تو، خمار است و به زلف خود شـانه مىزنی، اگر از خحانه بيرون آيى و آفتاب وجود تو از مشرق كوحه و خانء من برآ يل، من ذرّهصفت به سوى تو مىشتابم. هم آنگگاه است كه من جـون ستارة سحرى به مقدم تو آفتاب، جان مىسیارم و از برآملن خورشيد مىميرم و تو به ماتم من هـمانند سييلهدمان سحرى مى خندى، يِنى من خحون شمع خاموش مى شوم وتو مى خْندى. ايناست وضعما دو دلداده هنگام سحر درشبهایوصال: ز مـن به مقدم توحون ستاره جاندادن ز تو بـه ماتم من جون سبيده خنديدن بامداد وصال و سحرگاه آن شبى كه ما با هـم بوديـم و يا هستيم حـون عروسى به نظر مىى آيد كه تو در زير زلف آن باملاد جون آفتاب مىدرخشى و آنگاه من حون شمع شبستان (خوابگًاه) بهبوى زلف تو درييشگاه باد سحر مىلرزم و آنگاه تو ای پرى از لطافت به هرتو نور حیراغى شبيه هستى كه بر حباب حراغ مىرقصل: تو ای پرى! ز لطافت بـه هرتوى مانى بر حباب حراغ اوفتد به رقصيدن ای پـرى رخـسار تـو آيـنةٔ وجـه الهـى اسـت كـه مـىتوان هـم آنگگاه خـدا را در جشمان تو و يا در رخسار تو ديد! اين بيت اگگرحه مـمكن است شطح و طامات به شـمار آيد و از لاف و گزاف عارفانه در عالم بيخخودى خبر بدهد و ليكن با بررسى غزلهاى عاشقانه شهريار و دقت در شـخصيت و منش اين سيد و سرور برهيزگًار، حاصل معنايى بسيار والا و
 مـوضوعى مـهم در ايـن شبههاى وصـال اشـاره مى كند كـه باور كردنى نيست و ليكن او بـه الهام قـلبى درمـىيابد كـه ايـن مـطالب بـايلد بـه يادگار در سينئ تـاريخ دوستىها و عشقهاى پاكك الهى ضبط گردد و گرنه شاعر نمى تواند از شيوه́ بيان هنرى خويش دست بردارد و بـه آواز بلند بانگك بكشد كه ایى مردم همه بدانيد:

٪ MF

من امشب در كنار پرى و با پرى بودم و لِكن پاكى و صفاى گوهر والای خويشُ را حفظ كردم و به رغـم آنچچه مردمان مىانديشنل، من در جشـم و رخسار دختر مـحبوب و مـعشوت خـود هـمه خـدا را مـىديلم: (والثهِ المـشريقُ و المـغربُ فـأَيْمَا
 يعنى: و مشرق و مغرب از آنِ خداست، يس هر سو رو كنيد، آنجا روى [ به] خداى است. آرى، خدا گشايشگر دانا است.

تو ای هرى ز لطافت به هرتوى مانى كـه بر حباب هراغ اوفتد به رقصيدن
 هـمين است كه شـهريار را شـهريار كرده است و گرنه در زادگاه ما شـاعر زياد است و بـه خـاطر قـواعــ خحـاص زبـان فـارسى و سـادگى و زيـبايىى وازمههـاى آن مـىتوان گفت هـمه شـاعر بـه دنيا مـى آيند و هر كـلامى را بـه راحتى مـى توان در وزنـى گُنجانيد و هـر خــالى را مـىتوان بـه بـيتى در نــن كـشيل. و بـسيار بـىشمار بودهاند كه در اين راه گام نهادهاند، امّا به رايگان به هيَ شاعرى نمى گويند: (ااو انسانى آزاده و بزرگوار و شاعرى انساندوست و درنهايت مظلوم و معصوم است). در ايـنـجاست كـه جـام جـم را بـه دور جـشمان يـرى مـششكند، درست در آن لـطظهاى كه در دل هواى بوسيدن لب او را داشته است:

به دور جـشم تو بيهوده جام جـم نشكست
دلم كـــه داشت هــواى لب تــو بــوسيدن
و در ايـن بـيت فاعل فعل شـكستن (ادل شـاعر) اسـت و تـلميـحى دارد بـه غزل مشهور حافظ كه مىفرمايد:

سالها دل طلب جام جـم از ما مىكرد آنتحه خود داشت ز بيگانه تـمنّا مى كرد (اجـام جـم") بـينايى و بـينش عارفانه است، جام جـم هـمهٔ صـورتهاى ستارگان

آسمانى و آبادى و شـهرها و كوهها و جنگل هاى زمين را نشان مىداد و با خود داشت و شـاعر با سرافرازى و فـخر تمام مى گويد: بيهوده و بـىعلّت نبود كه دل ول
 بشكست، يعنى من خدا را در جشمان تو ديدم، از هوسى كه در دل افتاده بود، دل لرزيـد و معرفت و بينايى عـارفانهُ خود را از دست داد و از آن جهت بود كه اين هوس را در دل خفه كردم و براى اين مقام زهد و تقوا كوشيدم:

اگرجه كوشش مـا نيست غير ناكامى و ليكـ شرط وفا نيست غير كوشيدن
و به صراحت بر زبان قلم جارى مى كند كه (اشرط وفادارى كوشيلن در اين خوددارى و خود نگهدارى است)، شاعر در اين سحرگاه وصال، سخن از هجران مى مرايد و در توجيه آن به خود مى گويد (اگگر در راه اين عشق، جفايى برسد،
 شور فرهاد در ميان آور و قصَّهُ شـيرين را بر زبان مياور كه رفت و با خسرو برويز عهلد به جاى آورد و شهبانوى ايران زمين شد. يعنى ای شُهريار مباد آن كه يرى به
 اين است آغاز نگگانى از يكك هجران غمانگيزي بر اساس اختلاف طبقاتى:

 يعنى عشق خود مملكتى است كه پادشاه و فرمانرواى آن مملكت من هستم و جنين است و شكى نيست:

سايه و آفتاب
سـحر چــو دسـت بـرآرى بــه طـرّه تـابيدن

هــنوز نــرگس مـستت خـــمارِ خـوابـــيدن
ز مـــُرق ســر كــوى تــو آفــتاب دمــد

مـنـش بــه جــاذبه جـــون ذره در شـــتابيلن
زمـن بـه مـقدم تـو جـون سـتاره جـان دادن
ز تـو بسه مـاتم مـن جــون ســيـله خــد يلن
بــه زيسـر زلف جـرندينِ بــامداد وصـــال
تويى جحو جـشـمهُ خـورشيل در درخـــيلدن

> بــه بـوى زلف تـو درهـيشـاه بـاد ســـر

به سان شـمع شبستان خـوش اسـت لرزيدن

> تـو ای يـرىى ز لطـافت بـه يـرتوى مـانى

كـهـ بـر حـباب چحـراغ اوفـــد بــه رقـصهيلن
رخ تــو آيـــنهٔ جــهرؤ خـــلـاونــلـىست

كــه در رخ تـو تــوان جــهرة خــلـا ديــدن
بـه دور جشـّم تو بيهوده جام جـم نشكست
دلم كـــه داشت هــوأى لب تــو بــوسيلن
اگـرچه كـوشش مــا نــيست غــــرناكامى
وليك شــرط وفــا نـــيــت غـــير كـوشيدن
ز عــندليب خــران ديــه نــشنوند بـه بــاغ
بسه جــز حـكايت هــجران گــل ســرايـيدن
مرنج گرجه جـفايت رسـد كـه در ره عــت
ضـــرورتست جــــفا ديـــدن و نــرنجيدن
تـو شــور كـوهكن آور نـهـ قــصـهُ شــيرين
كـهـ كـوه عـشـت بـه نـاخن تـوان تـراشـــيلن
بـه شـهر عـشت مـنم شـهريار و جـون حـافظ
مسنم كــه شـهره شـهرم بـه عـشـت ورزيـلـن
انتظار
قصهة شـيرين با كوهكن آغاز مـيشود و شهريار عاشت تا سـيلدهدم جشـم در راه و
lIV © عشق برشور شهريار و يرى

گوشُ بر حلقهُ در انتظار مى كشد و اين نخستين شب انتظار نِست كه مى گويد: بـاز امسشب ای سـتارة تـابان نـياملى شـمعم شـكفته بودكه خـندد بهروىتو افـو الى شـوكوفئ خـئدان نـياملى امـشـب مـن زنـدانـى تو بودم ای مـهتاب مـ! بـاز از دريـحهُ زنـدان نـيامدى، اى شب تـاريك؛! تـو نـيز امـشب جـون سـرگذشت عـشت بـى پايان بـودى. شـاعر يكـ لحظه، رقيبان عشق خود را چحون مگس مىیبيند و مى گويد: ای طوطى من! تو كه در شكرستان نِامدى، مگگذار كه قند مرا مگس به يغما ببرد. مگذار قند من كه به يغما برد مگس طـس مـن كـه درستان نيامدى من دوست دارم شعر مرا تو بخوانى و صيل دل بكند، خوان شكر به آسانى به

دست نمى آيد تو حرا بر سر خوان شعر من مهمان نشدى؟ ای برى؟ تو ديوان حـافظ هستى و من ديوانهُ تو هستم امٌا حرا به ديدن من كه ديوى هستم از ديوان و عاشقان تو، نياملى.

ديوان حافظى تو و ديوانهٔ تو من امـا هـرى بـه ديـلن ديوان نباملى شــهريار در ايـن شـعر بـه مـقام و مـرتبهُ يـدر بـرى و يـا خـواسـتگاران وى كـه از دربار بودهاند، اشاره كرده مى گويد: تو فغان دل رهگگران را نشنيدى و من كه بر سر راه ايستاده، ديشب نظاره مى كردم، انتظار داشتم تو را بيبنم امّا افسوس كه تو سر از قصر بيرون نكردى و مرا نديدى. نشناختى فغانِ دلِ رهگذر كـه دوش الى مـاه قـصر بـر لب ايـوان نـياملى ای جـرى! بـدان كه مـتاعى چحون شـهريار در اين جهان گُران به دست مـى آيد، اگرچجه تو خود نيز ارزان به دست من نيامدهاى. گيتىمتاع جـون منش آيد گران به دست امتـا تـو همر بـه دست مـن ارزان نيامدى

بـاز در جـايان ايـن غـزل بـه (اخحرمن گـل و ريـحان)، اشـاره مـى كند كـه ظـاهراً (اريحانهه) نام مستعار خانوادگى پرى بوده است.

انتظار
بـــاز امــشـب ای ســـارة تـــابان نـــيامدى

بــاز ای ســــيدى شب هــــجران نــــيامدى
شــمعم شــكفته بـود كـه خــندد بــه روى تـو

افــــسوس ای شــــكوفئ خــــندان نــــيامدى
زنــدانـى تـو بــودم و مـهتاب مـن، جــرا
بــاز امــــبـب از دريــجئ زنـــدان نــــامدى
بـا مـا سرِ جـه داشـتى ای تـيرهشب كـه بـاز
جـون سـرگذشت عـشـق بـه هـايان نـيامدى
مـغذار قــند مـن كـه بـه يـغما بـرد مــس
طــوطى مــن كــهـ در شــــكرستان نـــيامدى
شـعر مـن از زبـان تو خـوش صـيد دل كـند
افـــسوس ای غـــزال غـــزلخوان نـــــامدى
گــفتم بـه خــوان عــــق شــدم مــيزبان مـاه
نــامهربان مــن تـو كـــه مــهـمان نـــيامدى
خـوان شـكر بـه خـون جـغر دست مـىدهد
مـهمان مسن خــرا بـه سـر خــوان نــيامدى
ديــوان حــافظى تــو و ديــوانـــــــــــو مــن
امــا هــرى بــه ديـــدن ديـــوان نـــيامدى
نــــناختى فــغان دلِ رهـــذذر كـــه دوش
ای مـــاه قــصر بــر لب ايـــوان نـــيامدى
گـيتى مـتاع جـون مـنش آيـد گران بـه دست
امـا تـو هــم بـه دست مـن ارزان نـيامدى

عشت يرشور شهريار و يرى >> 119

صسبرم نديدهاى كـه جـه زورق شكستهاىست ای تـــْتحهام ســــرده بــه طـــوفان نــــاملى

عـــيش دل شـــكسته عـــزا مــى كنى جـــرا
عــدم تـويى كـهـ مـن بـه تـو قـربان نـيامدى
در طــبع شـهريار خــزان شـــد بـهار عـشت
زيــرا تــو خــرمن گــل و ريــحان نـــياملى
سرانجام در دوران دورى از هرى و ظاهراً پس از مرگك همسر نخستين وى، باز شهريار در جستو جوى ديدار با برى به كوجه باغات شـمران مىرفته است تا اگر بتواند يكك بار ديگر پرى را از دور يا نزديكك بييند و اين شعر نشان قصر معشوقهُ بى بیفا را با خود دارد و حال و وضع شاعر جوان را در دورهای خاص از سرگردانى نشان مىدهل.

در كوچه باغات شمران
دلِ شب است و بـه شـمران سـراغ بـاغ تـو گـيرم
گــه از زمـين و گــه از آســــان سـراغ نـو گــيرم
بـه جـاى آب روان نـيستم دريـغ كـه در جـوى بسه سـر بـغلطم و در هـيش، راهِ بــاغ تـو گــيرم

نـه لالهام كـهـ بـرويم بـه طـرف بـاغ تـو ليـكن بـه دل جــو لاله بـه هـر نـوبهار داغ تـو گـــيرم
بـه بــام قـصر بــيا و جــراغ جــهره بــيفروز

كـــه راه بــاغ تــو در جــرتو چـــراغ تــو گــيرم
بــه انـعكاس افـق لكــه ابـر بـينم و خــواهــم
جـو زلف بـور تو انسسى بـه جـشم زاغ تو گـيرم
بـه جـستجوى تو بس سر كشيدم از در و ديوار
سـزد كـه مـنصب جـاسوسى از كـلاغ تـو گـيرم

نسبيم بـاغ تـو خـواهـم شــدن كـه شـاخهُ گـل را
ز هـر طـرف كـه بــرشخى دم دمـاغ تـو گـــيرم
حــريف بــزم شــراب تــو شــهريار نـــباشد
مـغر شـبـى بـه غـامى بـه كـف ايــاغ تـو گـيرم
ع! /ص•r
غزال رميده
 لحظهشمارى مى كند كه آن غزال رميده به غزل رام گردد. نـوشتم ايـن غزل نـغز بـا سـواد دو ديـله كـه بـلكه رام غزل گردى اى غزال رميده

سياهى شبهماى هجران و اميل اين كه شايد صبح سعادت بلمل، جشمان مرا نابينا كرد، هنوز خـير جوانى را نديله، در غم تو جير شـدم، ای جوان خـير نديلها اميد دارم كه عمرى دراز بكنى. من با اشكك شوت تو را به اين قد و قامت رساندم و ايـنك مـيوه نـهال رسـيدهات بـه ديـگران مـىرسد. هـر وقت مـاه را رنگگ تـريده و غـم|نگيز مـيبنم، شـرح مـلال و غـم تـو را از مـاه مـىـرسـم و مـىدانـم كـه تو نـيز غمگين هستى.

ز مـاه شرح ملال تو یرسم ایمـه بىمهر شـــى كه مـاه نـمايد مـلول و رنگ هـريده بلبل خزان رسيده كه از خارهاى خليلده جفا ديله است، مىداند من چحه حالى دارم و اين كه مىبينى گردباد در صسحراها خاكك به سر مىافشاند، T تش شوقى از من در او افتاده است. اين نامه و درد دل عاشقانه بيشتر از ده بيت نيست: غزال رميده نــوشتم ايــن غــرل نــغز بــا ســـواد دو ديـــه

|YI © عشّق برشُور شهريار و يرى
مـــياهى شب هــــجر و امـــيد صــبـح ســـعادت


نــديده خخـير جــوانــى غــم تــو كــرد مـرا هــير
بــرو كــهـ جــير شـــوى ای جـــوان خـــير نــديده
بـه اشكـ شـوق رسـاندم تو را بـه ايـن قـد و اكـنون

ز مـــاه شـرح مــلال تــو يــرسم ای مسه بــىمهر


بـهار مسن تـو هـم از بـلبلى حــكايت مـن هـرس


كه خاك غـم به سر افشُان به كوه و دشت دويله
هــواى چــيرهن چــاكى آن بــرىیست كــه مــا را


فـلكى بـه مـوى ســيـد و تـن تـكيلده مـرا خـواست كــه دوك و رــنبه بــرازد بــه زال چــشـت خـــميده

خـــــبر ز داغ دل شــــهريار مــــــشـنو، امٌـــــــا در آن زمــان كـــه ز خـــاكش هــزار لاله دمــيده

ديوانه و یرى
غزلى است در نهايت نااميدى كه مى گويد: آن كبوتر از لب بام وفا يريد و رفت و ماه من حون هرى از ديله نهان گشت و من ديگر او را نمىيبنم. دربهدر شدهام و كوجه به كوحه مي گردم تا باشد كه حون صبا به به سر كوى

تو برسم.
من آن چرندهاى هستم كه بال و پر ندارم و در فهل گل به كنج قفس افتاده و مـاندهام. آبـروى گـلبرگك تـازه را ديـشب بـا اشكك جـشـم و يـاد گـل روى تو بـه

جمن ريختم و در گلبرگیها آبرويى نماند!؟


خونينجغرى را گشود.
وه كه آن آهوى مشُكين سيهجشم، گشود از سـر زلف سـيه نـافئ خـونين جـغرى

ظاهراً مى گويد كه دل من خون بود و در سر زلف تو بود، ای دريغا كه آن را باز كردى و دور انداختى! (مبهم است).

 باش تا هالصفت دور تو گردم ای ماه كه من ايـمن نىام از فتتنئ دور فمرى شاعر اشاره مى كند كه برى دانش آموزى دبستانى بود كه از علم و ادب د دم
 دل آزارى شده و در صدد ظلم با من است. وه كه در جـُّم خود از بى يسرى بروردم طفل اشكى كه به رخ مىدود از بییدرى

مقصود كنايى شاعر مبهم است، بییدرى اشكك و بیى يسرى شاعر و و يرورش طفل اشك از سوى شاعر روشن نيست كه هيست؟

 بى حاصل و عشقى از دست داده نيز نتيجه مى گیرد و و مى گويد:


IYr © عشت برشور شهريار و برى

خوانندهُ غزل احساس مى كند كه شاعر هنوز نمىداند با جهه حادثهاى روبهرو شـده است. گگويى او را مـلهوش در گوشء زنـدان انـداخحتهانـد و از اين كه زنـده مانده است و هنر و دانايى مى آموزد، خوشحال است. ديوانه و هرى

آن كـــبوتر ز لب بـــام ونـــا شــــــ ســفرى مـاهم از كـارگه ديــده نـهان شـــد جــو هـرى

بـاز در خــواب سـرِ زلف هـرى خـواهـم ديـل بـعد از ايـن دست مـن و دامن ديـوانـه سرى

تـا مـغر بـاز بـه خـاك سـر كـوى تـو رسـم جـون صـبا شـيوه خـود سـاختهام در بـه درى

مــنم آن مسرغ گــرفتار كــه در كــْج قـفس سوخت در فصل گُلَم حسرت بىبال و هرى دوش بـا يـاد گـل روى تـو از شــبنم اشك بـه چـــــن ريــختم آبِ رن گـلبرگ طـرى

وه كـه آن آهـوى مسشكين سـيه جـشـم گـشود از ســـر زلف ســـيه نـــافهُ خـــونينجگرى

خـبر از حـاصل عـمرم نــُد آوخ كه گذشت ارْت ايــن هـمهه عــمر بـه بـى حاصلى و بـى خبرى

دوش غــوغاى دل سـوخته مــههوشم داشت تـا بـه هـوش آمــدم از نـاله مـرغ ســرى

بـاش تـا هـاله صـفت دور تـو گـردم اى مـاه كــه مــن ايــمن نــىام از فــتنهُ دور قــمرى

نـه مـن از كـوه فـراقت كــمرى گـشتم و بس زيـر ايــن بـار گـران، كــوه نـــمايد كــمرى

يــابد آن طـــل نــوآموز فــريبنده بــه خـــير كـه دم از علم و ادب مىىد و صـاحبنظرى

ع © ITF
مــنـش آمـــوختم آيـــين مـــحبت ليـــكن
او شــــد اســـتاد دلآزارى و بـــيدادگـــرى
وه كــه در جــشم خــود از بـى جسرى پـروردم
طـفل الشكـى كـه بـه رخ مـىدود از بـى يدرى
بِــهُ كــــه تـــنها نــنهم گـــوشهُ تـــنهايع را كـــاين دهـــلـ تــوشئ دانـــايى مــرد هــنرى

ســرو آزادم و ســر بــر فــلكـ افــراشــتهام بـى ثمر بـين كـه ثـمر دارد از ايـن بـى ثـرى

شـهريارا بهه جز آن مـه كـه برى گشته ز من هــرى ايــنـگونه نـــديديم ز ديــوانـــه بــرى

اقبال من
شعرى است كـه شـهريار از صـميم دل بـه درد و غـم بـى ليايان خود يـى مـىبرد و با آشنايان، درد دل مى گويد تا به سال او بگريند.

تيره گون شـد كوكب بخت همايون فال من
وازگگـون گـشت از ســهر وازگگون اقبال مـن
خـــنده بــيـانانگان ديــدم نـــفتم درد دل
آشـنايا بـا تـو گـويم گـريه دارد حــال مـن
و مى گويد: ای چرى إ آن روزى كه تو را يافتم عقل از من گريخت و رفت
 دنبال من نيايد و روزگار مرا تنها بگنارد.

با تو بودم ای پرى روزى كه عقل از من گريخت
ســايه هـــم تــرسم نـــــايد ديـــر از دنـــبال مــن
من قُمرى بى Tشيانى هستم كه بر لب بام وفا نشستهام، تو كه آب و دانه به من

IYO عشتق برشور شهريار و برى ٪

نـدادى، دسـتكــم بـال و ュـر مـرا مـشكن. ايـنكك عـنان اسـبان خـيال را بـه گگذشته بازگرداندم و خاطرات كودكى به استقبال من آمد.

قُـمرى بـى آشيانم بـر لب بــام وفـا دانـا وآبـم ندادى مشكنـآخر بال من بـازگردانـدم عـنان عـمر بـا خـيلِخيال

اوراقِ سياه فال من از كتاب عشق عبارت بود از زلف تريشان تو زيباروى. و تو نيز ای باد صبا، اگر آن مسموعة گل را ديدى، بگو: ای برى! شيرازة آرزوهاى مرا جحه خوش از هـم خراكنلده ساختى.
و T Tخرين امـيد مـن ايـن است كـه خـدا خحود بـه داد من برسد و مششكالات مرا حل بكند.

خُرد و زيـبا بـودى و زلف هريشان تو بـود از كــتاب عــشق، اوراقِ ســياه فــال مــن

اى صـبا گر ديـدى آن مـجموعة گـل را بـو خــوش هـراكـندى ز هـم شــيرازءٔ آمـال مـن

كار و كوشش را حوالت گر بود با كارساز

چس از جلايـى و دورى بـرى، تـنها امـيد شـهريار بـه مـحبّتهاى لاله بـاز بـسته است و غمـخوار زندگى وى نيز اوست، و بسيار غمانگيز است كه با تبعيد شهريار
 شـد شـهـريار تـا از ديـار غـربت بـاز مـى گردد، نـخست بر سـر قبر لاله مىرود و در شعرى كه سروده است، اشاره مى كند كه رازدانى و رازدارى، بسيار كسان را بـ زير خاكك برده است.

يا رب جههها بـه سينئ اين خاكدان در است
كس نـيست واقــف ايـن هــمه راز نـهفته را

٪ IY\&

لب دوخت هر كهه را كه بدو راز گفت دهر
تــا بــاز نـــشنود ز كس ايــن راز گــفته را
و در دوران دورى از جرى، شـاعر به داغ دل لاله بـه خاطر غـم شـاعر، اشـارهاى صريح دارد و هـمين سـخنان نـيز هـر خوانـندهاى را بـه گـمان مـىانـدازد تـا بـا خـود بينديشل مبادا كه به خاطر Tشننايى لاله با راز عشق چرى و اسرارى كه لاله در دل
 كنندا ؟ و اين جز يكت گمان هيزى ديگر نيست كه خود گُناهى نابخشودنى به شمار مىآيد و كسى از آن حییی نمىداند و لِكن امثال غزلههاى زير ذهنها را به سوى مرگك لاله و علت آن مىـبرد: ساقى ايام: و اين خود نيز نامهایىت كه مى گويد از اول مىدانستم جهه خيشّ

مى آيد؟
ساقى ايام
تــاغـــم هـــجر تــو آمـــد بــه ســراغ دل مــن

تا هو اشكم شدى از ديده به هرجا كه غمى


تـــازه گـــلـهاى امـــــدم ســرِ بـــشكتن داشت كــه خـــزان را گــذار افــتاد بـــه بـــاغ دل مــن

مســــاقى گـــــردش ايـــــام مـــــريزادش دست


آنكــهـ رخــسارة او جــشم و جــراغ دل مــاست رفت از جـــشم مــن و كُــشت جـــراغ دل مـــن

نـــافهٔ زلف تـــوام مــــونس جـــــان بـــود ولى انــ
بـوى خــون مــىـزد از اول بــه دمـــاغ دل مــن

IFV عشتق ثرشور شهريار و برى •

خـوش بـه يــاد تـوام از كـون و مـكان اسـت فــراغ


شــهريارا جــو گــل آرزويــم رفت بــه خـــاک


ج ج
هنوز در اين مرحله از فراق و دورى، شاعر با ياد يرى خوش است و مى گويد (ابا ياد تو از همه هستى فارغ هستم و از ياد تو دل من فارغ مباد.)"
 مـى كند و غزلى به سـبكك كهن خراسانى و در بـحر رجز (مستفعلن) مـىسرايـد و مىى گويد: در این خانهُ غـم و در اين سر چيرى آرزومندم كه حسرتنامه هـجران تو را بر كفن بنويسم و خداوند بر دفتر عصيان من حكـم عفو بكـد. شكرين یستهٔ خاموش

اى دل هـنوز آن سـنـگدل بـا مـا نـمى گويد سـخن آخـر تو هـم مـا را بـهل يـكدم بـه حـال خويشتن

مـاها يـرىرويا سـخن بـا مـن نــمى گويى جـرا آخـر مـن از ديـوانـغى بــا مــاه مـى گويم ســخن

من مهر تو یروردم و تو كين من، تا جحون كند نــــامهربانى هاى تـــو بــــا مـــهربانى هاى مـــن

ايـن تـلخكامى هاى مـن و آن تـرشرووعهاهى تـو بـا شـوربختان شـفقتى اى شــاهد شـــيرين دهـن

هــيمانهُ مــستان تــرا بــشكست يــيـمان درست هـشـيار بـاش و بسشكن ايـن بـيمانهٔ بـيمانشكن

دانـى كـه آن هـير كـهن بـا نوجوانـانش جـه گفت: بـخت جـوان بـخت جــوان! يــار كـهن يـار كـهن
© © IYA

در جانفروشيت مَنَت دانم كه جاى حرف نيست بـارى گرانـجانى مـكن جـان مى خرى حـرفى بزن

بـازم بـه گـلگُشت جـمن آخر جـه مى خواند بهار


تـا يـاد روى و موى تو بـازم بـه جـان تازد، صبا
گـلبرگ را ســازد قـرين بـا يـاسـمن يـا بـا ســمن
سـر مـىنهم در كـوه زآن داغى كـه افروزد بـه دل هـرگه كــه لاله هـا نسهد در دامــن دشت و دمـن

يك آسـمان انــجم ز جـشـم از دورى مـاه رخت آرَم جـــو آرَد آســـمان از مـــاه و انـــجم انـــحمن

يــاد وطـن از دل مـرا بـيرون نــخواهــد شــد ولى آلى آوارءٔ كــوى بـــتان مــشكل كــــند يــــاد وطـــن

از هـجر يـوسف سـالها بگذشت و برخيزد هـنوز افـغان ايـن هـير حـزين شبهــا از ايـن بيت حَرَّن

تـا خــامهٔ عـفوم كـشـل بـر دفـتر عـصيان، خــدا خـواههم كـه حـسرتنامهٔ هـجرت نويسم بر كـفن

سـنگگين دلانــد ای عـجب كـو شـهريارا آتـشى تـا دل گـدازى سـنــ را از سـوز و سـاز خـويشتن

راهى به جنَت
زنـدهياد استاد شـهريار، شب و روز خحود را بـا يـاد هرى سـرى مـى كنلد و بـا آمـدن بهاران بى گمان خاطرات خوش گذشته بر دل شاعر راه مىيابد و شاعر سوختهدل قلم برمىدارد و سرگذشت خويش را به رنگگ غم مىنگارد، شعر (اراهى به جنّت") غزلى است با ياد هيى و لاله، و در هايان غم مرگك جانگـداز دوستش شهيار بر سينهُ او سـنگينى مـى كند و مـى گويد: در ايـن غزل بـه جـاى (اشـهريار)، شـهيار تـخلّص خواهـم كرد كه ما دو يار و دو هـمدم بوديم و هستيم و امروز او در نظر من زنلده

Ira © عشّ يرشور شهريار و يرى

است و يا برعكس من زندگى را به خاكك سبردهام.
شاعر در اين غزل يا هجرانية غمانگگيز مى گويد كه جز سايهُ ديوارِ غم پناهى
ندارم. خدايا اين سايه يعنى (اغم") از سر من كم مباد. غزل داراى بار معرفت است و شاعر خود را مست خرابات الست مىیاند.

راهى به جنّت
آوخ كـــه دم از عــقل زدم، كــرد بــرى رم
آه از مـــن ديـــوانـــه كـــه از عــــل زدم دم
مسن بـا هــمه ععـالم رم و تــنها بـه ويــم رام
او رام هــــمه عــــالم و تـــنـها ز مـــنـش رم
مـن در هـمه عـالم بـه جـز از دوست نـخواهـم
تـا دوست نـتخواهـلـ خــو مـنى در هـمه عـالم
مسن مسحرم بــا يــارم و بــيگانه بـه اغـــيار او مـــــحرم بـــــيگانه و بـــــيگانهٔ مـــــحرم

جـــز ســـايهُ ديــوار غـــم نــيست بــناهى
يـارب دگر ايـن سـايه مـباد از سـر مـن كــم
شــمع و مــن و جـروانــه هــمـه سـوختخانيم ای مــاه فــرود آى در ايــن حــــلقهُ مــاتم

عـرى است كـه ساز سخنم جـون نى محزون


هـر سـال كــه سـلطان بـهار از گـل و گـلبن افــروخته جـــهر آيـــلـ و افــراخــتـه هـر اجم

هــر لاله، تــنورى كــه بـهـ دل مـىنهدم داغ هـر جـشــمه، غـبارى كـه بـه جـشـم آوردم نـم

جـون سـرو سـهى خــم شـود از بـاد بـهاران
بـار غــم هــــجر تـو كــند هـشـت مــرا خـــم

عشش برشور شهريار و برى

تــا بــا دل بـشـكسته بَـرى راه بــه جـــنّت
از گگــندم خــــالى كــــه بـــود رهـــزن آدم
ســاقى نـهـ مــر مــــت خــرابــات الســتيم تــا جــام هــيامى دهـــى و رطـــل دمــادم

مــن جــرعه كش مــفلس مسـيخانئ عـــشقم
بـاشـد كــه بـه جــامى نــخرم كــوكبئ جـــم
شـههيار تــخلص كــنم ايــنجا كــه مـن و او جـه مـرده و جــه زنـلـه دو يـاريم و دو هـملم

كوهر فروش
"گوهر فروش" عنوان يكى از غزلهایى بسيار باارزش استاد شـهريار است كـه در
 اگرحه جند بيتى از اين غزل در فصل اوّل ذكر شده و مربوط به تقاضاى ازدواج از سوى یرى به شهريار دلسوخته است. با اينهمه جاى بررسى دارد و اشاره به نكات مهمیى كه در اين سـخن نهاده

شلده ضرورى مىنمايد: هرى هنگام سرودن اين شعر صاحب فرزندى شده و فرزند خود را نيز از شـير
 مى گويد: بـدان كه تو جگرگوشه خود را از شير بريدى و من هنوز هـمان عاشق خونينجگر هستم و عشق تو را از دل بيرون نكردهام. ذكر تركيب (॥گُرگوشهه) به جاى (افرزند) حامل هيام هنر و ادب شهريار است و با توجه به عشق سوزان در دل شـاعر، رانـلن مـعشوقه از سـوى وى، حـكايـت از (اشـخصيت و مـنش والا و گـوهر چـاكك و بـلنده اسـتاد مـى كند كـه ايـن عـشت را زيـر پـا مـى گذارد تـا شـهـريار بـودن خويش را در ايران شهر ادب فارسى نگه دارد: يـار و هـمسر نـغرفتم كـه گرو بـود سرم تو شدى مادر و من با هـمه بيرى بسرم

عشق يرشور شهريار و يرى •> |r|
ظاهراً („گرو بودن سر) اشاره دارد به چريسانى وضع خانوادةٌ استاد يس از مرگَ جـدرش و مـسؤوليت نـزديكان و خـويشان و مــخصوصاً بـرادران و فـرزندان ايـشان است كـه هـمه بر گُردن استاد مىىافتد و در شرح زندگانى خصوصوى شـهريار در كتاب شـهريار ملك سـخن بدان اشاره شده است كه همه نوشته و نقل قول سركار خانم شهرزاد بهجت تبريزى دختر فاضل و شريف استاد است. تو جـگرگوشه هـم از شير بريلى و هنوز من بـيجاره هـمان عـاشق خونين جـگرم بـاز مـانند اكثر غزلها شـاعر آزاده اشـاره مـى كند كه در دورهُ جوانى و زمان وصال با هرى، اگرجه شبان و روزان بسيار در كنار هم بودهاند، شاعر با نهايت تقوا و چارسايى حرمت عشت را نگَه داشته و هوسرانى نكرده و در يى عيش و خوشى زندگى نبوده است.

من كـه بـا عشـق نراندم بـه جـوانى هوسى هوس عشق و جوانى است به بيرانه سرم

و رو در رو به پرى مى گويد كه تو خود از اين حقيقت خبر دارى و مىدانى كه من از كانِ جهانى ديگر يعنى از عالم بالا و غيب هستم و با اين مردم ديگر مرا نمى توان قياس كرد:

تـو از آن دگرى، رو كــه مرا يـاد تـو بس خود تو دانى كه من از كان جهانى دگرم

و مىدانى كه من آزادگى و هنر و عشق و جوانى همه را داشتم و ليكن سيم و
 بـهمتاى او بود، به سيم و زر فروخت. و اين سخنى است كه شهريار به صراحت برای پرى مىنويسد و قابل انكار نيست و هنان مىنمايد كه مىتوانسته است در برابر زور مقاومت بكند.

هـلرت گوهر خود را بـه زر و سيم فروخت بـــدر عـــن بـــوزد كـه درآمــد بــدرم

عشّ و آزادگى و حـسن و جوانى و مـر

هــنرم كــاش گـرمبند زر و ســيمب بــود كـه بـه بـازار تـو كـارى نـيكّود از هـنـرم

يعنى ای كاش منر من به زر و سيم من گره مى خورد و هنرمندى ثروتمند میابودم.
واين غزل بديع در روز سيزده عيد سروده شده است كه مى كويد:
سيزده را همد عالم به در المروز از شهر من خود آن سيزدهم كز ممه عالم به درم

 بى باكى در اين عاشق صادق عيان ديده میشود.

تا به ديوار و درش تازهكنم عهد قديم از شـكار دكران جشش و دلىدارم سير
 ادب ازبر دارند و هرگز كهنه نمىيشود: كوهر فروش بـار و هــسر نـكرنتم كـه گـرو بود سـرم
تو شـدى مادر و مـن با مهـه بيرى بسرم
تو جـكركوشه هـم از شير بريدى و منوز
مـن بـيجِاره هــان عـاشق خـونين جـكرم

عشت برشور شهريار و يرى • هr

خـون دل مـى خورم و جـشم نظر بـازم جـام جرمم اين است كه صـاحبدل و صاحبنظرم

مـن كـه بـا عـشـق نـرانـلم بـه جـوانـى هـوسى هـوس عـشّق و جـوانـى است بـه بـيرانـه سرم

يـدرت گوهر خـود تـا بـه زر و سيم فروخت هـــدر عــــق بــسوزد كـــه درآمـــد بــدرم
عـشـق و آزادگـى و حـسن و جـوانـى و هـنر

عـــجبا هــيـج نـــيرزيد كــه بـىسيم و زرم
هـــنرم كـــاش گــرهبند زر و ســيم بــود كـهـ بـه بــازار تـو كــارى نـغشـود از هـنـرم

ســيزده را هـمه عـالم بـه در امـروز از شـهر مـن خـود آن سـيزدهم كز هـهـ عـالم بـه درم

تـا بـه ديـوار و درش تـازه كـنم عـهـد قـديم گــاهى از كـوجهٔ مـعشوقهُ خـود مـى گذرم

تـو از آن دگـرى، رو كــه مـرا يــاد تـو بس خود تو دانـى كـه من از كـان جهانى دگرم

از شـــكار دگــران جــشـم و دلى دارم ســير شــــيرم و جـــوى شـــغالان نــبود آبــخورم

خـون دل مـوج زنـد در جـگرم حـون يـاقوت شــهريارا جــــه كـــنم لعـــلم و والا گــهرم

دو غزل در دو شب از شبهاى هجران و وصال شاعر: امشب و نى دمساز

غزلى بـا عـنوان (نـى دمـساز) از شبههاى هـجران شـاعر بـه يــادگار مـانده است بـا رديف (ادارم امشب") و حلود قافية (ات م") و در اين غزل غمانگيز شاعر مى گويد: ای نى امشب بنال كه غم دارم و دلسوز و همدم ندارم، از دست غم يار دلم زخم

است و از هـمان غم نيز حشم مرهم دارم، همه حيزم زيادى مىنمايد و امًا حيف
 امشب همهٔ عيشها را فراهم دارم وليكن ندانستم و فراموش كردم كه جه جغد شـ
 كورة آتش برافروخت نشان آن آههاى دمادم من است،

نـدانـستم كــه مــاتم دارم امـشب
دمـم رفت و هـمه غـم دارم امـــب

به دل جشـن و عروسى وعده كردم
درآمـــد يــار و گــفتم دم گــرفتــم

دم گـرفتن شـاعر، يك رسـم عـارفانه است و غـرض ذـكر يـارب يـارب گگفتن است و ايهاماً معنى (اشادى كردن)، را دارد.
و اين شب، ظاهراً شب خلاحـاحافظى هرى است كه شاعر غمى همتاى غم رستم در مرگك سهراب را بر سينه دارد:



نى دمساز

نـه دلسـوز و نـه هـمدم دارم امـشب هـم از غـم جـشـم مرهم دارم دارم امـشب كه يار از اين ميان كم دارم امشب
 بـه بــام روز خـــرّم دارم امـــــبـ
 نـدانــستم كــه مــاتم دارم امـشـب دمـم رفت و هــمه غـم دارم امــــبـ بـه مـرگّان اشكـ شــبنـم دارم امـشـب

بنال ایى نى كه من غـم دارم امشـب

 جو عصرى آمد از در گفتم ای دل
 برفت و كـورهام در سـينه افروخت به دل جـشن و عروسى ورام وعده كر كردم درآمـــد يــار و گـــفتم دم گـــرفتـيم به اُميدى كه گا تا تا صبحدم هست

عشق برشور شهريار و يرى © ©





شـگفتانگیِز است كه غزل ديگرى باعنوان "آروانه در آتش" سروده است كه آن نيز بر حسب تصادف نه به عمد در رديف (اشبم امشب") گفته شده است
 برعكس در دوران وصال سروده شده است.
در اين شب خوش، شُاعر مهمان برى است و از بررسى ابيات معلوم مى شـود كه كوه و كمر بريده و كوهها را يشت سر گذاشته تا خود را به ييلاق بدر يرى در شـمال رسانده است.
و در هـمين غزل نـيز حـاكى شـاعر و شـوق او جلوهاى خـاص دارد ارد و در هـمان بيت نـخستين اشـاره مى كند كه از شـوق يار در آتش مى وسوزد و به اين سوزش
 آورده مـى گويد: در راه حـرم سـرو و صـنوبر عَلَم جـاوشان بـر دوش
 ("يريان) با زلف خود راه مفرش او را گردگيرى كنند و حتى از همه تمنا دارد كه
 مى گويد: قُمرى براى تهنيت وصال تو بر سرو، غزل دلكشّ شهريار را مى
مـــا را بــه خـــدا بــاز گــذاريــد خـــدا را

اين است خود از خلق خدا خواهشم امشب
قُـمرى ز بــى تـهنيت وصـل تـو خــوانَسـد

بـر ســرو، ســرود غــزل دلكـــم امـــبـ

ايـن غـزل خـود يـكى از آثـار بــديع شـاعر و نــازشنامهٔ اخــالاقى و ديـندارى غزلسراى عصر ما است.

یروانه در آتش
يـروانــوش از شــوق تـو در آتـسم امسشب
مىسوزم و با اين همه سوزش خوشم امشب
در بـاى مـن افــتاد مـه از شــوق كــه دانـست
مــهمان تــو خــورشيلرخ مـهـوشم امسشب
در راه حـــرم قَـــافله از ســـوسن و ســـنبل
وز ســرو و صــنوبر عــلم جــاوشم امـشـب

زلف يــريان گــــرد ره از مــــرشم امـــشـب
كـوبيده بسـى كـوه و كــر سـرخوش و ايـنـى
در هــاى تــو افـــتادهام و بــى هشم امـشـب
يـارب چحه وصـالى و حـه رؤيـاى بهـُتـى است
گــو بـــاز نــغيرند ســر از بــالشم امــــب
بــلبل كـــه شـــود ذوقزده، لال شــــود، لال
ای لاله نـهـرسى كــه جــرا خــامشم امـشـب
در جـــم تـو حـورى است بهـشتّى كـه نـوازد
بـا جـام زرافــشان و مــى بــى غشـم امـشـب
مــا را بــه خـــا بــاز گــذاريــد، خـــدا را
ايـن است خود از خـلق خـدا خـواهسم امشـب
قـــرى ز رــى تـهنيت وصــل تــو خــوانــد
بــر ســرو، ســرود غــزل دلكــــم امــــب
يـادداشت ـ در صفحهٔ $9 \times$ ديوان شهريار غزلى باعنوان (الب") و با مطلع زير از استاد شهريار چابِ شده است:

ITV عشتق يرشور شهريار و يرى
شـبى كـه مـن مـكيدم قـند از آن لب


اگرجهه در اين غزل نام و كلمةٔ يرى نيز آمده است:

اين غزل بـراى چـرى نيست و ظاهراً (امـكيدن قند از آن لب)" نيز معنى بوسيدن مـىدهد، در حـالى كـه غرض از آن شـنـدنِ سـخنان شـيرين و شعر نغز است و در هاورقی هـمان صفـحه نوشتهاند كه شاعرهاى كه در تهران به خانهُ استاد مى آمله،

به سفر خارج مىىود و غزلى به مطلع زير براى استاد مىفرستد:
شبى كـه بـا تو بودم يـاد از آن شب شبـ كــ بــ تو بـاشم داد از آن شب
و استاد نيز Y Y بيتى ساده و زيبا مىنويسل:
لب



 زمـــسستان مـــى كند مـــوى ســـــيـدم

 دُر افــشاند از غــزل بــا مــن وليــكن






ساز عبادى
سـاز عـبادى، شـعرى است هـنرمندانـه و زيـبا كـه شـاعر در دوران غـم و هـجران و ليكن با آرامش خاطر خاصى سروده است، عنوان. ساز عبادى براى اين غزل هيتِ مناسبتى ندارد در حالى كه شاعر از دردء هجر و بیوفايى پرى مىنالل: ديـوانـه دل بـه حـلقهُ زلفتـو بسته بـود' چحون شـد پرى كه سلسله از یا گَشادِيَم در ايـن هـجرانـيه مـى گويد: در هـجر تو تـنها مـرهم زخخـم دل مـن، سـاز صـبا و سهتار عبادى است و با آن دو روزگار مى گذرانم.

بى تار طرّههاى تو مرهم گذار دل بـا زخــهـه صـبا و سـه تـار عـباديم
استعارات و تشبيهات و كنايات اين غزل دلنشين و هنرمندانه است: ای كعبهٔ مراد! بىمرادى مرا تماشا كن و بيشتر از اين مرا جون باد به صحراها سر ملوان. (اسـر دواندن) يكت تركيب عاميانه است و بـه نظر نـمىرسد در ادبيات سنّتى و مخصوصاً غزل سابقه داشته باشد. شبههـا بـا دلتنگگى از جـشمانم اشكـ مـىبارم و بـا ایـن جـشـم سـتارهبار خـود، گويى هحراغ كوكبة́ بامدادى هستم. خود را در هنگام بامداد به ماه يا زهره همانند مى كند كه كوكبه و شكوهى دارد و همه بِيرامون او را ستارگان درخشان گرفتهاند.
 همجنان كه بر دل گًل لاله اين داغ ديده مى بـرد. تشبيه ندامت به داغ و همانند ساختن و تشبيه مركب داغ ندامت بر دل به داغ گــل لاله و ايـهام داغ دل لاله، دوست و غـمـخوار شـهـريار، بـا اسـتعارة عـششق بـه صورت Tتش، زيبايى خاصّى دارد.

1. داراى دو معنى ايهامى است: شهريار ديوانه، دل به حلقهُ زلف تو بسته بود، دل ديوانه بود و خود را به حلقه زلف تو بسته بود.


رفتى بـ كوى ديگر و بردى مرا ز ياد من هـم روم بـه گور كه ديگر زياديم و این نـخستين غزلى است كه شـهريار با سكونت و قرار دل بر زبان مى آورد كه جرى از چحـــم وى افتاده، ارزش خود را از دست داده است و شـاعر اين راز را هنهان نمى كند.

جـون طفل اشكـ هردهدرى شـيوةٌ تو بود بيتى مبهم و يا شايد هـمراه با گونهاى ضعف تأليف نوشته است كه از معنايى بسيار گسترده برخوردار است و مى گويد: خط سبز تو و سرمشق قرار دادن ابروان تو در مكتب عشت سبب شد من تحصيلات تزشكى را رها كردم و يا نتوانستم به مطالعه ادامه بدهم و بى سواد ماندم.

من درس عشت جز خط سبزى نخْواندهام
سـرمشت ابـرويـ كـه بـه ايـن بـىسواديـم
ظاهراً يـعنى (اسرمشق خط من، ابروى سياه تو بود كه مرا اين چنين بىسواد كرده است).
و در اين شعر استاد به اعتياد ترياق صبر نيز اشارهاى دارد ومى گويد: تو بودى كه مرا در زندگى افسرده كردى و ناگزير به ترياق صبر هناه بردم و عادى شدم گفتى خمار عشتق بـهترياق صـبركش

الحق لعنتنامهُ (ابىیير") و صفت (اكشندة بییير)" به جا افتاده است. ای مادر فلككا تو را به خدا، فرزند سرفراز ـ شهريار - جه عيب داشت كه مرا سياهبخت زادى!

فرزند سرفراز - خـدا را - جـه عيب داشت
ای مــادر نـــلك كـــه ســيهبخت زاديــم

ع عشق يرشور شهريار و يرى

شعرهايم را بامداد مىنويسم و بيشنويس شعرهاى من همه مدادى است و با ايـن خـط شـكستهاى كـه مـن دارم، قـلمها بـه سـر مـىدود تـا نـسخهة آن را بـيـابلد و بنويسد. بالكنايه يعنى: من با ملداد و با خطط شكسته شـعر مىنويسمه اهـل فضل و قـلم در جـستوجوى نستخه شـعر مـن بـه سـر مـىدوند و بـــان كـه هـنوز هـنر مـن جاودانه و باقى است و بازندهٔ اين قمار عشت تو بودى اى برى! با اين خطط شكسته قلمها دود به سر در جستوجوى نسـخهُ خـطَ مـداديـم

ساز عبادى
تـا كـى خــو بــاد سـر بــدوانـى بـه واديـم

دلتـنـگ شــامگاه و بــه جـــــم ســتارهبار

جــون لالهام ز شــعلهٔ عــــو تــو يــادگار داغ نـــدامــتى است كـــه بــر دل نــهاديم

ديـوانـه دل بــه حــلقئ زلف تـو بـسته بـود جـون شــل هـرى كـه سـلسله از بـا گـشـاديم

رفـتى بــه كـوى ديــر و بـردى مـرا زيـاد
مسن هــم روم بـه گـور كــه ديـغر زيـاديم
مــرغ بــهشت بــودم و افــتادمت بــه دام
امّــا تــو طـــفل بــودى و از دست داديــمـ
جــون طـفل اشك، هـردهدرى شـيؤ تـو بـود

مـن درس عشتق جز خـط سبزى نـخواندهام سـرمشّق ابـرويى كـه بـه ايـن بـى سواديــم

گـفتى خــمار عــشق بـه تـرياق صـبر كش مـن خــود بـه ايـن كـــنـندأ بـىير عـاديم
|FI © عشق برشور شهريار و برى

فرزند سرفراز ـ خـدا را - جحه عيب داشت
ای مـــادر فـــلكى كـــه ســيـبخخت زاديــم
طـوفان عـــُق هـر جـــه تـوانــد بـغو بـكن


بـــى تار طـــرّههاى تـــو مـــرهم گذار دل


در كــوهسار عـــشت و وفــا آبـشـار غـــم
خــوانـد بـه اشـك شـوقم و گـلبانگ شــاديم
بـا ايــن خـط شـكسته قــلمها دود بـه سـر
در جـــستووجوى نــسخئ شــعر مــداديــم
شب بود و عشق و وادى هجران و شـهريار مــاهى نــتافت تـا شــود از مـهر هــاديم

سال ها بعد
سـالها مـى گذرد، شـهريار و پـرى نـيز، هـمانند هـمهٔ هـستى بـه زنــــانى خـود ادامـه مىدهند. هر كس براى هر روز از عمر خحويش گرفتارى مخصوص خود را دارد. روزى فرا مىرسد كه ديوان استاد شهريار به جاتپ مىرسد. اينجاست كه شاعر باز هـمحون كودكى آواره بـه يـاد مـادر مىىافتلد و با خحود مى گويد: شـهريارا! اگر اين ديوان من به دست يرى برسد، بى گمان از چشيمانى ديوانه مىشود: خواهد شد از ندامت ديوانه، شهريارا گر آن ترى بـه دستش ديوانمن بيفتد با آنهمه ناكامىها و جفا و ستمكارى معشوقه، باز به گفتهُ خود شهريار (ايلر عشق بسوزده) كه شاعر با خود مى گويد: خلدايا چنان مباد كه آنيار دلنوازمن وآن جان من از چاى بيفتد و پير بشود، خداياا درد و بلاى او كاش بر جان من بيفتد! يـارب مـباد كـز یـا جـانان مـن بـيفتد درد و بـلاى اوكاش برجان من بيفتد

اگرچه يكك عمر گريه كردهام با اين همه هرگز نمىخواهم آن گوهر يكکدانه از جشم من بيفتد؛ همان گوهرى كه در شعر (اساز عبادى) گفته بود: از جشـم من

افتادىI
يك عـمر گريه كردم ای آسمان روا نيست
دُردانـــهام ز جحــــم گــريان مــن بـــيفتد
نـاگفته نـماند كـه هـمين مـصراع داراى مـعنى ايـهامى ديـگرى نـيز هـست: روا نيست دانه اشكك از جشـم گريان من بيفتد و گريه بكنمه يـعنى يكك عـمر گريه كردم، ديگر اشكك ريتتن روا نيست؛ (ايهام غير مقصوده)

ديوان و ديوانه
بـارب مــباد كـز هـا جــانان مـن بـيفتد
درد و بـلاى او كــاش بـر بجـان مـن بـيفتد
من هحون زهـا بيفتم درمـان درد مـن اوست درد آن بـود كــه از هـا درمـان مسن بـيفتد
 كــز بـرق آن شــرر در اركــان مــن بـيفتد

يك عـر گريه كردم ای آسمان روا نيست دردانـــهام ز جــشم گــريان مــن بـــيفتد

مساهم بـه انتـقام ظـلمى كــه كـرده بـا مـن تـرسم بـه درد عـشـق و هــجران مسن بـيفتد

دور فلك فكنده در جاهم و عـب نيست مــاهش بــه دور آه و افــغان مسن بــيفتد

از گــوهر مـرادم جــشم امــيد بـسته است ايـن اشكـ نـيست كـاندر دامـان مـن بـيفتد

مـن خـود بـه سر نـدارم ديـگر هواى سـامان گـردون كــجا بــه فــكر ســامان مـن بــيفتد

IFT © عشّق برشور شهريار و يرى

دست خــيال يـازد شـب در كــمند مـهتاب
رســتم اگـر بــه چـــاه زنــدان مــن بــيفتد
خـواهــد شــد از نـدامت ديـوانـه، شـهريارا گـر آن بـرى بـه دسـتش ديـوان مـن بـيفتد

با اين هـمه سـرانتجام نالة نوميلى سر میدهد و گذشت ايام در فراموشى اين عشق اثر دارد، امٌا خاطر ناشاد شاعر، گاهگاهى در خواب و بيدارى با اين عشق سرگرم گفتو گوست.

نالهٔ نوميدى
بـاز هـيرانــه سـرم عـشـق تـو در يـاد آمـد
بـاز يــاد تـو در ايـن خــاطر نـاشاد آمــد

طـــرهها ســلسله آن حــور هــريزاد آمــد
نــونهالان جـــــن ديـــدم و ســرو مــوزون
يـادم از آن قــد جـون شـاخهُ شـــمشاد آمــ
ســركن ای مــرغ جــــن نــاله نــوميلى را
كـه خزان شـد جـــن و گال همه بر باد آمد
خــسروى بـودم و دور از لب لعـلى شـيرين
بـــه ســرم قـــصّهُ نـــاكامى فــرهاد آمـــد
عـرضه كـردم غـم هـجران تو را بـا دل كـوه
كـوه هــم بـا مـن شـوريده بـه فـرياد آمـد
دل جــون آهـن او نـرم نــــد ليـكن مـن
ســـينهام تــافته چـــون كــورة حــدَّاد آمــد
نــاله بــىدادرســم يــافت بـه فـرياد رسـيـد
گـريه جــون سـوختهام ديـل بـه امـلداد آمــد
شهريارا، رم آن آهوى وحشى به خطاست


ع عشت يرشور شهريار و يرى IFF

غـزلهايـى كـه شـهـريار در دوران نـاكامى سـروده است خـود مـوضوع دفـترى است و ليكن قرار بر آن عهد است كه اگر شعرى را با نام و امضای برى سروده است در ايـن دفتر بـه شـهادت طلبيم. و لِيكن ايـن شـند بيت خـوانـدنى و دلنشين

است و از خيام و نيشابور و دوران نفى بلد شاعر، يادگارى با خود دارد.
ناكامىها
زنـدگى شـد مـن و يكـ سـلسله نـاكامىها
مسـستم از ســـاغر خــونجگر آشـــامىها
بس كـه بـا شــاهد نـاكاميم الفتهـا رفت
شـــــادكامم دگـــــر از الفت نـــــاكامىها
بــخت بـرگشتهُ مـا خـــرهسرى آغـازيد
تـا جــه بــازد دگـرم تــيره سـرانــجامىها
ديرجوشيت تـو در بـوتهٔ هـجرانـم سـوخت
سهاختم ايـنهمه تـا وارهـم از خــامىها
تـا كـه نـامى شــدم از نـام نـبردم سـودى
گـر نــمردم مـن و ايـن گـوشَّ گـمنامىها
نـــــود رام ســـــر زلف دلارامــــــــ دل

ای دل از كــف نــدهى دامــن آرامــىها
باده هيمودن و راز از خط ساقى خواندن
خـــرّم از عــــش نــــابورم و خـــيامىها
شـهريارا ورق از اشكـ نـدامت مـىشُوى
تــا كــه نــامت نــبرد در افــق نــامىها
سـرانـجام زمـان مى گنذرد و از گذشتههاى تلخ و شــرين، غبارى در خاطرهها مىماند، ييرى فرا مىرسل، ياد و خاطره نيز نمىماند و شاعر به قضاى الهى رضا


IFD © عشّق برشُور مُهريار و يرى

سـرم بــالث از صــخرهها مـىیسنـدد

 گــر او كـــام دُشـــمن روا مــىیسنـدو رفـــيقان مـــن بـــىونا مـــى بسندد كـــــه او البـــــالا لِلــــولا مــــىـيسنلد كـــه ســلطان مـــا نـــينوا مــى یسـندد در ايــن نـــينوا، نـــى نـــوا مــى بسنلدد يــكى رحـــــت و مـرحبا مـىى يسنلدد يـــكى بـــوريا، بـــىريا مــى بسنـدد نـــه هـــر دردمـــنـدى دوا مــى يسنـدد (تو را دوست بىدستويا محى يسندد") كــه دل خــلوتم بــا خـــدا مـى بسندد
 كــه دنــيا جحسحيم و جــفا مسىییسندد

دلم سـر بــه هــامون رهــا مسى یسندد نهان خـواهـدم در دل خـاك و خـونين جــرا جُـــفت ديــوانـــعانش نـــــاشم روا نــــيسـت كـــــام دل دوســــتانش نــيارد مـرا ديــد بـا كس، از آن روز
 حـكومت بـه بـنسعـشاز رى روابـود
 يـكى لعـنت از خـود بـه جـا محى گُذارد يـــكى بــــورياى ريـــــا دوست دارد
 جـه دسـتى برآرى، جـه هـايى فسشارى از ايـن كـثرتم روى دلكـنـبه وحـلـت
 وفـا، شـهريارا بـه جــنْت حـواله است

در اينغزل سخن شاعربا خلداوندآفريننده است و مى گويل: اوست خداونلى كـه حـنين مـىیسنلد و حــنين هـم بـايل بـاشلد، او دوست دارد كه رفيقان من هـمه
 كه هميشه دوستان خود را گرفتار بلا مییسنلد ويه همين جهت هم بود كه ابنزياد

وعده داد و ابنسعد به خاطر حكومت وى، آن همه خفّت و لعنت را چذيرفت. ظاهراً نظر شاعر، بـى آن كه بر زبان آورد، يـدر ثـريا است كه به خاطر مقام و مال دنيا بر شهريار ستم كرده است، و سرانجام به بیزورى و مظلوميت خود اشاره كرده مى گويد:


غرض از دست بـرآوردن، دعـا و يـا نفرين كردن است و در مصراع دوم نـيز اشارهاى به سرور شهيدان، حضرت حسين(ع) دارد و امّا با نهايت ادب از ذكر نام آن حضرت خوددارى مى كند. هرچه ييش آيد خوش آيد

هـمين رضـا بـه قضاى الهـى در بسيارى از مـوارد، در اشـعار شـعر آزاده و بـاورمند
 مـىنهد. در ايـن غزل (زلف بـريش") را بـا نهايت نـازكك كارى در دو مـعنى (زلف چريشانه و (ازلفِ چرى اوپ در نظر دارد. هرحه بيش آيد خوش آيد

هرجه در بيشـم از آن زلف يريش آيـد خوش آيد من دلى درويش دارم هرجه هيش آيـد خـوش آيـد

هــندوى خــال تــو ديـــم در طـــواف كــعبئ رخ
مـحترم دارش كـ گر كافر به كيش آيد خوش آيد
كـفر زلف دلكـشت تـا رهـزن كـيش است و آيـين
گر مسلمان كافر و صـوفى كـشيـ آيد خوش آيد
نــرگس بـــد مـسـت بــيگانه بــرستش از عـــيادت
گر شبى هـم بر سر بيمار خويش آيـد خوش آيـد
ســالها زان لعـل نـوشين كـامران بـوديم و اكــنون
بارى از آن تير مرگًان گر كه نيش آيد خوش آيد
زخــــم بـــبكان تــو دارد مــرحم ريش دل مـــن
تـير مـرگانت گـرم بـر قـلب ريش آيـد خـوش آيـد

آرى اين باران رحمت هر جه بيش آيد خوش آيد
در يـــريشان روزگگــارىهاى هـــجران شـــهريارا
يـار اگر هـيـّم بـدان زلف هريش آيـد خـوش آيـد

IFV © عشّق برشور شهريار و يرى

نامهها و اميلوارىها در بـررسى حـالات گـوناگون زنـدگانى شـاعر بر اسـاس سـرودههاى وى، جـنان بـه نظر میىرسل كه تا زمـانى دراز پس از دوران جدايى، خشـم و كـينه و دشـمنى در
 و سفارشى از سوى چرى براى شاعر مىرسيله و استاد نيز به اقتضاى حال خويش در مقام چاسـخ، ابياتى مىسروده است. در مـيان ايـن نامهها شـعرى ديـله مـىشود كه باعنوان (يـاقوت روان") و رديف (است اییـرى") چچـاپ شــده است و در صـورت دقت در سـخنان شـاعر، مـطالب تازهاى درآن بـه چحشـم مى خورد كه مهـمتر از هـمه روى آوردن محبوب شاعر به عالم معرفت و دستگیرى از سوى "إير") است كه نمىیانـيم كدام يكـ از اولياى عصر و از كـدام فـرقه از فـرقههاى عـرفان اسـلامى است و ليكن شــهريار بـه بـرى مى گويل: بـه حضرت يـير بـگو كه شـهريار، شبهـا را شبزندهدارى مى كنلد و به يـاد خــدا مـشغول است و بـالكنايه او را سـرزنش مـى كنـل كـه بـر مـن درويش جـفا كرده، به خلدمت يیر رسيدهاى!؟

كام درويشـان نداده خدمت هيران جه سود جير را گو شـهريار از شُبروان است ای برى

هـمحنين در بيتى نشان مىدهل كه برى قبالٌ شُراب مىنوشيده است و اكنون توبه كرده و مىى گويد: اگر بـه درويشى روى آوردهای و شـراب نـمىخورى، باز شعر روان شهريار هست.

گـر بـه يـاقوت روان ديـغر نـيارى لب زدن بـاز شـعر دلنشين قوت روان است ای برى

گو جهانِ تن جهنّم شو، جهان ما دل است كاو بهشت ارغنون و ارغوان است ای برى

مـصراع اخحـير مـبهم است و مـعلوم نـيست كـه جـرا مـى گويد: كـه دل بـهشت ارغـنون مـوسيقى و ارغـوان است؟ و ايـن (اارغـنون و ارغـوان" بـى گَمان بـراى جـرى روشن و Tششكار بوده است.
هـمحنين معلوم است جرى در نامهَ خحود مطلبى نوشته و بيشنهادى كرده است كه شهريار مى گويد: ای هرى اين كتاببهاى تازه را خحودت بـخوان كه من درسم روان است و اين سخنان درد مرا دوا نمى كند. هر كـتاب تـازهاى كـز نـاز دارى خـود بـخوان من حريفى كهنهام درسـم روان است ای هرى

قوت روان
هير اگر بـاشم هـه غـم، عشقم جوان است ای هرى ويـن جـوانـى هـم هـنوزش عـنفوان است ای یـرى

هر جــه عـاشق هـيرتر، عـشقش جـوانتر ای عـجب دل دهــد تـاوان، اگـر تــن نــاتوان است ای يـرى

هـــيل مـــاه و ســـال را هــهلو نـــمى كردم تُـــهى بـا غــمت هـهـلو زدم غــم هـهـلوان است ای هـرى

هـر كــتاب تـازهاى كـز نـاز دارى خــود بــخوان مسن حـريفى كـهنـهام، دَرســم روان است ایى بـرى

از شُــماتت كــم كـن و تــيغى فـرود آر و بـرو آمــدى وقـتى كــه حُـر بــى بازوان است ایى يـرى
شـــاخساران را حـــمايت مــى كند بــرگ و نـــــا

جون كند شاخى كه بیلرگ و نوان است ای هرى
روح سُـهراب جــوان از آســمانها هــم گـذشت نــوشدارويش هــنوز از هــى دوان است ای هـرى

جـاى شـكرش بـاقى ار وايس بـخرخلد دوك عـمر بـا كـه ديــر آنهــمه تـاب و تـوان اسـت ای هـرى
|FQ عشتّ برشور شهريار و برى
يـــاد ايـــامى كــــه دلهـــا بــود لبــريز اُمـــيد آن اوان هـم عُــر بود، اين هـم اوان است ایى برى

كـاين ز راه افــتاده هـم از كــاروان است الى بـرى
گـــر بـــه يـــاقوت روان ديــغر نـــيارى لب زدن

بـاز شـــــر دلنـــينين، فــوت روان است الى بــرى
گـو جـهانِ تـن جـهـنّم شـو، جـهان مـا دل است
كــاو بــهـــتـت ارغــنـون و ارغــوان است الى بــرى
كــام درويـــان نــداده خــدمت بـيران جــه ســود

صلاى سروش

 مى شود و همه خبر خوش است و استاد انتظار معجز عيسوى دارد:

صلاى سروش







 سرانـجام اين نـامهها و اميدها بـه گل مـىنشيند و غزلى از شـهريار با عـوان
(اطغرای امانه به يادگار مىماند كه نشان مىدهد برى از خراسان به تهران آمده و با شاعر ديدار كرده است.

آمـــد آن شــاهد دل بــرده و جـــان بــاز آورد
جـانم از نـو بـهـ تـن آن جـان جـهـان بـاز آورد
اشكى غـم ثاك كن ای ديله كه در جوى شباب آب رفـــتهست كـــهـ آن ســرو روان بــاز آورد

و اشاره مى كند كه غم دورى اين نوجوان، شاعر را پير كرده و ييرانهسر بخت جوان را نزد او باز آورده و گلى را كه خزار تاج سر كرده و باز آورده است.

هريى را كه به صد آينه افسون نشدى دل ديـوانـه بـه فرياد و فـغان باز آورد طغراى امان

آمـــد آن شــاهدِ دل بــرده و جـــان بــاز آورد جــانم از نـو بـه تـن آن جـانـان جـهـان بـاز آورد اشك غم باك كن ای ديده كه در جوى شباب آب رفــته است كـــه آن سـرو روان بــاز آورد

> نــوجوانـــى كـــه فــــم دورى او يــيرم كــرد

گــل بــه تــاراج خــزان رفت و بـهارش از نــو

بـريع را كــه بــه صــلـ آيــنه افـسون نـشـدى


در دل شب بــه يسـىى نــاله تــوان بــاز آورد

عشق يرشور شهريار و يرى ه 101

دستِ عـهـدى كــه زدش بــر درِ دل قــفلِ وفـا


تـــير صــــياد خـــطـا رفت و ز ديـــوان قـــــا هــيكى راز آمــــد و طـــغراى امـــان بــاز آورد

شــهريارا ز خـــراســـان بــهـ رى آوردش بــاز
آن خـــدايـى كــه هــم او از هــمدان بــاز آورد
سـ F F Y. Y.
سروده شده است.
مسسافرى كـه بـه رخ اشك حسرتم بدواند

در آتسـم بـنشانل جـو بـا كـسان بـنشيند كــنار مـن نــنـيند كــه آتـشـم بــنشاند...

قرار وصـل جـو طى شـد، اميلدوار جنانم كــه بــى قرارى مــا نـــيز بــرقرار نــــماند

بـه وصل اگر نرهم شهريار از غم هـجران كـجاست مرگ كـه مـا را ز زندگى برهاند

اين غزل r| بيت بيشتر نيست و خواندنى است.

اشارهها
شـهريار در بيشتر غزلهاى خحود از آوردن نام مستعار برى هـم خوددارى كرده و

جز T ان به كار مىبرد.

يـكى از اين غزلها ظاهراً مبربوط بـه اوايل دوران آشنايى است، باعنوان (اقند مكرّر)" كه در اين غزل تُزه همانند همهٔ غزلههاى برى، شاعرخود را (اديوانه)" مىنامل.
© چجه هرىوش كه به ديوانئ خود سر نزند آن پَرَندهست كـه در خـلوت مـا هر نزند و از همين غزل و غزلهاى ديگُر آشكار است كه اغلب وعدهُ ديدار اين دو دلداده، هنگام شبشها بوده است:

هر شب آويـخته جون حلقهٔ در دارم جشم گرحهه آن سـلسلهمو حـلقه بـه ايـن در نزند

شهريار در اين شعر نيز اشاره مى كند كه عشق هرى در شكوفايى طبع شاعرانة
وى نقشى دارد.
طوطى طبع من از لعل تو آموخت سخن هـون تـوانــد كـهـ دم از قــند مسكرّر نـزند

شاعر اطمينان دارد كه (اTآن ماه) جز درِ خانهُ شهريار، در ديگرى نمىشناسد، نـمىزنلد و مـى گويد: او هـنوز شـرمناكك است و ايـن نـخستين عشت و مـشت اوست يعنى اگر او نمى آيد قطعاً با كس ديگّى و آشنايى ندارد و گرفتار است. در ديـگر زدن از شـرم نـدانـد آن مـاه گرجه شـايد در اين غمكده ديگر نزند ابياتى از اين غزل ابهام دارد و معنى مقصود Tسان به دست نمى Tيد. طوطى آنجا كه هواى شكرستانش نيست مـخس سـفله خــرا طـعنـه بـه شــكر نـزند

ظاهراً يعنى: مگس هست به (اشكر) طعنه مىزند به خاطر آن كه طوطى هواى شكرستان در سر ندارد. در اين كه (اطوطى") نماد شاعر است، ترديلى نيست و ليكن شكرستان معلوم نيست كه شعر و ديوان غزل است يا به قرينٔه (اقند مكرّر") مقصود وى پرى است و و در هر حال به نظر مى آيد غرض شهريار T ن بوده باشد كه ا"اگر من شعر نگويـم و

عشّق يرشور شهريار و يرى ©
او را وصف نكنم مردم بىذوق يست حق دارند به شعر من طعنه بزنند و بگويند: دلنشين نيست! و امَا در بيت بعد مى گويد:

قلمم نيش ندامت شـد و جوهر دل خون
تـا كس ايـن نقش غـمانگيز بـه دفتر نزند
بـيت مـبهم است و مـعلوم نـيست چحـرا قـلم شـاعر نـيش بـشيمانى است و چحـرا جوهر، دلخون است و حرا بايد ديگر كسان به دفتر اين نقس را نزنتد؟ ظاهراً مى خواهد بگويد از نوشتن شعر به پرىوش (يرى) يشيمان شدهام و قلم و جوهر از اين شاعرى من خوشحال نيستند و اين براى آن است كه كسى شـر شعر عاشقانه نگويد؟ در هر حال مبهم است.

قند مكرّر
جــه بـرىوش كـه بـه ديـوانـــه خــود سـر نـزند
آن بـرنده است كــه در خــلوت مــا بـر نــزند
هـرشب آويـخته خــون حـلقه بــه در دارم جـشـم

گَـرحه آن ســلسلدمو حــلقه بــه ايــن در نــزند
رهـــــذر گگـــوشنواز است صــــداى بـــايش

گــر دل وحــــى مـن جـر جــو كــبوتر نــزند
بــاز در خــرمن گــيسوى تـو بــيحيده نــسيم
گــو بــساط دل شـــوريده بــه هـــــ بــرنزند

گــرجـه شـــايد درِ ايــن غــــكـده ديــر نــزند
طـوطى آنـجا كــه هـواى شــكرستانش نــــــت
مــغس ســفله چجــرا طـــعنه بــه شــكر نــزند
قــلمـم نــيس نــدامت شــد و جــوهر دل خــون
تـا كس ايـن نــقش غــمانـغيز بـه دفــتر نــزند


شـــع تـا ســوز و گــلـازش نــكند مــحرم راز


طــوطى طـــع مـن از لعـل تـو آمـوخت ســخن جــون تــوانـــد كــهـ دم از قـــند مــكرر نــزند

شب كــه جـشـمى نـغشـودم بـه رخ مـاه عـزيز


مــاه مسـن خــرگهى جــاه مــحاق است هــنوز گـو كــه خــورشبيل سـر از خــيمهٔ خــاور نـزند

تـــغ خــورشيد بـه مـرگان تـو مــاند هـر صـــع


اشك من با دل سنگين تو در خوف و رجاست ســـيل بـــواهـــمه بــر ســــــ ســـكندر نـــزند
هــــره كـــوكبئ حــــسن تـــو كـــردم آهـــى

كـــه فــلكـ راه تـــو ایى تــرك ســـتمگر نـــزند
شـــهريارا جــــه بــــلاكش دل و جــــانى دارى

آتـشىى كــاو بـه تـو زد هـو كــه بـه كــافر نـرند
سينماى خزان
غزلى است كه هس از سفر استاد شهريار به تبريز و مرگُ لاله و شهيار، در دوران فراق و بعل از جدايع سروده شده است. استاد در فصل هاييز در باغ گلستان تبريز قـدم مـىزند و آن گگاه يـاد דـرى كـرده، قـلم بـه دست مـى گیرد و ايـن اتـر بـــيع را مى آفريند.

به باغ ياد تو كردم كه باغبان قضا گـشوده يـرده هـاييزِ خـاطراتانـگيز در هـمين غزل اگرچهه لفظ جـرى را در بيت قرار مـىدهل و بـاز خود را ديوانه مىىنامل و امّا با كاربرد الف خطابيّه، (آرىوشا) را به صورتى زيباتر به كار مىیبرد

عشّ برشور شهريار و يرى ٪ 100

و مى گويد: هرگز از ياد من نمىروى و يادگار عزيز عمر من ياد تو است: عزيز من مغر از ياد من توانى رفت! كـه يـاد توست مرا يادگار عـمر عزيز جـرى بـه ديـدن ديـوانـه رام مـى گردد اگرجه قافية غزل بسيار ناياب و ستخت است با اينهمه بيست بيت فصيح به رشته كشيده و از لاله نيز ياد كرده و گفته است هنوز از مرگك لاله دلم خون است: هـنوز خون به دل از داغ لالهام سـاقى بـه غـير خـون دلم بـاده در يباله مريز بـاز در اين غزل نيز شههريار ملكك سخن، به پاكى خود و پاكى عشق خود
 آن گاه از يرى دعوت مى كند كه به تبريز بيايد: بـه عــّق بـاك تو بـگذشتم از مقام ملك كه بال عشق' تو بـادم زند بر آتش تيز

تو هم به شـشعه وقتى به شهر تبريز آى كـه شهريار ز شـوق و طرب كـنى لبريز

سينماى خزان
شب است و بــاغ گـلستان خـوانِ رؤيـاخيز بـيا كــه طــعنه بـه شــــراز مــىزند تـبريز

بــا كـه حــلقه بــهوشان آســمان ريـرند
سـرى بــه يـاى تـو در حـلقهٔ غـلام و كـنـيز

ســتاره گـرجه بــه گـوش فـلكـ شـود آويـز
 (ايادِ عشُق") هـم مى گفت به لازم (اباد بر آتش زدنه) هـمان استعاره ايـجاد مىشـد و ياد و باد به سجع و جناس آراستهتر مىشد!

بـه بــاغ، يــاد تــو كـردم كــه بـاغبان قـضا گـــشوده هــرده هـــايمزِ خـــاطراتانـــــيز

جـنان بـه ذوق و نـشاط آمدم كـه گويى بـاز بـهار عـشـق و شـباب است ايـن شـب يـاييز

عروس گـل كـه بـه نـازش بـه حـجله آوردنـد
به عشوه باز دهندش بـه باد، رخت و جههيز
شـــهيدِ خـــنـجر جــــلآدِ بـــاد مـــغلتند

بـه خـاك و خـون هـمه در انـتظار رسـتاخيز
خـزان خــمارِ غـمش هست و سـاغر گـل زرد بـهار ســبز كـــجا ويــن شـراب ســحرآميز

خـــزان صـــحيفهُ بـايانِ دفــتر عُـــر است بـه ايـن صـحيفه رسـيـده است دفـتر مـا نـيز

تسنى تـكـيدهام و جـشـم رفـتـه در تــه جــاه كـه جـرخِ جــاهكنَم جــُـمه مـى كند كــاريز

بـه سـينماى خــزان مــاجراى خـود ديــدم
شـبـاب بـا جــه شــتابى بـه اسب زد مـهميز
حـراج عــمر جــه سـوداگرىست شـعبدهباز كـه گنـج و حـــمت قارون نمى خرد به يشـيز

هــنوز خــون بــه دل از داغ لالهام، ســاقى بــه غـــير خـــون دلم بــاده در هـــياله مـريز

شـبى كـه بـا تـو سـرآمد جـهـ دولتـى سـرمد دمى كه بـى تو بـه سر شـد جـه قـسمتى ناحـيز

عـزيز مسن مـغر از يساد مـن تـوانـى رفت! كـه يــاد تـوست مـرا يــادگار عــمر عـزيز
"ـــرى بــه ديسـدن ديــوانــه رام مسـى گردد


بـه بـانگ جـنگ مـن از دل زِداى زنگ فرات
كـه بـشـكفلد دل شـــيرين بـه شـــيهؤ شــبلديز

IUV © عشق يرشور شهريار و يرى

نــواى بــاربدى خــــروانـــه كــى خـــــرد
مـغر بـه حــجلة شــيرين گُــذر كــند هـرويز

كــه بـال عــــق تـو بـادم زنـد بـر آتش تــيز
تو هـم بـه شعشُعه وقـتى بـه شـهر تبريز آى
كـهـ شـهريار ز شــوت و طـرب كـنـى لبـريز
فتنئ نوخاسته
فـتنه نـوخاسته، غزلى هـشـتبيتى است بـا قـافيهاى سـخت نـادر و نـاياب كـه شـاعر
ناگزير دو تا قافيههاى ״اTراستهاى") و "نوخاستهای") را تكرار كرده است.
در اين غزل تركيب "إرى حجهره) با رعايت (اديوانگى") شاعر آمله است و باز با كـنايهُ „اكـاستن زلف") در معنیى رفتن بـه مشُّاطه و اجراى رسـم ازدواج اشـاره شـده

است و از بىمهرى چرى خهره سخن به ميان مى آيد:
ای هرى جهره بـه ديوانگگىام افزودهست هـرجهه از ســلسلة زلف ســيه كــاستهاى

مـاه من آنجـه بر اندام تو ناموزون است يــيرهن يارة مـهرى است كـه هــيراسـتهاى

شـــمع مـن بـا دگـران انـجحمن آراســتهاى تـا مرا سـوز دل افزوده و جـان كـاستهاى

آتشين سوز دلم خون نگدازد جـون شمع كــه بــه كــام دگـــران انــجمن آراســتهاى

فـتنه نـنشسته در ايـام تـو از نـو برخاست نـه عـجب از تو كه خود فتنهُ نوخاستهاى

عـذر رسـوايـى خـود خـواهـم اگر بار دهـى گرچه صدبار تو خود عذر مرا خواستهاى

ه

ای جـى جهره بـه ديـوانـگىام افزوده است هـرجهه از ســلسلة زلف ســـيه كـــاستهاى

مـاه مـن آنجهه بر اندام تو نـاموزون است بــيرهن هارة مسهرى اسـت كــه جـيراسـتـهاى

شـهريارا تـو بــلـين روز ســيه بـار سـحر جـشـم در روى كـه بـششوده و برخاستهاى
 ای كــه در بــاغ ادب گــلبن نــوخاستهاى

جTM TV
حرمان هنر
غـزل حـرمان هـنر را شـهريار بـر لب شـاهگُلى در تـبريز ســروده و از يـار جـفاكار خـويش بـاعــنوان (ايرىوش") يـاد كـرده و بـاز بـه درويـشى خـود در عـالم مـعنى و صورت اشاره مى كند:

آن برىوش كـه نـظر بـا مـنِ درويش نـكرد
دارويش بــود و مـــداواى دل ريش نــكرد
جـز جـفا مـصلحتِ عـشتِ وفـاكيش نـديد
ورتـه جَورى كه كند حُسن جفاكيش نكرد
در اين غزل شهريار با خشـم تمام به جاى هرى، ديو به كار برده، به خود نهيب
 كرده است.

مــذذير آشــتـى از فــتنهُ عَــميا، كــاين ديــو
زين سبس هـم نكند آنجه كه زين یيش نكرد...
بـاز بر آن باور است كه حكمـت در مـحروميت هـنر است و اين قضاى الهى

عشّ برشور شهريار و يرى ٪ 109

است و جاى مصلحتانديشى با كسى نبوده است.

حكمت آنججا كه به حرمان هنر مىزد راى
مسشورت بـا خـرد مـصلحتانـلـيش نـكرد
شــهريارا بــهـ لبِ شـــاه گُـلمى در تــبريز
هـركه بـنـنست هـواى جـل تـجريش نـكرد
שT/VIV
(اتجريش" را با نهايت مهارت به ضرورت قافيه آورده و لِكن مقايسه شُاهگلى تبريز با پل تجريش، به خاطر آن است كه شاعر خاطراتى در پل تجريش دارد و امروز مى گويد به اين زندگى همراه با حرمانهنر رضايت دادهام وخوشدل هستم. دختر آسمان
 بسيار هنرمندانه كه با غروب آفتاب، شهريار شاعر به جنگل رفته و دريا و ماه و ستارگان را زير نظر داشته است.

جـون بـه مرداب غربب شـد مفقود
تـنگ مىشد افق جو جـشم حسود كـــــوه را داد بـــــوسهٔ بــــــــرود

جـــادوى شببحـــاغ مـعـبد شــرت بـا جـراغـى كـه دم بـه دم مـىمُرد آخــــرين انـــعكاس زرد شــــفق

اگرحهه اين قصيدهُ زيبا بسيار دلنشين است و خواننده را با خود به عالم حريان مى مبرد با اين همه از نقل آن حشـمچوشى مىشود و تنها ابياتى كه (اناخواسته)؛ با نام پرى آراسته و در ميانة ابيات افتاده است از سر و پاى قصيله، نوشته مىشود:

 هــريان غـــولها بـــهدر رانــــدنل

سـايه روشـن خه خوش خـيالانگيز
 وز دم بــــــــادهاى نـــــــــامحرم


ج.^
و هـمين بـيت نـشان مـىدهد كـه ثـهريار تـنهاى تـنها است و جـز ســائه خـود همراهى ندارد.

تكرار مىشود.
افسانهُ شب
منظومهاىست در بـحر خـفيف، بر وزن هـفتيِكر نـظامى گُنجهاى كـه از جـندين صحنهُ تماشايى به هم Tميخته است: صسنه شب با مطلع:

ســاقى روز، جـو جـام خـورشيد وازگون گـشت و شـكست و بـاشيد

 مى گذارد و هنرمندى شاعر را بيشتر از هنريسشه بودن ماه نشان مىدهـد اريا
 ســالن روشـن و تـاريك جــهان



عشق يرشور شهريار و يرى -> |8|
 شُ بـار كـلمهُ بـرى و چـرىخانه و چريان، از دفتر خـاطرات شـاعر بـه روى كاغذ مى غلتل.

كــه بــه دروازة شــرق انـدازى
تـورى هــاله بــدو بــندد راه...
مـىرسد كـوكبه آفـاق افروز...
هـمه افـسون هــمه افـسانه شـود
تــيرگى ها بــگريزد جـــون دود
ظـاهراً ديـو و بـرى بـستيزند...
مــرتعش مــى گذرد مـشعل ها
بـهنظر ســيل ســـاه است و زره
تسخت هــيروزى شــاهِ چـريان
بــه هـرى مــاند در آب تــنى
هـون كـنيزان كـه بـه دور ملكه
 تـا نـغلتد ز بــلندى در جــاه نـور جـون سـيل سـياهى پـيروز جــنگل از مـاه يـرى انحانه شـود روشــنـى بـارد از آفــاق فــرود روشـن و سـايه به هـم مىريزند گـويع از هـيـِج و خـم جـنـگل هـا آبب كز باد خورد خـين و گره ســائه سـرو بــه اســتخر روان مــاه در آب ز ســيمين بــدنى اخخـتران سـاخته گـردش فـلكه

به نظر نمى آيد كه با آنهمه غزلسرايى دربارة پرى و خاطرات تلخ و شيرين با اين دُختر حشـم آبى، در اين بيت شهريار نكتهبين نكتهسنج به شكل خـيالى اين

بيت توجهى نكند9
مـاه در آب ز سبيمين بـدنى بـه هـرى مـاند در آب تـنى
و ايـن چـريان را شـاعر در آن مـهتاب جـنگل بـه صـورت كـسانى مـىييند كـه مـشترى جـنون هـستند و مـى خواهـند هـمه را ديوانه بـكنند و ليكن شـهريار قلم باز مىدارد و نمى گويل: همحچنان كه برى مرا مجنون كرده بودا

شـاخهها بس سرِ هـم هيبحيدهست بـت تـورى بـرگ هــمه ســبز حــباب




 جا

اين منظومه نيز مانند بسيارى از شعرهاى خيالخيز شهريار سيرى ندارد.
يك شب خاطره

 در سينه اوراق زمان برایى هميشه به يادگار برار بماند.








 كـه سـخن گـفت بـه گـرمى ديـغى سـر بـرآورد و نـهان شــد جـو بـر بـرى
 ابــرها بــاره ســر كــوه بــه مِسـهـ

مــر انــداخت بـه نـرمى ريـغى

 نـــيمه شب بــود و ســكوتى در ده

عشت يرشور شهريار و يرى ©

 مـى كند خــواب طــبيعت ســنـيـين عــنكبوتىست كــه مــىبندد تــار
 تـا نــه گـرگى كـــند انــديشهٔ خــام
 دارد از دورى مـــــــادر نــــــــالهـا... ســايهاي جــسته بــناه از مــهـهتاب مست و مـدهوش بـه رازند و نياز... שج /ص ص
 دلكش افـــسـانئ مـــرغانِ حـــــزين ابـر گــويى كــه بـهـ سـقف تـالار

 هـاسبانىست كــه گـويى بـه غـريو در تـــــهِ بـــــاغـهـه آن گــــــــوساله و آن دو عـاشق بـه لب جـشمئ آب فـــارغ از خــلق در آن خـــلوتِ راز اگرجهه باقى اين فيلم مستند نوشتنى است و ليكن عشق برشور خود شهريار و

هرى نيست.
سنفونى دريا
 نيز همراه آن مى آيد و اين موضوع احتمال دار دارد كه هيج ارتباطى با عشق شهريار
 سنفونى يا سمفونى دريا مجموعة منظومههايى است كه استاد شهريار در بحر رمـل (فـاعلان فـعلاتن فـعلن) و در قــالب مــنوى سـروده است و حـحنـهاهاى آن

 نـام هـريان در خحلوتخانئ قوها و رؤياى شب ديـده مـى شود. در خلوتخان

دور از ســـاحل مـــا آن ســوها

 جــــادوىهاى یــــرند دريــــا ســا روى آن صـــحنئ ســيمابى زرف بــريانى صـــدف ســينه ســيـد
 قــطرهها خـــيزد و بــنـنـيند نـــرم


 זج

و بار ديغر باز در (رؤياى شب") به شناى پريان و كششُ دلكشّ بال ايشان (با

 رازدارى از دَست نمىدهد و غيرت پردهدارى عشق را با خود دارد.

آنجه بـبيند غـيوران بـه شب نظامى كنجهاى

در آغـاز ايـن مـظومه و در مقبره مـلاّحان، عـكس مـاه بـه گـودال مـىافتـد و
 در حالى كه خود جون شمع لرزان و در آب گريزاناند اند

 يـا بـه دريـا بريانانـد شــفيق اشـراب اشكريزان به سر مـاه غريق. ع ج

و اينجا در (رؤياى شب) خود شاعر وارٍٍ صحنه مىشود و مى گويد:

 تـا گـــاييم بــه دنـــياى شـباب اخـــتران را بـــــكافيم حــــباب جزر و مد داده به درياى بـمال


 شَــــده بــنـديم بــه گـــلزار نــعـيم



 هـر فــشانيـم بـه دنـــياى جـــمال گـــه در امــواج بـرندندين عــريان
 گـاه چـون طفل هوسران بـى صبر گــه چحـو مـروارى شـبنم بـه نـسيـم گــه هــو نـافه بــه نـسـيم آويـزيم
 بـــرشويم از غُـــرَفاتِ افـــــا طـيلسانبوش بـه سـيماى مـلكـ...

گـاه خــون خــيل كـبوتر جـالاكـا گـــاه بــر بــام كــليساى فــلكـ ج ج/ص.

اگرحهه خرد كـم گويى و آهستگى مىطلبد و مى گويد بس است، با اينهمه



گَفتو گوها بـه زبـانهاى نگاه
 سـر بـرافـراشــته از ســينهٔ كـوه جr
 هــر ســحرگه كــهـ ز جــا بـرخيزم

 جـشـم وجـدان جـهان در وى كـور روى ايـــن مـــردم دنـــيا ديــــــن ع

جــون گــشا يـم بــهـ رخ روز نــــر روز، يـعنى كـه جـهان شـر و شـور


شكسته دلى شاعر

اين است شكسته دلى شاعرى انسان دوست، كه حتى نمى خواهد روى مردم دنيا
را بييند:

روز يـعنى غـم دنـيا ديـدن روى اين مردم دنيا ديـدن
در اين حادثه قصهاى از الهى نامهُ عطّار نيشابورى به ياد مى آيد كه مىنويسد: سلطان مـحمود غزنوى ديوانهاى را ديد كه در خرابهاى گوشه گرفته است، از اسب بر زمين جست و رو بـه روى ديوانه نشست، ديوانه تا مـحمود را ديد هر دو حشَ را بست. محمود گفت: حرا حشمانت را بستى؟ گفت: نمى خواهم روى تو را بينم. گفت: نـمىخواهى روى سلطان عالم را ببينى؟ گفت: آرى، روى خودم را هم نمى خواهم ببينم، حون در مذهب ما خود را ديدن و خودبينى نارواست و غير

خدا را ديدن خطاست.
و شـهريار در اثر گوشه گیرى و شبزنـدهدارىهـا، بـه جـايى رسـيده است كه
گويى نمىخواهد جز خلدا به جیيزى انديشد و جز رؤِيا هيَى نبيند! براى بيان حال اين شاعر دل سوخته هيتي حرفى و شعرى و كالامى زيباتر از فيلم مستند شعر (اسرنوشت عشق شهريار") نيست كه نيازى به هيج شرحى ندارد و شاعر مى گويد (ادلدار در قفس دل من مىميرد و شعلهُ عشقى خاموش مىشودا). و اين است مرثيه و سوگنامهُ عشق شهريار كـه از قلم او اشك مكى وريزد و اين است عامل گريختن از مردم.

گوشهنشينى است جـه نيكى و جـه بد جـــــارءٔ بــــريختن از ديــــو و دد نكارنده كتاب

عـتّ برشور شهريار و يرى ه اqV

با رؤياى عروسى شاخ نبات (امثال يرى) در قصر صاحبان قدرت، شهريار اين هــين نـاله سـر مـىدهل و بـه زبـان رمـز آنـحهـ را كـه مـى رخواهــد مـى گويد و خـود مى داند كه جان برى به قصر نرفته بلكه بدنشُ را برده و مالكك شدهاند!

يكى زمــان بـاغ نــغارينى بــود
 نـــاجوانـــمرد كــز او كــوجيده

بـــوتهها گـــــيج و غـــــبارآلوده گويى آنبحا سخن از قافله است
باغبان رفته، صفا رفته ازو




## گوش كن مىشنوى نالة بوم!

جـوب بـستى كــه بـه يــاد آرد تـاى مـانده از وىكـجوكوله دوسـه جـوب
 ســـايه روشــن، بــه ســـر مــهـتابى

## اشكـريزان همه با حكهٔ برف

مـــى جحكد اشكى غـــم از طـــاق و رواق
 بــاد بــا ســكسكه در شـــيونِ شــوم كـــاج آشــفته كــشد سـر بــه اطـــاق
جه خبر هست خدايا اين جا؟
[همهُ سخنان زير، صصحنهاى را دَر قَصرى نشان مىدهد كه به زور و زر گُرفته
© |fA

وای! جــان مـىدهد ايـن گـوشه كـسـى شـــاهدى جــون شــكرين شـــاخ نـبات



كفنش آه سَزَد، گورش دل
 نــاز شــمعى كــه خــود افـروخته بـود
 جان او را نتوان داد به كس

مــــنم و در قــــفس ســـــينهُ تــــنـع دل، كـــــــــهـ دلدار در او مــــــــىميرد

 عشق جُرم است به زندانى خاك

شـاعر چس از اين حادثه شوم به جنان دردى گرفتار مىشود كه نه تنها مردم حتى باغها و گُلزارهايى را هم نمى خواهد بييند كه با برى در آنها قدم برداشته و از عشق راستين سخن گفته است. درباره́كوى بهجت/Tباد كه وعده گاه عاشقان در آن عصر بوده است، شعرى و هجرانيهاى نوشته است كه هرخوانندهاى را با شاعر غم گرفته سر به گريبان مىبرد:

دوسـتان گــويع خــزان رفـتـه بــه كــوى بـهـجتآباد بــاى مــن ديــعر نــمـى آيد بــه ســـوى بــهـجتآباد

هــاى بــيرون رفــتن از دروازهام ديــگر نـــمانده است مسن كــه جــانى تــازه مـى كردم بــه بــوى بـهـجـتآباد

جـون مـن و جــانان كـه در جـوى جـوانـىمان وزد بـاد


عشّق يرشّور شهريار و برى © 189

تـــا فـــلك جـــام جـــوانـــى از لب مـــا واگـــرفته آب خـــوش بـــايين نـــرفته از گـــلوى بــهـجتآباد
بــا وفـــا بــودى كـــه بــا هــروردگانت پــير گــشتـى

مـــــرحبا ای خــــــطة آزادهخــــــــوى بــــــهـجتآباد
نـه بـه دسـتم دست جــانان، نـه بـه سـر شـور جـوانـى


رفــتـى و بــا خـــويش بــردى رونـــق آبــشخورت را

بـا تــو رفت آرى بـهار و بــرگ شـــاداب و شــكوفه ای درخت مــــيوه ســــيب و هـــــلوى بـــهـجتآباد

شـاخهها فـرتوت و خـشـكـ و مـنحنى گـشتند خـون مـن


كـوجهباغ سـبز و خــلوت كـو؟ صــداى آبههـا كـو؟ ريــتخت ايــن اســتخر خـــالى آبــروى بـهـجتآباد

خــاطرات ايـنجا بـه خــاموشى ســخن گـويند بـا مـن ای فـــغان از ايـــن ســـكوت قــصهـ گوى بــهـجتآباد

آخــر ايــن ويـرانــه گــردشگاه و عــشرتخانهاى بــود يــاد بــاد آن جــنبورجوش و هــاى هوى بـهـجتآباد

آرى ايـــنجا كـــوى ديـــدار چـــرىرويان رى بـــود هــــاى دلهـــــا بــــود راه كــــعبه يوى بــــهـجتآباد
 گـر بـه جـشُم جــان كـند بس جـسـتجوى بـهـجتآباد

چجـشمهٔ مــهتاب و اســتتخر كــبود و جــرخ نــيلى


يكى شب اينْجا حشُمهٔ جشمى حـحاب از خود برافكند


هـير ديسر و ســاقى مــستان (امُــسيب شــاه) مــا كــو؟ ای حـريفان كـى بـهـ سـنـگ آمــد سـبوى بـهجتتآباد

## جــوقههاى اهــل دل كـو، نــاله مـستان كــجا رفت

ايــن سـرِ آب كـرج هـــم شــــد هــووى بـهـجت آباد
شـهريارا جـون جــوانــى را مــن ايــنجا خــاكى كـردم

همين حادثه دربارة خود برى نيز رخ مىدهد و شاعر مى گويد: اروزیى يرى
 اين سخن در غمنامهاى بسيار پربار و در ها بيت در قالب قصيده سروده شله

مـهرش افـزود كــه از مـاه رخش كــاسته بـود هـر جـه از مـاه رُخش كــاست بـه مـهرش افزود

مــامم آمـــد بــهـ ســرِ مـهر وليــكن روزى

كـــرده آن نــــازكى و دلبــرى از يـــار وداع گــفته آن عــاشقى و سـوختن از مــن بــدرود

يارب آن آتش عشقم كه به جان بود كجاست

و اين سخنان با همهُ مردم جهان گفتنى است كه اگر فرصت و مـجال بدهند جهانبينى انسانها عوض شـدنى است، ایى بـسا انسانهايى كـه جـز مـاده بـه هـيـج جـهان ديـگرى اعتقاد نـداشـتهانـد و روزى عـارفى جـهانسوز گـرديلده و لحظهاى بى ياد خدا و بیخدا نزيستهاند و برعكس. در هر حال گذشت روز روزگار و كسب دانش و تـجربه هر لحظه و هر سـاعت بينش انسانها را دگرگون مـر مـى است انن شهريارى كه تا دميدن ستر جشم چحون حلقه بر در مى آويخته، اينكك مى گويد:

IVI＊عشّف يرشور شهريار و يرى

> مــن كــــه آٓســود نــيارستمى از آتش عــشق

وه كــــه بـــــآتش آن عــــشق نـــــيارم آســــود
آتش عــــُق تــو فـــردوس بــرين بــود مـــرا

كــــه گــــلستان خــــليل آمــــده نـــار نـــمرود
آســــمان آتش عـــشقى كـــــه مـــرا داد سِــــد

جـرخ آن گــوهر حُــــنى كــه تـو را بــود ربــود
گـــر هـــواى دل و جــــان دارى مــعذورم دار
كـهـ ز جـور تـو دلم خـون شـــد و جــانم فـرسود
چــــــم بــــيمار تــــو بـــهبود بــــذيرفت ولى

دل بــــيمار مــــرا درد دگـــــر شــــــد بـــهبود
تـــا مـــرا جـــان و دلى بــود نـــودوت مــهرى

مهرم، اكنون كه دل و جان همه فرسود، جه سود
بـه ســر ســبز تـو اى سـرو خــزان ديــــة مــن

كــه جــهها ديــدم از ايــن مـزرعئ جـرخ كــبود
ای دوست！حاصل كشتزار وصل تو با آن همه ديررسى، و خرمن زيبايى تو جه زود برجیده شد．
اكنون من يـارى مى خحواهـم كـه هـمان سادگى و زيبايع را داشته باشد و اين جنين نمى خواهم كه مقصود دل من اين نبود．．．

مــر از شـور جــنونم اثــرى ديـغر نــيست
كه نهفت از منش آن رخ كه برىوار نمود
نـه تـو آن يــار عـزيزى بـه جـمال يـوسف
نـهـ مــن آن عــاشق زارم بــه نـواى داوود
ロッハе
ای بُت من！امروز بايد به آن دولت از دست رفته نوحه و ناله سر دهيم．

عشق يرشور شهريار و يرى

شيون مـاتم زيبايى تو، جننگك بنوازد و نوحهٔ ماتمى عشق من، نيز اكنون عود

افسوس كه آن شكوه ملكى تو ححون فرشته به آسمان رفته و باز نمى گردد. آه از آن چرنده پـاكك كه از دام تو پريده و رفته و ايـنكك آشيانى قيراندود از

آن برجاى مانده است
به درستى كه اين دل شكستهام را به صد جان درست نمىدهم. همهٔ عشقبازان اين خار را در چاى شكستند تا به گَلزار بهشت خدا راه يافتند. من هـم ای دوست از ابر كرم الهى فيض طلب كردم ورنه در عشت تو سوخته بودم. ايـن غـمنامه خـوانـدنى است و ليِكن مـجال نـقل آنهـمه نـيست و خـود بـراى عاشقان جهان و همهٔ دلدادگان عالم صورت درس عبرتى است. جـز بـهه حــق عـشق نـبازيـم و در ايـن مـعنى نـغز


دست حــاجت جــو بــرى هـيش خـــداونــدى بـر
كه كريم است و رحـيم است و غفور است و ودود
ع
اين ستخنان با دلبرى است كه عاشق در راه او جانبازىها كرده و هـمجنان كه خود گفته: (احندين بار از مرگَ حتمى نجات يافته اسـت)|. شهريار هرگز زبان به گفتن راز باز نمى كند و ليكن شاعر است و آنجهه را كه
 زيبايى آن شايد براى برخى وقت گیر باشلد و ليكن در اين مئوى بىنظير سخنانى هست كه همه شنيدنى است، ليكن به اختصار ابياتى بازگو مىشود:

عشق يرشور شهريار و يرى ©

شب شاعر
شـب جــو بُـود از دلِ عــاشق آگــاه روز عـاشق شـد، از آن گشـت سبياه
 redart صer

مـن در آن دم بـه خـدا روى آرم
 $\star$

دل بـــه تــوحيد گـــواهـــى دارد
دگـر از وجــد نــغنجد در یـوست


دل بـه شب مىشنود نكهت دوست
r/aro
اين هـه مقدمات و اين هـمه از راز و رازدارىها سخن گفتنها، به خاطر آن است كه حادثهاى را به راز و رمز بازگو بكند، حادثّاى كه جان عاشق را به خطر انـداخحته و او تـا ايـوان قصر مـعشوق جـان بـر كـف نـهاده و رفته و ليكن شـرم و مردانگگى رخعصت نـداده است كـه مبادا معشوقه بترسل، از هـمان راهى كه آمله بازگشته است.



جr
ايوان ناز


نـيمهنب مـىيرد از بـام بـه بـام






 آرى آرامــــعه يـــار ايـــنـجاست
 رو بـغردان كـه بـه كـامر شـــير است بـا شـو و سـر بـه سـر مـن مـغـذار

 آنكـه از بيشـه عشقش دست كــــم در دهـــن شــــير رود

مسـنزل يــار فــسونكار ايــنجاست
 مىتمايد كه گر اين نخْجير است گـردن شــير بــه بــازيجه مـــخار بـاز كـرده دهـن ايـوان خــو شــــير از ســــتونها بــــفـــارد دنــــــــــانـان ليـكن از شـير كــجا بـرحذر است عـــق آنـجا كــه بـه نــخجير رود

ینجهها را قلاْب كرده با را بر سر نرده بند مى كند، چا بر سر نرده گَذاشته جا دارد كه سرش برود. شاعر خود اشاره مى كند كه اينجا كجاست نـر

غنْهه را گرجه ورق تو در توست غُرفهُ حـورى و خـرگاه بـرى وست در در و ديـوار جـو گـلبرگ طرىست

یس از وصف ايوان و قصر و منظرههاى درون كاخ مى گويد:

 زيـر ســر بــالش نــاز جـر قــو

IVD © عشت يرشور شهريار و برى

هـنر بـه وصفت جـمال برى بيداد مى كند و سـرانجام او را در حالى كه كتاب مى خواند وصف مى كنل و مى گويل:


مـىزنندش ز دو ســو ســخت نـهيب زحــــــــت وقت عـــــزيزان نـــــــهـى رعــــشه آمــــيخته بــــــا مـــهـتابش كـــه بــر آن آيـــنه آســيب رســــد شـرمش آيــد كــه نـهـد روى نـــياز...
 هـمه را رعـشه بـه تـن جـون سـيماب هســه يك عــــت نـهـهان مــىورزند ليكـ اســـرار نــــغويد بـــه كـــسـى عـفّت و شـرم دو جــاسوس مَـهيب
 رنگـ مــــــهتاب، رخ شهــــــادابش نـــفس آهـــسته كـــشُد مـــى ترسد خــاكسار است و بسر آن درگــه نـاز سـر و جـــان را نـرسد جــاى ايسنجا عــاشق و بـــيد و نـــسـم و مسـهتاب در و ديـــــوار عــــــان مــــــــلرزند شب از ايــن مــنظرهها ديـــه بـسـى ج

ثريا در شب زفاف شاعر
خاطرة شب بهججتآباد، كه شهريار تا سيـده دم حشـم به راه مىماند، در سر آغاز خـاطرات شــهريار و بــرى آمـده است كــه شـعر آن بـه زبـان تـركـى آذرى و از شاهكارهاى ادبيات است. اين شعر به نثر فارسى ترجمه شده است. شهريار جوان در شب زفاف برى، در باغ بهجتآباد بوده و سر بر خاكك نهاده و مى گويد حتى دريغم آمد كه خشتى به زير سر بگذارم.

شب زفـاف تو كز خاك داشتم بستر بـه شـشت نيز دريغ آمدم نوازش سر در انن شـب هـوا تـاريكك و ابـرى بـوده و رعـل و بـرق، شـاعر جـوان را بـه تـير و خنجر مورد حمله و هجوم قرار مىدهند.
© IV\&

ز ابـر دوخـته بـر سـينه آســمان سـهرى كـهـ تـير آه مـنش سـرمه بـود هـيش ســر



در ايـنحنين شـبى، شـاعر بـا غـم و درد، روى صـخره بـه خـواب مـىرود، و در
خوابب، يِر رُندهيوشى حیون مسيح را مىبيند كه او را با دست مىنوازد. قــمار عـشتّ، شـكار هـلنگ را مـاند يعنى اگگر در شكار پلنگگ تير به خطا برود، همان لحظه چلنگک صياد خود را به ديار عدم مىفرستد.

خــبر ز خــويشتنم در عــرأى عـــشق نـــبود كـه كس مـباد جــو مـن از عـروسى تـو خــبر

بــه هــوش آمـــدم از هــويى و بــه بــالينم نـــشسته بــود يــكـى زنـــــه هوش راهــــذر

دل شـب است و هـيولاى زنـــهه هوش مـهيب صــداى مـرتعشّم مـو كُــنَد بــه تــن نــــتر

طبيبٍ عشقق منم گفت و، حون جراغ شكفت فـروغ مـهر شــد آن بـرق جــــم جــون اخــر

مى گويد بـا ناز دست مسيتح بيشانى مرا نواخت و لب افسونگر را باز كرد، در لاى لاى سخنان او مرا رؤيا ربود و آنچحه را كه باور نمى كنم با جشـم خود ديلم.

در آســتين مــرش ســينماى جــادو بــود كــه نـقـش بـست مـرا خــــل آرزو بــه نـظر

شـكافت سقف حصار و شكوفهها بشكفت شب ســياه مسن آمــد يـكى ســـيد ســحر

IW * عشّق يرشور شهريار و برى

در اين شب رؤيايى، شـهريار منظرههايى را مـىبيند كه تنها در بهشت موعود حنان شبى را مىتوان ديد. بـه راستـى شب وصل و زفاف شاعر بود ز شــاهكار طـبيعت شـبـى شــغفتآور ثـريا را مىبيند كـه از مـيان نور مـهتاب بـا هزارگونه رقص و هنرمندى باى بر دوش شاعر گذاشته، مى گويد:

مـن و تو هر دو سزاوار يكدگر بوديم
و شاعر بالكنايه مى گويد:
گــسيخت عــقلِ ثــريا كــه شــور مستشر را
ز دور چحرخ بـه هـم مى رسند شـمس و قـمر
بسـه شـــادباش عــروسى شـــاعرانـــهُ مـن
زمين بـه هـاى تو گل ريـخت آسـمان گوهر
تريا از ميان نورى سبز، فرّ و شكوه حق را نشان داده، مى گويد: هر جه هست،
خود اوست.
مسن و تـو آيــنهداريــم و جــلوهگاه ظـهور
كــــه ظـــاهر او بــود و مـــاسواى او مــظهر
تــو هــم در آيــنة مــن جـــمال او ديــلـى
جــمال بــين كـه جــه آيـينه سـاخت خــاكستر
تـو چـشـم دل بـگشا و بـه گـوش جـان بسشنو كـه جشمهها همه كورند و گوشها همه كر...

ســـس بــه دخــتر طــع عـفيف مسن گـفتى: بـرو كـه هـون صـدف آبستنى بـه درّ و گـهر

رســيـد وقت كـــه هــرواز را گــــايـى بــال
و يــا كــه خـــتم نـــمايش كـــند نـــمايشخر

عثـت برشور شهريار و برى

سـتردى اشـكـم و گـفتى كــه وعــده ديـدار
در ايـن جـهان هـمه بـگذار تـا جـهان دگـر
M\&-q

دو هرى ديگر
استاد شهريار در ديوان خود از دو (آرى)" ديگر نام مىبرد كه يكى خواهر ورزى و ديگرى خواهر سهند شاعر است، عنوان هر دو شعر (پپرى) است.

يرى [ورزی]


اين منظومه بيشتر از يككصدوسى بيت و در وزن لِلى و مـجنون نظامى است كه شاعر شبى را بيدار مانده، پندنامهای بسيار زيبا و دلنشين مىنگارد و در پايان

آن مى گويد:
در اين دلشبكه رهن خواب است
ايـن دم كـه ز خــود جــدا تـوان بـود
 بــارى تــو هـــم ای هــرى زمــانى
 ويــن دفــتر خــاطرات خـــوانــدى رى
 گـر زان كــه بـه دهــر ديسر مــاندى ويــن نــغز فــسانه بــا تــو گــفتم تـــوفيق تـــو خـــواســـتم هــــمانا


 بــارى جـــو ز خـــدمتم كـــنى يــاد ايـن هـندنامه در شـرايـط اجتماعى خحاصّ، براى هـمهُ دختران TTگاهىدهنده و

IVQ © عشق يرشور شهريار و يرى

بيداركننده است:

تــا نــور خـــدا بــه دل نــتابل

هــستى ز جــى خـــدايــرستى...
توفيق خود از خـداى خود خواه
وز حـــــادثه بــــركتار بــــــاشـى

هـر چحـيز هـى حـيات و هـستى
خــودخواه بــود هـــماره گـــمراه هـو حـق كـه تـو رسـتگار بـاشى

を
هرى [خواهر سهنـد شاعر ]
هــرى بــا ايـن فــر و فـرزى و زيـبايـيَ ايــلاتى
گــوزن كــوه را مـاند كــه خــو بــا خــانـمان گــــرد
بـرادر چــون سـهندش هـست كـاو كـوه سـهندآسا
كـــان از آســمان دارد كــمند از كـهـكثـان گــيرد
يـرى در دامـن كــوه سـهندِ مـا يـكى چـــشمهست
كــه كــوه از جــشـمك رؤيـائيش روح روان گــيرد
جــمال اوكـه بـى بيرايـه جـون مـهتاب جنغگل هاست
سـحاب موى مشكين را به سر چون سايهبان گيرد
1.VA

اين غزل هشت بيت بيشتر نيست و همه در وصف عفاف و حسن و جالاكى
اين دختر قهرمان است.
روح یروانه
شـيخ عـطّار در اللهىنامه مىنويسل: سـلطان محمود از شـكار برگّشته بود و بـا اسب
مـىتاخت، يـيرمردى را ديـد كـه يـشته خـار بر يستت گرفته آهسته قدم برمىدارد، افسار اسب را كشيد و هرسيد: پدر! اسمت حیيست؟ ـ گڭف: محمودا.


سلطان گفت: ای مردا راست بگو. گفت: راست مى گويمّ سوار! باور كن. سلطان گفت: چچگونه ممكن است تو هم محمود باشى، من هـم محمود؟ مرد نگاهى عارفانه به بالا كرد و گفت: جوانمرد! هيجَ تعجب مكن. اگر يك وجب زير خاكك برويم، هردو يكك حال داريم و آنجا ميان ما هيتَ فرقى نيست. اكنون واقعيت اين است كه همهٔ مردم دنيا، حه شهريار و یرى و خحه شاه و جهه شبان، براى هـمه هايان زندگى غمانگیز است. عمرى تلاش معاش و هزاران هزار معلقزدن جون بندبازان روى بند نازكك زندگى و بر اساس جهانبينى خاص خود با سرفرازى و يا با سرافكندگى زندگى كردن، اگر اجل امانبدهل، يـرى و درماندگى
 يـعنى: و هـر كـه راعـمر دراز دهـــم، او را در خـلقت دحــار أفت مـى كنيمه، آ يــا نمىانديشند؟ ای خـوشا بـه حـال زنـدهياد اسـتاد شـهريار كـه عـمرى بـا عـفت و سـرافـرازى و شجاعت همراه با مهربانى زيسته است و اگرحه همهٔ عمر آن شادروان همه با غم و حرمان گذشته و هـميشه برای وى چـايان زندگانى بوده است، با اين همه هـميشه نيز سـائه عنايت الهى و توفيق انديشيدن در لحظههاى حساس زندگى با وى بو بوده است، غزلها، مـنظومهها، درد دلهـاى اسـتاد، هـمه نـمايانگر جـهانبينى بـزرگوارانـة اوست و اينكك با شرح حادثه و منظومهاى به نام روح حروانه روبهرو مىیويم كه بـخش اول Tان را در بــحر سـريع "مـفتعلن مـفتلعن فـاعلان) بـر وزن مـخزن الاسـرار نظامى سروده است و تا روح خروانه گزارشّ رنج و درد خويش را تمام مى كنلـ، استاد بلافاصله سخنان خيالخيز و در عين حال حرف دل خود را، در وزن رباعى (بـحر هـزج: مـععول مـفاعيل مـفاعيل مـفاعيل) بـازگو مـى كند كـه يكـ وزن آمـاده

براى چند و اندرز و حكمت است.
اين مـشنوى داراى اصطلاحات و كلماتى است كه در قرن تـملّن از غرب بـه زبـان فارسى وارد شـده و در زبـان مـردم هست و اگكر كلمهٔ ديگگرى هـم بـه جـاى


آنها به كار ببرند برای مردم ناشناخته خواهد بود مانند گرامافون و نت و... خـوانـندهٔ مــنوى در آغـاز آن بـا ديـدن تـركيب (اشـاه بـريان) و طـلوع مـاه بـه صـورت شـاه بـريان، متوجّه مىشود كه شـاعر سـخنى دربـارة پـرى دارد كه مـانند ديگر سرودههاى خويش به راز و رمز از وى سخن خواهد گفت و و با ديلن ابياتى
 فاصله كمى از جدايى شهريار و يرى سروده شده است.

خاصه من عـاشق شوريدهحال


و روح „ـروانـه را دقيقاً بـه شـكل بـرى مـىبيند كـه رودرروى شـاعر دلسوخته ظاهر مى گردد.

تـوجّه اسـتاد در ايـن شـعر بـه رنـج و درد بـرى مـعطوف است كـه در جـنگت شوهرى ناباب و ناخواسته گرفتار Tمده است و با داد و انصافى تمام درصدد تبرئهٔ یرى و همدردى با اوست.
ناگَفته نـماند كه شـعر بيرون از دايره شـرح گـرفتارى و غـم شبرى و افسردگى استاد شهريار، از كليت برخوردار است.

روح پروانه
رفــته ز رخـسار جـهان آب و تــاب

 شـمع طرب گرحه فـزون مى گريست ســـخت گـــلوگاه افــــق را فـــــرد

روى مـــياهش بـــه گـــناهش گــــواه روزش از آســـيب غــــم و دردِ شـب روز جــو هـروانـهاش از هـى شـــتافت رفت بــــه دريــــاى ســــياهى فــــرو شـب هــمه جــون روز مسن تـيرهبخت بــير فــلك كــور و زمـــين گير بــاز روشــــنـى گــــمشله هــــــدا شــــــود غــــير ســـــياهى و تــــباهى نـــــبود تــاخت بـــرون از دل خـــرگاه شـب آيــنـة ححــيرت و خــــوف و خــــــال گا
 ابـــر چحــو هـــروانــــه هـــر ســـوخته مــــاه دلآزار جــــو شـــــمع مـــزار


 دست بــه كــار مــى و ســاقى زدنـــد قـــصّه قــول و غـــزل آغــــاز شـــــلـ بــر سـر آنـــند كـــه حــالى كــنـند دل هـمه كين است جـو خـنلد بـه مهر
 گــر كـــند آبـــاد كــه ويــران كـــند
 جــون هــمه مسـهنوع ظـريف فـرنــا تـــا كــــه ر.ـــــايـلـ دل ايــــرانــــــان


روى فــلـى گــشُت دمـــادم ســــان جـــان فــلك آمـــده گــفتى بــه لب شـــع جــهـانتابٍ فــلك رُخ بـتافت كــــشتى دنــــــياى مـــــيـد آبــــرو روز از اقـــطار جـــهان بــسته رخت روشـــنـى و روزنـــــه اكــــسير بــــاز نـــيست امـــيدى كــــه دلى وا شـــود تـير نـظر هـریهه كــه هَــر مـى گشود تــا كــه جـــو شــاهِ خَــريان مــاه شـب ليكى جــهـ مــه جــهرئ حــزن و مــلول

 مـــاه يـــكى شـــــمع بـــرافـــروخته در شـــبى ايــن گونه مـــلول و نـــزار جـــمعى از احــباب جــلى شــآن مـن طـــالب كـــيفيت و حــــال آمـــلدند رخــصتى از دور فــلك خــــواســتند فــال خــوش از فـرصت بـاقى زدنـــد

 غــافل از آن كــاين فـلـل ديـوهـهر نـوش نـبخشُ كـه يـىاش نيشت نيست كــار نـتخواهــد كــه بـه ســامان كــند بـــود در آن حــــلقه گـــرامــــافونى شـيكـ و دلاويـز و مـلوس و تــشنـگ جــرب زبــان آمــله و خخـوش بــيان كــرده رهــــا اُركس عــــرِ نـــوين

خــوانــــه ز بــــر مــويه و ســارنـا را





 زان كـه حــكايت كـنِ هـنـامْامههاست




 بــــيرو آيــــين دليـــــران شــــــــود
 در دل مــــا نـــــيز نــــــــاط آورد خــاطر مــا هـــ بـــه تـــحمل فــزود

 جـون دلش از نـيـش سـتم ريش ريش





 خــاست ز بـــنـاد خـرائش خـروش

كـــرده فــــرامــــوش نُت و رنگـ را

 جــون دل مــن بــود ســرايــا گـــله
 آرى مـــوسيقى مــــا غـــــــزاستاست






 بـــازمم ايـــران اگــر ايــران شـــــود

 بـارى از آن نـاله و غــم هـرجـه بـود تـــا ز مـــيان صـــفـان انـات انـــدرون صــفـحهاى انــدوده بـــه تــن دود آه صفتحاى از سوزن غم خورده نبش



 آه كـــه ايــن صـفـحئ شـــيون اسـاس
 خـون خـراش دلش آمــد بـه جـوش

ســـوز دل مـــاتميان ســــاز كـــرد
 كــز دل بـــــكسته گگـرفتى ســـراغ
 ســوز هــمه، ســوز هــمه، ســوز بـود خــار غــمش در دل يـاران شـــكـت خــــستئ هــــجران و اســـــير مــــالال تــــازه بـــه هــــجران گـــلى مـــبـتانلا
 شـــــعصصفت كـــــتـئ بـــــاد آمــــدم

 حــشم فــرو بـستـم و رفــتم ز هـوش در نــظرم حـــال جـــنين مــى نمود:
 جــون سـر زلفــى است فـرو ريـختـه گگــاه بــــديدار و گــــهـى نــــابديد شــكل بــذيرفت و رخـى نـقَش بـست ابـر بـر آن خـهـره چـــو زلفـى نـغـون شــكل بـرىوش بــرى شــــد درست
 رفــته ز گگــلزار رخش آب و تــاب جــلوهگر آذســان كــه در آيــينه آه جـون بـه رُخ حـشـمه نـگون شـان

 جـون شب هـجر مـن و آشـفته خـواب

ســــاز دل ســـوخته آغـــاز كــــرد


 نـــاله كــــجا نــــاوك دلدوز بـــود تــير بـــا بــود كـــه در دل نــشست خــاصه مـن عــاشق شــوريده حــال ســــلسله در يــــاى كـــــمند بـــــا
 ســوزش بــروانــه بــه يــاد آمـــدم
 دست غــم از تـن و جــان تـاب بـرد



 مـــبهم و روشــن هـــو فــروغ امـــيد تـا كــه غـباريش بــه دامـن نـــست جــهره مـــاتى شـــــد و مــهـتاب گون
 ديـدمش آشـفته يـكى دخـــترى است رنگـ رُخشـ بــاخته جـــون مــاهتاب مــوى بــه رخـــسار ســـيدش ســـــــاه زلف بـــريشان بــه عـــذارى ســــيد دخـــترى آســـيمهسر، آشــــفتهحال
 مــوى فــروهسته و در يـــتج و تــاب

بـاردش انــجم ز دو جـــــم ســياهِ

 حيرت و بيبم به زمين دوخت بـاى

 كاين برىام مايل هم خانكى است سوخت دلث سخت و بـ د دادم رسبد
















 كس خـبر از حـال مـن آوخ نـيانـت نا كه بـد كرد و به گردون بخاست

دوخــته بــر چجــرخ بسـلندش نـــغاه بـسته صـف قــطره بــه مـرگگان قـطار مــن خــود از ايــن شـردهٔ حــيرتفزا

 يـارب ايـن صـورت حــال مـن است
 دخـــترك آشـفته خـــيالم خــو ديسـد
 شـــد لب لعــلش بــه ســخن آشـــنا
 گـــو نـــكنند از مــن نـــاكام يـــاد
 كـــام گــرفت از مــن و دادم نـــداد شــوهر مــن وصـــلة نــاجور بــود مـــردِ نــــكو داشــــــتن زن نــــــبود دست و دل مـن بـه سـوى شـو نـرفت بسكـــه نــكوهيدهاش اخــــالاق بــود خـــانئ شــوهر نــه كــهـه زنـــدان مــن
 گـــفتمش ای مــرد رهــا كــن مــرا
 عـشـق هـم افـروخت بـه جـهـانم لهـيب

 سـل بـه درون دل مسن رخــنـه يــافت آن قــدر ايـن آتـشم از تـن بـكاست

وآنــــغهش آيـــينهٔ عـــبرت كـــنـيد
راز بـــخوانــــندش و عــــبرت بــــــد

خــشت مسن از قـالب حـسـرت كــيـد دخــــتركان خـــشت مـــرا بـــنغرند


بــروانــه! بــه حـــال تــو دل شـــمع بــسوزد

امـشب گـلهات خــارج از انـدازه شـد اى دخت
وز آتش تــــو داغ دلم تـــــازه شــــــل ای دخت

مــخروش كــه جــروانــه جـــنين نـــاله نـــدارد
از نـــالهٔ تـــو اشكى مــن آمــيخته بــا خـــون
ای ســــينةٔ مـــــجروح الا ای نـــــى مـــــحزون
دل مـــــىشكتى بـــــاز بـــــه آواز شـــــكسته
ای وای چــه سـوزى است در ايـن سـاز شـكسته
بــرورده بـــه دامـــان غـــمت دايــــه حــــرت
ای نــــوگل هـــرُمان مـــن ای مـــايئ حـــسرت
بـــروانــــه ز آهت جــــغر ســـنگ گـــــدازد
بــا ســوز تــو آخـــر دل بــيّحاره جـــه ســازد
امسشب جحـه شــد آخـر كــه نـعُيرى دمـى آرام


بــنگر جحـــه بــهـ آن مــادر مـــاتمزده كــردى
يكى نـــــوگل بــــرُمرده بــــسوزد جـــــــنى را
كــــافسرده دل افــــسرده كـــــند انــــجـمنى را
در جــنـى طـرب سـاز مسحن سـوز تـو بـودى در بــزم ادب شــــــع دلافـــروز تـــو بــودى

MAV © عشّق يرشور شـهريار و برى

در بــــاغ هــــنر گــــلبن نــــوخاسته بــــودى امــــا بــــه هــــزاران هـــــنـر آراســــته بـــودى

حــنـدى بــه تــبسم لب جــون غــنـجه گـشودى


آواز تـــــو در كــــــالبد خــــــسته روان داد
دل بـــرد ز عــــــاق وفـــــاييشه و جـــــانـان داد
بـعد از تــو بــه گــلزار طـرب بــاد، وزان شـــ

بسعد از تـو خــط دلبـرى و حــسن فــلم خــورد
بـعلد از تـو بـساط طـرب و عـيش بـه هـم خـورد
بسعد از تــو دگــر بــردة ســاز است دريــــه
بسعد از تــو دگــر قــامت جــنـگ است خـــميده
يكى روز ز خـــواب ســـحرى ديــــه گـــشودى روز دگـــــــر ای دولت بــــــــــدار غــــــــودى

جــروانـــه دگــر بــعد تــو بــا شـــمع ســتيزد
در مـــاتم تـــو شــــــع طـــرب اشكـ بـــريزد
بسعد از تـو رود خــرمن عــاشق هــمه بـر بــاد
بـعلد از تـو دگـر عـشـق و جــوانــى رود از يـاد


بـعد از تــو دگــر بــغض بــغيرد گــلوى نــاى بـــيرون نــــجهلد از گــــلوى نــــاى بـــــجز واى

بسـعد از تــو خُـــم بــاده بــجوشيلد و بسـخوشيد
بـعد از تـو بــه سـر زد دف و بـربط بــخروشيد
بـعل از تـو مـى انـلدر قـدح مـا هـمه خـون شــد
يـيمانه چحـو نــوبت بــه تــو افــتاد نــغون شـــد
بــعد از تــو دگــر بــاده كشان جـــام شــكستند
بـــعد از تـــو در مـــيكدهها را هـــمه بـــستند

آوخ كـــه صــبا مــرگ تــو را دوش صـــا زد فــرياد از آن صــوت و صــالايى كــهـ صــبا زد

يــكباره چحــمن مــجلس تــرحيـم و عــرا شـــــ
طــوفان بــلا از هــمه ســو بــاد بـرانـــيختخت
ابسر آمــد و ســيلاب غــم از ديــده فـرو ريــخت
شــمع و مـه و خــورشيد شــد از آه تـو خـاموش چجـون زلف ســـياه تــو شـــد آفــاق ســيهيهوش

هــون نــنل قـدت سـرو و گـل از يـاى
مــرغان جــــمن نـــيز هــر و بـــال شـــــستند
خــويان مــصيبت زده گــيسو هـــــه كــــندند گـيسو هــمه كــندند و بــه خــاك تـو فـكـندند

بـــىرده عـــروسان جــــمن جــــامه دريـــدند
ديــوانــه صــفت بـر ســر هــر كــوى دويــدند

تـــا داغ تـــو را بــــر بجـــــر لاله نــــهادند
فـرياد هــمن خــاست كـه آوخ گـل مـن رفت

ايسـن جــرخ جــر از كــينه دل صــاف نـــدارد
وارونتـــر از ايــن بـــاد كـــه انــصـاف نــــدارد
صــياد صـفت خــم شــه دائـم بـه كــمين است

بــا آهــوى مــشكين مــن ای جــرخ امــانى
ای ســـــخت كمان دست نــــــهـدار زمـــــــانى
ايـــن ســـينه سُــرورِ دل عـــُّاقِ حــزين است
آن سـينه كـه مستوجب تـير است نـه ايـن است
ايــن ســينه جـــر گــوشئ اربــاب نـــياز است
ايـــن آيسـنـه عـــصمت و گـــنجينئ نـــاز است


ايــن سـيـنه بـجـز جــايگه عـشـق و وفــا نــيست
ايـــن ســـينه بـــجز آَـــنـئ غـــيبنما نـــيست

ای ســل تـو از ايــن ســينه آزرده چــه خـواهـى
ايـن قـلب شكسته است و در او غير خدا نيست
يكى لحـظه خـــدا از دل بــشكسته جــدا نــــست
امــشـب عــجـبى نــيست كـــه هــروانـــهـهرستم مـــن شـــــاعر ســــودازدهٔ عـــــاشق مــــــــم

هـروانــه! رفــيقان هــمـه از غــم بــه هـراســـند
ايــن مسـجلسيان قــلر تـو جحـون مـن نـــنـاسند
افـغان تـو را در دل كس حـون مـن اتـر نـيست
كس را جــو مــن از آه درون تــو خــبر نــيست
ايــن شـــمع بــه كـــاشانؤ مــا هــــ زده آتش

مــن نـــز هحـو تـو كـاسته از سـوزش عـشقم
مــن نــيز جــو تــو ســوخته از آتش عــشقم
مــــن نــــيز دلم در گــــرو زلفـ بــــان است
مـــن نــــز دلم مــــحرم اســــرار نـــهان است
مـــن نـــيز در ايـــن ســــينه دلِ غـــمزده دارم
مسـن نـــز در ايـن شــهـر يسـكى گــمشده دارم
او رفت كـــه آتش زنــــد آه تـــو بــه جـــانم
او رفت كـــه مــن مــعنى گـــتار تـــو دانــــم

موميائى
(اعـذر مـى خواهـم ثـرى") سـخنى است كه بـه يككباره در ميان شعر موميايى ظاهر


عشت يرشور شهريار و يرى

شr سال پس از دورى و جدايى از هرى ناگهان مى گوید:

دختره با برق جششمان سياه
يكه خوردم راستى
عين آن ياروى هفله قرن يِّ
آنكه در تابوت قيصرها غنود
ها ـ صهدايش درنيار، اين هم بله
سرمهدانِ آن يكى دزديده است عذر مى خواهم يرى!

داستان تابوت قيصرها درهفده قرنيسُ، يعنىقرن سوم ميالدى، برایما نامعلوم است، و اين كه مى گويد: سرمهدان آن يكى دزديده است، اينهاهمه با سرگذشت شهريار و پرى مناسبت دارد ومسائلى است كه آن دو مىدانند وخدا، وگرنه ممكن نيست حتى دوستان نزديكك زندهياد استاد بـانـند كه مقصود جـيست! امٌا مطلبى هست كه شاعر از بيان مبهم و مرموز آن از يرى عذرخواهى مى كند و همين كافى است تا بدانيم به خططا و گناهى از يرى اشاره مى كند وگرنه جاى"اعذرخحواهى" نبود و در واقع همين كنايه خود خننجر زهردارى است كه جاى زخممش تا ابل بر بازوى شعر مىماند، زخمى كه عكس آن از قلب خسته شاعر روى كاغذ افتاده است، اين منظومه نيزمانند بسيارى ازمنظومههاى ديگر شهريار بخشىىاز زندگانى غم|نگيز

شاعر استاد را نشان مىدهد و خود مقدّمهاى مفصّل در آغاز آن نوشته است. اكنون ديگر شهريار و پرى زنده نيستنل و ليكن رويش ها و زايش ها در سراسر
 بلندمرتبه و هارساى ما شهريار كه با نامى نيكک از دنيا رفته و Tثار گگرانقدرى براى
 ايرانزمين هميشه واملار اوست و از استاد فرزندان پرافتخارى حون مريم و شهرزاد

عشّق برشور شهريار و يرى >> 191

و هــادى بـرجاى مـانده است كـه هـر آشــنايى مـىدانـلد و مـىبيند كـه مـظلوميّت و صصيميّتِ استادِ زندهياد شهريار از سيماى هريكك نمايان و تابان است و تا هميشه چنين است و حنين باد.

به قلم, خود استاد شهريار:
بـعد از سـىوچنج سـال بـه مـوطن اصـلى خـود تـبريز بـرگشتهام. بـه يكك مـوميايى مـانندهام كـه بـعد از قـرنها زنـده شــلده بـاشلد در اطـراف خـود هـيـي خــيز آشـنايى نمى.ينم. حتى يكك خشت. همه رفتهاند. همه. سـايه و شبـح گذشتگان را الحساس مى كنم كه به سرعت خيال از در و ديوار چريله و از من رو پنهان مى كنند. انگگار زيرگوشى حرفـهايى هـم مىزنند، امـا تا
 داشتـه كه هـنوز زنـده است! امـا حه مىىدانـم شـايد آنها هـم مـل مـن از گور بلنده شـله و روى دوبـاره ديـدن ايـن مردم را نـدارنـلـ شايلد هـه داريـم از مـحشر يـا پـل صراط مى گذريـم تا بالاخخره از يك جكهنم ديگر يا مثالٌ از بهشت سر دربياوريم. حالايى ها همه بيگانهاند. خيال مى كنيم آنها هم ما را با عبا و لبّاده قرنها جيش ديده و به نظرشان از عـجايب مـخلوقاتى باشيم كه فقط به جشـم وحشت و نفرت در آنـها بـشود ديـلـ. هـاج و واج مـاندهام از مـيان مـردم گـريخته و بـه كـوحهها و
 كـه گُذشتهها و خـوشىهاى مـن آنـجاها جـا مـانده بـاشند. مى گويم شـايد بـه آنها دست يافتيم و باز هم بله... اما كو؟ كجاا هـمه جا و همه كس باز غريبه و بيگانه. باز منم و همان بهت و سرگيجه و وحشت و تنهايى: نگاهى به صورت مردم مى كنم عجب| گمشدههاى
 شـمايل من هـمه را ايـنها برداشتهاند. انگار گوشت قربانى قســت كرده باشند؛ نه

٪ lar

آب و رنگک، نه حشم و ابرو و نه هيَّ براى من باقى نگذاشتهاند. تنها شعر يا ساز و سخن من است كه زمين مانده. آنهـم شايد از بس سنگین
 نزديكش بروم. براى چه شاعر بشوم؟ این مردم كه مرا داخل آدم نـمى دانند تا جه رسد شاعر، پيش خودم قهر كردهام. به طبيعت هم كه مى خواهلد مثل هميشه مرا مترجم زبان گنگک خحود قرار دهـ، چرخاش كرده مى گويـم من كه شاعر نيستم، برو به سراغ يكى كه زبان راز بلد باشد. فلان رفيق دورهُ بـجگى خحود را مىبينم كه ظاهراً از صورت و قد و بالا خود اوست. امـا مثل اين كه هيَّ مرا نمىشناسل. او كه به اين سردى نبود، خلدايا يس اين كيست؟ يككدفعه يادم مى|افتد كه ها، قضيه ساده است، اين آقا هـم مال و

متاع Tان بيجاره را دزديله و به خود بسته است. آنگاه حـشمـ بـه ایـن بـازيگردان بـير روزگار مـيافتـد كـه كـهنهانـبانى جـر از


مردم خالى مى كند و مىرود. انبانه حـكايت شـهر فرنگك و از هـمه رنگک است. زن، زور، زر، جـاه و مـقام، هوسكکها و اميدهاى واهى و هرجه كه بخواهى در اين انبانه هست. هر كس كه حشمش به اين شعبلدهها مىافتل، جنان دلباخته و از خود بی خـود اسـت كه گويى

هرگز انديشهاى براى سرنوشت و سرانجام كار خويش نتخاهد داشت. اين قصه هست تا فردا كه باز سر و كله يارو هيدا مىشود. اما امروز حريف نه آن است كـه ديـروز ديـلى، خـيلى بــا غـيظ وغـضب و تـوبت وتـشر و تـند وتـنـد شعبدهها را برجيله و توى انبان ريـخته باز انبان بـه دوش، راه مـىافتد مـردود كه هـمان بازى را به سر عدهاى ديگر دربياورد. به اين عده هـم كه بيخارهها با دهان باز و نگاهِ حسرتبار بدرقهاش مى كنند، برگشته و خـيلى سـاده مى گويد: برويد

عشق برشور شهريار و يرى © |Ar

دهن هاى حيرت به هم برنيامله كه سيل انقلاب زمان سر مىرسد و همه را در
 سرنوشت سياهى كه با دست خود تهيه كردهانل، رهسيار مىسازد. از يكك روزنـٔ كوحكک، حششمى به جهان معنى گشودهام؛ آهـاا اصل و ريشهُ هـمه خـبرها ايـنجاست. ايـنجا Tغغاز و انـجام زمـين و گڭشته و آيندة زمـان را نه به خوبى، امـا مـحو و روشـن مىشود تـماشا كرد. مـىبينم كه چگگونه عـمر جهان مـا سـرآمله و در كـرة خــاكى مـا مـغز انـلـيشه و سـازمان حس و حـركت بـاز بـراى

هندهزار سال ديگر میرود كه از كار بيفتد. نمايشگر اصلى را مىبينم كه تندتند هرجه تتمة شاهكار نمايشى دارد، به روى صحنه مىفرستد و نزديك است فيلم يا طومار اين كمدى ـ ترازدى را براى ضبط در بايگانى ابديت به هم جيحیده، آنگاه بنشيند و به حساب آرتيستها برسل. ســل ارواح شـرير زنـدانـى جهان بـرزخ را مـىبينم كـه بـراى امتتحان نهايى بـه دنياى ما سرازير شله و آنرا به صورت باغ وحش بزرگی درآوردهاند. باغ وحشى كه همهٔ درّندگان و گزندگان آن بر اثر حادثهاى آزاد شلده و در هم لوليده باشند. بازيگران روزگار را محبينم كه تمام شكل و صورتهای دورههای مختلف خود را گرد آورده و يكت فرد كلى ساخته اين فرد خود را مـاكمه مى كند و ندامت هر عملى كه كرده جهنمى برايش مىسازد وكـ كه قابل مقايسه با هيج عذابى كه ما فكر كنيهم، نيست.
مظلومها را مىیبينم كه از ظالمهاى خود گذشت مى كنند و اين گذشت بهشتى براى آنها مىسازد كه صفا و نزهت آن از حوصلة دركك و توصيف ما بيرون است. از هـمه بالاتر صداى بلندگوى خدا را مىشنويم كه مو بر اندام هر شنوندهاى
 اصطلاح ما هـمه را در آتش خـجلت آب مى كند يا بهتر كه بگوييم گناهكاران همراه اين ندا با تمام سلولهاى حيات معنوى خود اشك مىريزند.

در تبريز كـم و بــش مـواجـه بـا تشويق و قـدردانـى مـىشوم، مـئل ايـن كه دنـيا
 هوسكکهاى دنيايی را مىبينم كه يكى چس از ديگرى دست آشتى به سوى من دراز مى كنند. مخصوصاً شعر و موسيقى آنحهه كه از بير استاد ياد دارند، دوباره از سـر گرفته و بـه گوش من فرو مـى خوانند، امـا مـن كـه جـشمـم بـه حقيقت جـهان گشوده و گوشم بـا ارغنون ابـلـدت آشنا شـده است، از هـمة ايـنها عـذر خـواسته و مى گويم: شـما به سراغ زندهها برويل، من مردهام. در تـقلاى فـرارم و هــمه جـا را از مـدنظر مـى گذرانـم. راه جـهان آرزو را ــيلا كردهام، اما از دالان گور بايد گذشت آن هـم با گذرنامهای كه ممكن است من در دست داشته باشم، در اطاق انتظار نشستن هم دارد.
 است. سايه سـرنوشت شـوم هـنوز بـه دنبال من است. آسـمان با ستارگان خـود كـه
 معماى مرا حل كردى، تمساحهاى وحشت و تنهايى مىغرند كه حسن عاقبت را مجانى به آدم نـمىدهند. اما روزن اميد هـم سوسو مىزنل. مـ از گَمراهان جهان كه در جهات منفى و معكوس مرا راهنماييى كردهاند، ممنونم و جنان مى انديشم كه اين بيبحارهها خـود را فـدای من كردهانـلـ مـىرويمه، دريـجهُ صبـح سـعادت از دور هشمكك مىزند. وعده آنجا كه روز و شب را باهـم Tشتى است.

موميايى (شعر آزاد)
جشّم مىمالم هنوز
گويى از خواب قرون برخاس
زندگى گم كرده دنياى قديم

> نيست يك خشتتى كه عهلى نو كنم
> خوابب و بيلارى جحه كابوسى عبوس!
> آشَنا يان رفتهاند
> داغ يك دنيا عزيز
> واى! وحشت مى كنم
> *

موميايـ زنله بود
جشّمهايع گود رفته، بر تنش احساس گور
شايلد از اهرام مصر
شـكل يك فرعون و بخت النصر، يا يك همجحو هیز با شنل هوسيلة خود، ارث اعصار و قرون سرد و سنگين مىرود. در ميان جهرههاى مشمئز گـبج و گول و آج و واج، راه خود گّم مى كتد
$\star$

$$
\begin{aligned}
& \text { راه خود را بى خودى كـج مىكنم } \\
& \text { مىدوم در كوجهها، بس كوجه ها } \\
& \text { شايد آنجحاها كه منزل داشتم } \\
& \text { كو؟ كـجاست }
\end{aligned}
$$

ها. همانجاهاسـت كز من چجيزها جا مانله است

گيج گيجى مى خورم راهم دهيل آرزوها، عشتقها گم كردهام مىروم دنبال آن گمگشته ها

سايهها از دور و بر در مىروند
بادگارانى كه شايد مىشناسندم ز آدمكهايى كه تند و فِرز غايب مى میوند

جاى باشان از در و ديوار بالا مىرود
 بى صفتها گور خود گم مى كنتد
 سر به زير افكندهام از مُروّت دور نيست
ثايد آنها هم جو من از از گور بايد از محشر گذشت اين لجنزارى كه من ديدم سزای صحخرههاست گوهرِ روشن دل از كان جهانى ديگر است. $\star$

$$
\begin{aligned}
& \text { ارث بابا كوره قسمت كردهاند } \\
& \text { آب و رنگى من يكى برداشته } \\
& \text { هسشم ابرويم به دست ديعرى است } \\
& \text { آن يكى يهلو قُلُمبيده! جه خوب } \\
& \text { شايد او هم كليههاى من؟ صححيح! } \\
& \text { ساز و جنگم در كجا افتادهاند؟ } \\
& \text { اين يكى ناحار مىماند زمين } \\
& \text { كندءٔ سنغين! كه زورش مىرسد؟ } \\
& \star \\
& \text { اين كه رد شد آن رفيق من نبود؟ } \\
& \text { از تد و بالا كه ديدم عين اوست }
\end{aligned}
$$

پس حطور؟
او مرا ديد و به اين سردى گذشت؟ ها ـ بـغو اين يكى هم مال او كش رفته است $\star$
باز كوهِ بىزبان وِر مىزند
با كه مى گويد سخن؟ با با من كه نيست
گُنگ مجنون! لالبازى در نيار
من دگر گوشم بدهكار تو نيست
باز هالو را مترجم لازم است
من كه شاعر نيستم
گو بگويد هر كه مى فهمد زبان راز را $\star$

دختره با برق خشّمان سياه
يكه خوردم راستى

عين آن ياروى هفده قرن بيش
آنكه در تابوت قيصرها غنود
ها ـ صدايش درنياري اين اين هم بله
سُرمددان آن يكى دزديده است
عذر مى خواهم برى
من نمى گُنجم در آن جشُمانِّ تنِ با دل من آسمانها نيز تنگى مى كنند روى جنگل ها نمى آيم فرود

شاخ زلفى گو مباش
آب درياها كفاف تشنئ اين درد نيست

19^ © عشت هرشور شهريار و يرى

برّههايت مىدوند
جوى باريك عزیزم راه خود گير و برو
$\star$
هر دم اندازد به كول ابلهى
كهنه انبانى هر از بازيته دارد اين فلك
باز ابله زير بار
خنـده مى گيرد مرا
عين آنهايى كه وتتى بار دوش بنده بود حاصر آن ثشـت ريش و ناگهان خر غلط گور خندهام گيرد بگو يا گريهام زين سرنوشت
$\star$

دادههاى خود يكايك يس گرفت عادتم داد و خمارم كرد و ترياقم نداد لولهها را باز كرده جمع و جور

مى مند زير بغل
بازآوردى كه جه؟
بس نمى گيرم برو
ناز زنها يع كه مى گفتند دنيا مرد نيست
$\star$
قهوه خانه، سوت كور
زانوى سگُو گرفته در بغل
در خمار مزمن خود هُرُتى تِى
هنبحره، خميازه كش
در خمار يك غزل، يك هنجه ساز

عشق يرشور شهريار و برى ه> 199

حششم كاشىهاى ابلق خوابناك:
از شكافِ در به هر جان كندنى است،
باز جشمك مىزنند
يكى درخت بيد مجنون سر به زير
زُل زده در جوى آب انديشهناك
آشناى من نهان در بيخ و كنج سايهها
باز مى خواند مرا
يكى صداى التماسآميز، گاهى خشمڭگين
من یحه مى خواهى بگويم؟ يك نگاه
يكى نگاه دردمند
آرزوى زنده كن من مردهام
$\star$
در تقلّى فرار و كنجكاو
هر كجا سر مىكتم زندان و قفل
هی زمين در زير ها و آسمان بالاى سر
اين عقاب خشّمناك سرنوشت
در سكوت نيمشب، گاهى سحر،
يكى يُل اسرار، رنگىآميز و محو
بر فرازِ كوههاى سرد و سنگين بستهاند
ماه از آنجا مىرود
راه زيباى جهان آرزو
آه! آه!
صشخرههاى تيز وحشى بسته راه
اين شنل هوسيده خواهد گير كرد
بال و هر مىسازم از اين بارهها يكشب مهتاب از اين تنگناى

بر فراز كوهها بر میزنم
مى گذارم مىروم
ناله خود مى مبرم
دردسر كم مىكنم
$\star$
مهلت زندانيان برزخ است
بازمم آزادى صد سال عمر

ميلدها از هم دريد و سيل باغ وحش ريخ ريخت امتحان آخرى، خود آيت وتتى عظيم

عمر دنيا هم به بايان مىرسد
جن برون فرمود از درگاه دولت انس را دست در دست نفاق
های ايمان در دل كفر و نفاق آيد ميان جنگـهاى يردهيوشى منفجر خواهد شدن مىرسند افرشتغان
آشيان در مغز انسان مى كنند
تيغ كين خار ندامت مىشود
خشم وجدان التهاب دوزخ افروزد به جان
اتصال سيم برقش با عذاب جاودان
زنگى محشر مى شُكافد نعرهها و نالهها
يردهٔ پايان فرود
يكى سكوت هولناك و يكى تكان
كفَّها بالا و هايين مى وروند
سرنوشتى مهر و موم

عـتق برشور شهريار و يرى ه

$$
\begin{aligned}
& \text { باز مى گردم به گور } \\
& \text { مى شـكافم وحشـت غارى عظيم } \\
& \text { شانههايم در فـشار تنگنا و تيرگى است } \\
& \text { يكى ستاره كوره سوسو مىزند آن بيخها } \\
& \text { روزن عشّق و اميد } \\
& \text { جشّمهايى خحيره مى بايد مرا } \\
& \text { غُرّش تمساح مى آيد به گوش } \\
& \text { كبر فرعونى و ستحر سامرى است } \\
& \text { دست موسى(ع) و مُحمّد(ص) با من است است }
\end{aligned}
$$

> محىرويم
> وعده آنجا كه با هم روز و شب را آشتى است صُبح جندان دور نيست شب بخير.

تبريز ITY
آغاز زندگى نوين
 مى كند و زندگى خانوادگى خوشى را آغاز مى كند.
 دانشجويان جوان - چه دختر و جه يسر -بازگفته است: با عشق زندگى بكنيد و و با عقل ازدواج. و ايـن سـخن بـدان مـعنى است كه بـه تـجربه ديـدهايـم، بـسيارى از عشقههاى آتشين با گڭشت اندكت زمانى چس از ازدواج، خاموش شده و ای بسا به نفرت و
 . نـاسازگاران ازدواج نـمى كردند، آن عشق تـا هـايان عـمر، سرسبز و زنده در دل آن دو عاشق و معشوق باقى مىماند.

و باز بسيار ديده شده است كه ضرورتها و شرايط خاصّ زندگانى دو انسان

 و سازگارى آن دو زبانزد همه شده و سعادت و نيككبختى بار آورده است.
 عزيزش بر جاى مانده است و طبيعى است كه سرودن شعر فارسى در اين مورد بخصوص ضرورى به نظر نمى آمده است، با اين همه، جاى خـى خوشوقتى است كه



 زندگى خوش و بانشاط به همراه آورد.

نهال اميد



يعنى ماتمسرای خانهام، براى من از بـى عشقى جون گُوشهٔ تاريك زندان روح مرا افسرده كرده بود، خداوند عنايت كرد و مرا از غم و درد رهايى بخشيد

به باغ عشّق خزان ديدهام جحو باد بهار فـرا رسـيد و نـهال امـيد مـن گـل كـرد شاعر زيباترين تمثيل ممكن را به ميان مى آورد و مى گويد همحجنان كه خزان

 اميد من به بار نشست شاعر شكسته دل، خويشتن را به بلبلى ويرانهآشيان همانـند
r.r هشق برشور شهريار و يرى •

مـى كند كـه شـريكك زنـدگىاش از آن حـمايت و آشيان ويران را آبـاد مـى كند و شاعر از صميـم دل دعا كرده مى گويد: شكنج طرّه اين سرو ناز موزون بادا شـكنـج طـرَّ آن سـرو نــاز مـوزون بـاد كـه خـو حمايتى از آشيان بلبل كرد او جادويى است كه از شاخهُ قرنفل، خوشه سمن بافته و با دو زلف تاب داده، اين افسونكارى را به سر برده و خون طبع مرا ديد كه به آيينهُ جمال الهى Tراسته است، سـفينه غـزل مـرا دفـتر فـال كـرد و از ابيـات خـود مـن فـال گـرفت و آنگاه شهريار اين هلـئ الهى را، به خلعت زربفت سلطان عشق همانند كرده، مىفرمايد:

عـجب كـه خلعت زربفت هادشاهى عشق فـلك بـه دوش مـنِ لات آسـمان جُل كرد

زمانهاى كه تخت و تاج طغرل سلجوقى را وازگُون كرده و شاهان را زير و رو كـرده است، بـه بـيسّ كـاسهُ جـوبى و بـىدوام سـر مـن ســر نـهاد و مـرا از مـرگك و حنگك صاحبان قدرت، رهايى داد.

بـه بـــش كــاسه جــوبين مـن ســير بــنهاد
زمـانهاى كـه نگون تـخت و تـاج طغرل كرد
فلك كه كاسهٔ سرها بـه سرسرى مىساخت بــه كـــاسهُ ســر مــا مـبلغى تــأمل كــرد

ناگفته نماند كه ظاهراٌ اشارهاى دارد به عروسى طغرل سوم در شهر رى كه در شب عـروسى از جـنگك ايـلدگزيان يـعنى مـحمدجهان بـهلوان و بـرادرش عـنمان قـرل ارسـلان بـه گرگان گريخت و نـظامى گـنجهاى در منظومهاى بسيار زيبا در خسرو و شيرين به اين مطلب اشاره كرده، با يوشيدگى تمام مى گويد:

بــه وقت زنــدگى رنسـجور حـــاليم


باز استاد شهريار بيتى مبهم مى آورد كه مـعلوم نيست غرض شاعر از ضـمير


 ساخحت و من از دولت توكل به كام جهان خويش رسيدم: به عاقلان كه جهان بىشريك مى خواهند نُـويد بـاد كــه مـا را خـــال او خُــل كـرد

اجــل ز ســيل بجـوانــى گــذر نـدانـستى
فلـى ز هـشت خـم هـيرىاش يكى چُل كرد
هـه دولتـىاست توكل كه شهريار بـه كام جــهـان خــويشتن از دولت تــوكل كــرد

نهال اميد

بـرىوشى كـه خــلا بـا مــنش تـفضل كـرد امـــيد بـــود و نــــاط مــرا تــقبل كـــرد ســــياه گــــوشؤ مـــــاتمسراى بـــى عششقى فـــسرده بــود روانـــم خـــــــا تــفضّل كـــرد

بـه بـاغ عـسُت خـزان ديـدهام جــو بـاد بـهار
فــرا رســيد و نـهـال امــيد مــن گــل كــرد
شـــكنج طـــرة آن ســروناز مــوزون بـــاد
كـه خــوش حــمايتى از آثــيان بـلبل كـرد
دو زلف بــافته را جــعد كـرده جــادو بـين
كــه خــوشئ ســمن از شــاخئه قـرنفل كـرد
جـــو ديــد طـــبع بــهـ آيـــينه جــــمال ازل
ســــفينةٔ غــــزلم دفـــــتر تــــفأل كـــرد


عـجب كـه خـلعت زربـفت جـادشـاهى عـُق
فـلك بـه دوش مـن لات آســمان جـل كـرد

زمـانهاى كـه نغون تخخت و تاج طغرل كرد
فلك كه كاسهٔ سرها به سرسرى مىساخت بسـه كــاسهٔ ســر مــا مـبلغى تــأمل كــرد

بـه عـاقلان كـه جـهان بـىشريك مى خواهند نـويد بــاد كـهـ مــا را خـــيال او خــل كـرد
اجــل ز ســـيل جــوانــى گــذر نــدانــستى

جــه دولتـى است توكل كـه شـهريار بـه كـام

جــهان خـــويشتن از دولت تــوكل كــرد
همحنان كه در پايان فصل چيشُ اشاره شده حاصل اين زندگى آرام و شيرين سه فرزند عفيف و شريف استاد هستند كه به حق، استاد در يكى از مصاحبهاهاى خويش فرمودهاند: باقيات صالحات من سه فرزند من است. و اين كلام در هاسخ

 اشاره فرمودهاند. نگارنده خود شاهد اين حقيقت بودهام و يك نيمسال تحصيلى سركارخانم شهرزاد بهجت تبريزى در نيمكت رديف اول كلاس درسم نشستهاند و


 جابِ شـده است و اكنون پشيمان هستم كه استاد شهريار در تهران بوده و فرموده بـودند كـه بـعـنار خـود بـيايم و تـكميل بـكنمه مـن صـبر نـكـردم و امـروز


٪ Y.я

از نـزديكك بـه زيـارت ايـشان نـايل آيـم و جحشـم دل بـاز كـنم. جـز آن كـه بـگويم:
(اقسمت نبوده است) هارهاى ندارم.
غلام مردم حـشمـم كه با سياه دلى هزار قطره ببارد جو درد دل شُـمَرم استاد شـهريار روانش شـاد بـاد، خـود در غزل مـشهور (اشـهريار خـود بـاشم)" از روزگگار خـويش مـىنالد و غـم سـنگينى را كـه بـر سـينهُ وى نـشسته است، بـازگو مى كند و در اين غزل بـه (اسـه گُل" يـا سـه فرزند خـود (شـهرزاد و مريم و هـادى) اشـارهاى دارد. اگَر هـه ايـن غزل بـسيار غـمانتگِز است و زغـمـى بر زخـمههاى دل
 دردهينى هاى اين همسر دلسوز مهربان اشارههايى شاعرانه دارد و به گفته حافظ:

گر سنگ ازين حديث بنالد عجب مدار صـاحبدلان حـكايت دل خـوش ادا كـنـد

شاعرِ دلخسته در اين شعر مى گويد: زخمى جانگدازتر از اين نيست كه من مرهم گذار خود را از دست دادهام و داغديده او هستم:

دگر جـه زخـمى از اين جانگدازتر خواهـى كــه داغــلديدٔ مـرهم گــذار خــود بــاشم

خزان رسيد و من آن باغبان كه خود ناظر بـه زلف كــندن بــاغ و بـهار خــود بـاشم

غرض از (ابـاغ و بـهار") و زلف كـندن آنـان، فرزندان شـاعر است و شـهريار بـه قضا و قدر الهى اعتقاد دارد و بر آن باور است كه اجل همسر او را كشيده و به تهران آورده است.

اجـل كـشيد بـه تـهران جـو ديـد از آغازم
كه من جـه غافل از انجام كار خود باشم
r.V هـق برشور شهريار و برى

مى گويد: او با غمڭگسارى خود، غمهاى مرا برده مى كشيد و دور مىداشت اكنون بايد اسيرِ غـم غمگسار خود باشم.

حريم داشت غـم از من به غمگــارى وى
كــنون اســير غــم غـــگسار خـود بــاشم
دلم بـه هـنجه در آن تـار زلف مـى آويخت
كـه كـم دجـار فـراق سـه تـار خـود بـاشم
هــــنر نــــــى خردم روزگــــار نــــابخرد
اگـــرجه نـــابغئ روزگـــار خــود بــاشم
در اينـجاست كه بـاز مـىينيـم شاعر چروردگار خويش را فراموش نـمى كند و
 نگَهارى مى كنم و از كسى منّت نمى يذيرم.

سه گَل سِبُرد به من يادگار و رفت كه من
بِيسَر بـه ايـن سـهـ گُل يـادگار خـود بـاشم
جــه جـاى خــلق و تسـنّاى ســايهروردى!
جــو مـن بـه ســائ بـروردگار خـود بـاشم
گَــشـت آنكـه بـه فـرمان خـواجــه شـيراز
("به شـهر خـود رَوَم و شهريار خود باشم")
روان شـاعر شـهير آذربـايجان از مـا خشنود بـاد و روان هر دو شـاد كه يس از گذشت سالها از اين حادثه غمانگيز استاد، شعرى با عنوان (ابه ياد همسر") سروده و آن را در سينهٔ دفتر روزگار به يادگار گذاشته است.

شهريار خود باشم
گـذشت آنكـه در آغوش يـار خود بـاشم
بـه زيـر جــتر گُـل گُـلعذار خـود بــاشم

گذشت آنكهه به يار عزيز، دست به دست دوبـاره عــازم كــوى ديــار خــود بـاشم

دگر جهه زخمى از اين جانگدازتر خـواهى كـــه داغــــديدة مــرهم گذار خـــود بـــاشم

خزران رسيد و من آن باغبان كه خود ناظر بــه زُلف كــندنِ بــاغ و بـهـار خــود بــاشـم

اجـل كـــيد بـه تـهران جـو ديـد از آغـازم كه مـن جـه غـافل از انـجام كار خـود بـاشم

فـلك كـمان و كـمين مـىشود كـه مـن دايـم نســان تسـير غــم جــانشكار خــود بـاشم

دگــر بــه گــريه بــــاخــــــار دادم دست نــداد دست كــه در اخـــتـيار خــود بــاشم

حريم داشت غـم از من بـه غـمگسارى وى كــنون اســير غـــم غـــــــار خــود بــاشم

دلم بـه هــنجه در آن تـار زُلف مسىآويخت كـه كــم دُجـار فـراق ســه تـار خـود بـاشـم

هُــــنر نـــــمى خردم روزگــــار نــــابخرد اگگــرجه نـــابغهُ روزگـــار خــــود بـــاشم

سـه گُل سِيْرد بـه من يادگار و رفت كه من سِيهَر بـه ايـن سـهـ گُـل يـادگار خـود بــاشـم

جــهـ جــاى خــلق و تــمنَّاى ســايه بروردى جــو مـن بــه سـائه پـروردگار خــود بـاشم

گَـذشت آنكـه بـه فـرمان خــواجــهُ شــيراز "بـه شـهر خـود روم و شــهريار خـود بـاشم")

آخرين ستخن

زنلدهياد استاد شهريار منظومهاى كوتاه در قالب مشنوى و با عنوان (ابه فرزندم هادى"

براى فرزند برومند خويشّ آقاى هـادى بـهجت تبريزى سروده است كه در واقع اندرزنامهاىست براى هـمهٔ فرزندان ايرانزمين و ابياتى از آن به عنوان نمونه ذكر
 سخاوت و جوانمردىهاست و ديدهها از ديدنشسير نمىشود.

تــويى هــديهٔ حــق و هــادى مـن

 كـه نـوع بـشر بك نـفر بـيش نـيست
 نه با كس كـه با نفس خود مـى خــدا ترس بـاش و خـدايـار بـاش...
 تـو شـرْ خـود از دوسـتان كــاستى
 يـكى نـيمه خـوب و دگـر نـيمه بـد دگــر نــــيمه شـــــطان دوزخ مــــنام

جـسر جــانم ای شـههد و شــادى مـن
يــگانه گــل و ســرو بــاغ مــنـى جـو خـواهـد جـهان خرمنم سوختن در اين منطقم جاى تشويش نيست
 از اينزرو هر آنكس كه بد مى كند بسر جـان تو بـيلدار و هـشيار بـاش گر اكنونت از رفته سوزست و سـاز اگـر خــير بــا دشـــنان خــواسـتى تـو در خــود بـكـت نـيّت دشــــنـي
 يــكى نــيمه انــسان جــنّت مـقام اول ارديبهشت ماه IYAV خورشيبى


# كزيدَٔ عاشقانههاى شهريار <br> در <br> وصال و هجران و انتظار 

شرح شورانگيز عشق شهريار در غزل مى ييجد و سيم سهتار

غزاله صبا

به جشمكى اين همه مرگان به هم مزن يارا
كـه ايـن دو فـتنه بـه هـم مـــزنند دنـيا را
جــه شععبدهست كـه در حـشـمكان آبى تو

تو خود بـه جـامهٔ خوابى و سـاقيان صبوح
بـه يــاد جـشـم تـو گـــيرند جــام صـهـبا را
كـمند زلف بـه دوش افـكن و بـه صـحرا زن
كـه جــشم مــانده بـه ره آهـوان صــحرا را
بـه شـهر مـا جـه غـزالان كـه بـاده هـيمايند
جــــه جـــاى عــــوه غــــالان بــاديمـا را
ندانـم از جـه بـه سر شـور عـشقبازى نيست
بـــرىووشان عـــفيف فـــرشته ســـيما را
فـريب عـشـق بـه دعـوى اشكى و آه مـخور
كـــه درد و داغ بــود عـــاشقان شـــيدا را
قــبيلهها هــمه عــاشق شــوند بـا تـو ولى
فــبيلهاى است كــه مــجنون شــوند ليــلا را
ميان ما و تو بيرى حجاب و فاصله نيست
جــه يــوسفى كــه فــرامس كــند زليــخا را
اگرحه مريم قدس است، رسم وامق نيست
كـه جــشم بـاز كـنـد جـز جــمال عـذرا را

شــــــبيه ســــازتر از اشك مـــن ـُـــريا را
حــريم روضــهـ رضــوان حــرام مــن بــادا

گــر اخــتيار كــنم جــز طــواف طــوبا را
اشــارة غـزل خــواجــه بــا غــزالئ تـسـت
(صـبـا بـه لطـفـ بـغو آن غــزال رعــنا را")
بـه يـار مـا نــتوان يــافت شـهـريارا عـيب
جـز ايـنـدر كـه فـرامـوش مـى كند مـا را

حالا حرا

آمـــدى، جـــانم بــه قــربانت ولى حــالا جـــــا

نــوشدارويـى و بـعـد از مـرگى ســهراب آمــلى
ســنگدل ايــن زودتـر مـى انواســتى، حــالا جـرا
عــر مــا را مـهلت امــروز و فــرداى تـو نـيست
مـن كــه يك امــروز مـهـهان تــوام، فـردا جــرا

ديـعر اكــنون بـا جـوانـان نـاز كـن بـا مـا جــرا
وه كــه بــا ايــن عـــمرهاى كــوته بـــىاعــتبار

شـور فرهادم بـه يـرسس سـر بـه زير افـكنده بـود

اى شب هجران كه يكدم در تو چششم من نخفت
ايــندر بــا بــخت خـــوابآلود مـن، لالا جـــرا

Yادِ يار

آســمان جــون جــمع مـــتاقان هـريشـان مسى كند

در خـــزان هـــجر گــل ای بــلبل طـــبع حــرّين
خـــامُشى شـــرط وفـــادارى بــود، غــوغا چـــــــا
شـــهريارا بــىحـبي خـــود نـــمى كردى ســـفر
ايـــن ســفر راه قـــيامت مــىروى، تـــنها جـــــا

بلكه بياريم يار را


جانبرلب است عـاشق جـشم انتظار را
مــا مــىرويم بــلكه بـــياريم بــار را
دامـن كـنيم یـر گـل و نـسرين نــار را

اشـكى بـبارمش كـه بـشويد غــبار را
زخــم آرزو كــند هــمه مـرهم گـذار را
دامـــــان آن قَــــرار دل بـــــىترار را
تـارى بـيار مـونس شبهــاى تـار را
شــعى فرست عـاشق شب زنـدهدار را
اشكى است و آه شــمع سـيه روزگـار را
جـون شـد بـه هـم زدنـد بـساط بـهار را
نــتوان شــكست كــوكبة شــهريار را

جـانان سـرى بـه دلثــدگانش نــــى زاند برخيز بيش از اين نتوان بار غم كشـيد گــلزار طـبع را اگـر آبـى بـجـوى بـود
 بر دل اگر هـنوز غبارى است از منش



 هـروانـعان هـواى طــوافـى نـــــى كنـند
 مـا شـهريار كــشور عـشـقيم هـوشُوار
\& PI\&

ماه مهماننواز
در یــنـاه ســايه رفــتم ســرو نــاز خــويش را
مـــيهمان بــودم مـــه مــهـهان انواز خــــويش را
بسـخت بـا مسن سـازگار و مـاه بـا مسن مـهربان
شـــكرها كــردم خـــدانى كـــارساز خـــويش را
ســـروناز فـــامتش از ســـر نـــهاده ســركشى

يـار جــندان بـادهام جـيمود تـا جــون شـاخ بـيد
از نـــسيم لطـــف ديـــــــم اهـــتزاز خــــويش را
كس بـه جــامى نـيست مـا افــادگان را دسـتگير
ای بـــنازم ســــاقى مــــسكيننواز خــــــويش را
عــاشقى و مسـتى و يــاران ظـريف و نـكتـهسنج
جــون تــوانــى داشــتن هـوشيده راز خــويش را
شـاهد خواب آمد و حششم حر يفان بـست و شــع
داد بـر مــن نـوبت ســوز و گـــداز خــويش را
هـر يكى از يـاران ز مستتى بركنارى خـفت و مـن

جـــا بـــه تـــقريبى گــرفتم در بــر دلبـــر ولى
داشـتم در كــف عــنان حـرص و آز خــويش را
بـا سـر زلفـى كــه كـوتاه است از او دست امـيد

او بــه خــواب نــاز و مــن بــا طــرة دلبــند او


-تـا ســحرگاهان قــضا كــردم نــماز خــويش را
شـهريارا مـيهمان مـاه خُــود بـودن خـوش است
ورنــه از جــان قــانعم نــان و هـــياز خــويش را

هير و جوان

آوخ كــه يــار بــا مـن افــتاده يــار نـيست
در كـار مـن شـتاب و عـتابش بـه كـار نـيست
دل انـــــتظار عـــــــاطفه دارد و ليكـ مـــــنـن
از بـسخت بــى عطوفتم ايــن انــتظار نـــيست
او نــيز چـون كــند كـه جـوان است و طـبع او
بـا طـبـع مـن كـه بـير شــدم سـازگار نـبـت
بـايد بــه حــكم عـقل كــند دورى اخــتـار
ايـنجا كــه مــىرسم بـه كــفم اخـتـار نــيست
گــويم دلا قــرار تــو بــا مــا جــنين نــبود
يـاد آيــدم كــه در دل عــاشق قـرار نــيست
بــاز آيـمش بــه عــهـد بــه امــيد اعــتبار

وانــــعه نــــدامت آيـــدم از عــــاشقى ولى
بىعشّ هـم كـه عـمر به هيجش عيار نيست

مـن در مــيان اسـيرم و جــاى فــرار نــيست
زيـن غــم سـزد كـه خـود بـروم بــيشباز مـرگى

گـويم بـيا كــه جـز تـو دگـر غـــگـــار نـيست
اين تسليت بس است كه بايست مرد و رفت
ويـن عــمر بـر ز حــسرت مــا بـايدار نـيست
مسـتان عـشّق او هــمـه شــمعند و شـهره ليكـ
در شـهر مــا بـه شـــاهلى شــهريار نــــــت


شهريارى من

جـز مـن بـه شـهرِ يـار كـسى شـهريار نـيست
شــهرى بـهـ شــاهيرورى شــهرٍ يــار نــيست
در بـــــارگاه ســـــلطنت فــــقر، شــــــاه را
بــدند در بـه رخ كـه بـه دربـار بـار نـيست
مــن طـــاير بـهـشتيم امــا در ايــن قــفس
حــالى اســير عـــشقم و جــاى فــرار نـيست
بـرگى خــزان بــه زردى رخــسار مـن مـباد
اى گـل كــه در طـراوت رويت بـهار نـيست

كــاوخ بـه عـهـد لالهرخــان اعــتبار نــيست
شـاهد شو اى ستاره كه آن مست خواب ناز
آگــه ز حــال عــاشق شب زنـــدهدار نـــسـت
گـويند مـرگ سـخت بـود، راست گـفتهانــد
سـخت است ليك سـخت تر از انتظار نيست
از روزگگــار، عـــاطفه هــرگز طـــمع مــدار
اصـــال نـشان عــاطفه در روزگگـار نـــيست
مستصور زنــده بــاد كـه در بـاى دار گـفت
آسـان گـذر ز جـان كـه جـهان چـايدار نـيست
جـــانبرور است زنـــدگى شـــهرٍ يــار ليكـ
جز غـم بـه شهريار در اين شـهر، يـار نيست

كاروان بى خبر

كـــاروان آمـــد و دلخـــواه بــه هـــمراهش نــيست

كـــاروان آمـــد و از يــوسف مــن نـــيست خـــبر
اين چجه راهمى است كه بيرون شدن از جاهش نيست
مــاه مــن نــيست در ايــن قـــافله راهش نــدهيد
كــاروان بــار نـــنـند، شب اگــر مـــاهش نــيست

گـاهش ايـن لطـف بـه مـا هـست ولى گـاهش نـيست



يــــا رب آيـــينةٔ او لطـــف و صهــفايس نـــــاند
يـــا بــساط دل بـــشكستؤ مـــن آهش نــــــــت
تـــا خـــبر يـــافته از حـــاه مــــحاق مــــه مـــن
مـــاه حـــبران فــلك جــز غـــم جــانكاهش نــيست
داشــتم شــاهى و بـر تــخت گــلم جــايش بــود

تــخت ســلطان هــنر بــر افـــق چحــــم و دل است
خــسرو خــاورى ايـن خــيمه و خـرگاهش نـيست
خــواهـــم انـــدر عــقبش رفت و بــه يــاران عــزيز


گــو كـــى رو كـه جــو مـن طـالع گــراهش نـيست


حشم انتظار
نــدار عــــقم و بـا دل ســرِ قــمارم نــيست
كـه تـاب و طـاقت آن مستى و خُـمارم نـيست
دگـــر قــــمار مـــحبّت نـــــىبرد دل مـــن
كـه دستبُردى از ايـن بــخت بـــبـيارم نـيست


مــن اخــتـيار نـــكردم بس از تــو يــار دگـر
بـه غــير گـريه كـه آن هـم بـه اخــــيارم نـيست
جـهان فـريب دهـد آدمـى بـه نــش و نـغار

بسه رهـعگذار تـو جــــم انـتظارِ خــاكم و بس
كـه بُـز مـزار تـو جــشمى در انـتظارم نــيست
تـو مـىـرسى بـه عــزيزان ســلام مـن بـرسان
كـه مـن هــوز بـدان رهـگـذر، گَـذارم نـيست
فـــطار قــــافلهُ هـــــرهان مـــرا بــــذاشت
كــه مــن بــليط و گَــنرنامهٔ قــطارم نـــيست
جــه عــالمى كــه دلى هــــت و دلنـوازی نــه
جـه زندگى كه غمـم هست و غمگـسارم نيست
مـنى كــه خُخـسرو دربـار عــشق بـودم دوش
كـنون نـغر كـهـ بـه دربـار خـويش بـارم نيست
بسه لالههـاى جــمن، جـشـم بـسته مسى گذرم
كــه تــاب ديــدن دلهـــاى داغـــدارم نــيست
غـزال مـن تـو جــه شــاخ نـبات بـودى، حـيف
كـه مـن جـو خـواجـه غرزلهاى شـاهكارم نيست
ز نــام بُـردنِ خــود نــيز شـرمم آيــد و نــنـع
كــه شـهـريارم و آن شــعر شــهر يارم نــيست

مسن دگـر سـوى چــمن هـم سـر هـروازم نـيست

آشـــيان ســـاختن ارزانـــى مـــرغان جــــــن

چجـون تـوانـم كـه سـر آرم بـه دم ســاز كـه ســاز
هــمه از سـر كــندم بـاز كــه دمــسازم نــيست
مــطربم گــو بــه ســلامت بــرو و ســـاز بـبر
كه به سر شورى از آن سلمك و شهنازم نيست
ســـاز اگـــر دم زنـــم از آتش مــن مــــسوزد
گــو بـسوزد كــه غـــم ســوختن ســازم نــــــت
ای كــه گـاهت سـرناز است و گـهـى روى نـياز
مـن هــمان روى نــيازم كــه ســر نــازم نــيست
دم بــه نــاى غــم خــود زن كـهـ نــوايـى دانــد
مـــن دگــــر ســـــاز دل قـــانيهريرازم نــــيست
آخـر آن دقت و مسشقم بـه خـط عـشق گـذشت
حـــاليا حـــال و مــجال قـــلمانـــدازم نــيــت
شــاخصِ فــقرم و چـــندان مــتمايز از خــلق
كــه كــــى مــنكر شــنحيت مــمتازم نــيست
بـــه حــــريمى زدهام هـــاى ســــرير عــــزّت

آهـــــم آيــــينئ دل گـــــاه مـــــذدّر ســــــازد
بــه گـــمانى كــه دگـر شـــاهد طـــنازم نــيست
در كـــتابى كـــه مـــنم اول و آخــــر مــطلبـ
مـن ســرانــجام نـعيرم كــه ســرآغازم نـــست

عشف برشور شهريار و برى

دستهم به دامانت

نه وصلت ديده بودم كاشكى اى گل نه هـجرانت
كـه جـانم در جوانى سـوخت ای جـ جـانم بـه قربانت
تسحمل گـفتى و مـن هـم كـه كـردم ســالها امـا
جــقدر آخــر تسحمل بـلكه يـادت رفــته هـيمانت
جو بلبل نغمه خوانـم تـا تو حـون گل بـاكدامـانى
حــذر از خــار دامـنغير كــن دســتم بـه دامــانت
تـمناى وصـالت نـيست، عـــت مـن مـغير از مـن
بـه دردت خـــو گــرفتم نــيستم در بــند درمــانـت
امــيد خــستهام تــا جـــند گــيرد بـا اجـل گُـشتى

شـبى بـا دل بـه هــجران تـو اى سـلطان مـلكـ دل
مـيان گـريه مـى گفتم كـه كـو ای مـلكـ سـلطانت
هـه شبهايى كه چون سايه خزيدم هاى قصر تو

بـه گـردنبند لعلى داشتـى چحون حـشـم مـن خـونين
نـباشد خــون مـظلومان؟ كــه مـى گـيرد گـريبانت
دل تـنـغم حــريف درد و انــلـوه فــراوان نــيست
امـــان ای ســــندل از درد و انــــدوه فـــراوانت
بـه شــعرت شـهريارا بـىدلان تـا عـشق مـىورزند
نــسيـم وصـــل را مـــاند نـــويد طـــــع ديـــوانت

سرو كمه سايه
جــان مــنى چـــه بـهره كـهـ در بـر نـبينمت
تـاج مـنى جــه سـود كــه بـر سـر نـبينمت

Yاد يار

از سـرو نــاز گـرجه تــمناى مــايه نـيـــت
ليــكن دريـغ اگـر سـرو ســرور نـبينمت
ســنگين دلا كــز آيـنـهات مــى كنم قـياس آهـــى نـــمى كشم كـــه مـــكدر نــبـينمت

كــان خـزف شـــدم تـهـى از گـوهر شــعف
كـارى مـكن كـه در صـف گـوهر نـبينمت
دل مســىبرى ولى بـــه تـــأنى و كـــاهلى در دلبـــــرى دليــــر و دلاور نـــــيـنمت

ايـن قـدر پـا بـه هـا مـكن از دست مـىروم

دمهاى آخرسست و بـه يك ديدنم رضهاست
راضهـى مسشو كــه ايـن دم آخــر نـبينمت
دارم هـــــميشه گــــوهر ايـــــمانت آرزو
تـــا مـــستحق كـــيفر كـــافر نـــبينمت
ای كـــاش' روســـيـد بــرآيى از امــتحان
تــا روســـيه بــه عــرصهُ مسـحشر نسبينمت
قــند مـكررى است تـو را شــعر شـهريار
تك قــند هــم تـويى كــه مـكرر نـبينمت

خزان جاودانى
مـــه مــن هـــوز عــــقت دل مــن فــكار دارد
تو يكى ببرس از اين غم كه به من جه كار دارد
نـه بــلاى جــان عـاشق شب هـجر تـوست تـنها
كــــه وصــــال هــــم بــــاى شب انـــــظار دارد

تو كـه از مى جـوانى هـمه سرخوشى، جـه دانى
كـــه شـــراب نـــاامـــيدى جـــقدر خــــــار دارد
نـه بـه خــود گـرفته خــسرو يـى آهـوان ارمـن

مـرْه سـوزن رفـو كـن نــن او ز تــار مـو كــن
كـهـ هــنوز وصــلثّ دل دو ســه بــخيه كــار دارد
دل جــون شـكـسته سـازم ز گــــشتههاى شــيرين

غـم روزگـار گـو رو بـى كــار خــود كــه مـا را

گـل آرزوى مـن بـين كـه خـران جـاودانـى است

دل جــون تــنور خــواهــد ســنـنان بـخته ليـكـن
نـــه هــــمه تــــنور ســــوز دل شـــهريار دارد

قند هارسى

مـاهم امسشب بـا مـن آغـوش نـوازش بـاز دارد آســمان غــافل كـهـ بـازش زيـن نـوازش بـاز بـاز دارد

مــا بـه دامــان گــل از دام قـفس يـر بــاز كـرديم واى بـر مـرغى كــه در دل حــسرت بـرواز دارد


مست و شبدا خواهم از ليلىوشى آويخت، ياران
بـــيد مـــجنونى ســر , بـيوند ســروى نـــاز دارد

دلكش است افـــسانة آشـــفتئ عــــاشف وليــكن قـصهئ عــشق است نسـه انـجام و نــه آغــاز دارد

ســـينـٔ دربـــند شـــمرانـــم نـــيمنگاه و در بـــر مـاه رخـسارى كـه جــــمش برق خـشمّانداز دارد

بـا غـــال رام مـن جــرم رمــيدن جــون نـبخشـى
الى دل آن جـشُم سـياهش بين جه شرم و ناز دارد
آنكـــه عــمرى راز دل از رازداران داشت يــنهان
خـواهــد امـشب بـاز گـويد آنـجه در دل راز دارد
در هـنين شب بايدش هاكى از غزل هرداختن طبع

مسرغ طــبع سـركشـم بـا كـوهساران بـسته يـيمان
تـــا حـــــــيث نـــغمئ شــــوقم بـــلندآواز دارد
كـوهسار است و دلم بـا خـشم خـونريزى گـلاويز
ايـن كـبوتر بــين كــه ســوداى شــكار بــاز دارد
فــند شــعر جـارسى تـا كــاروان رانــد در آفــاق
شــهريار امــشب مـــذاق حـــــظ شــــراز دارد

شمع غهم

دل بـــا تـــو ســـر نـــــياز دارد
"اكــاين رشـــته ســرى دراز دارده"
كـــز جـــشم تـــو احــــتراز دارد
كـــز شب درِ صُـــــح، بــــاز دارد
قُــــــل است و كـــــليد راز دارد
ســـــــــــــنجه شــــــــــــاهباز دارد
ســـــــوز دل جـــــــانگداز دارد

تـــا نـــرگس مــــت، نـــاز دارد

از جــشمكى آن ســتاره هــيداست فـجرى است بـه جـاكى آن گـريبان صــندوقتحهاى كــه سـيـنهاى تــنگ




 مـــحراب شب از نــظام انـــجُم گـــر يــكدمش از تــو بـــاز دارد


كّل چشت و رو ندارد

بـا رنگ و بويت اى گـل، گـل رنگـ و بو ندارد بـا لعـلت آب حــيوان آبـى بـه جــو نــدارد

از عـّق من به هر سو در شهر گفتگويى است
مسن عــاشق تـو هـسـتم ايـن گـفتو گو نــدارد
دارد مــــتاع عــــفت از جــــارسو خــــريدار
بــازار خـــودفروشى ايــن خــــــارسو نـــدارد
جـز وصـف بـبش رويت در بـــت سـر نـغويم
روكن به هر كه خواهى، گل يشت و رو ندارد
مسـحراب ابــروانت خـــوانــــد نـــماز دلهــــا
آرى بــميرد آن دل كــز خــون وضــو نـــدارد
گـر آرزوى وصـلش هــرم كــند مسكن عــيب
عـــبـ است از جــوانــى كـــاين آرزو نــدارد
خـورشيد روى مـن جــون رخــساره بـرفروزد
رخ بــــرفروختن را، خــــــورشيد رو نــــــدارد
در تـــار طـــرئ شب تـــا روى روز بـــهـفت
دل نــيست كــو تـعلق بــا تــار مــو نـــدارد
ســوزن ز تــير مـرگانان وز تــار زلف نــن كــن
هــر چــــند رخـــنها دل تـــاب رفـــو نـــدارد

YrV ©

او صـبر خـواهــد از مـن بـختى كـه مـن نـلـارم مـن وصـل خـواهـم از وى قـصدى كـه او نـدارد

بـا شـهريار بـىدل ســاقى بـه سـرگرانـى است
چجـشُمش مـغر حــريفان مـى در ســبو نـــارد

جمال الهى

صـــحنةٔ آفــاق جــون تــو مــاه نـــدارد
جــون تـو جـــمالى بـه جــلوهگاه نـدارد
مـاه خــجل شــد ز حــسن روى تـو آرى روشـــــنى آفــــــتاب مــــــاه نـــــــدارد

مـهر تــو را مـشـترى شــوند بــه آهــى آه كــــــه دل در بـــــساط آه نــــــــارد

روى تـــو آيـــينهُ جــــمال الهـــى است
در تــو تـــماشاى مـــن گگــناه نـــدارد
صبّع سبيلى، شبم بـه روى تو روز است
زلفت اگـــر روز مـــن ســـــياه نــــدارد
كــوكب اشـــكم در آســـتين بـــرخشـد
عـــشـت بــــدين روشــنـى گــــواه نـــدارد
خــاك كـف يـاى اوست تــاج سـر مـن نـــادره تـــاجى كـــه هـــادشاه نـــدارد

بــاد بــود هـيكـ عــاشقانش و افــسوس
بــاد هـــم آنــجا كـــه اوست راه نـــدارد
هــمتى ای كــاروان مــصر كــه يـوسف
مـــاه عــزيز است و تـــاب جـــاه نـــدارد

خط بـه رخ از زلف كن حريم كه هندو
حـــرمت بــيتالحــــرم نـــغاه نــــدارد
بـا هــمه آفــاق مـهر ورز كـه خـورشيد
مـــلكى جــهان گـــيرد و ســــاه نــــدارد
زيــر نـــگين هــنر قـــلمرو دلهــاست
ســــلطنت شــــهر يار، شـــــاه نــــدارد

يك شب در خرابات

امشُب اين خانه بهشت است كه حورى دارد
در و ديــوار عـــجب نـــور و ســـرورى دارد
كـفر بــاشد دگــرم دم زدن از حــورِ بـهـشـت
حـور هـيشّ تـو بـه هـر عـضو قـصورى دارد
آفــتابا تــو بــرون آى كـــه امــــب مـهـتاب
بيش حششُمـ نـه خراغى است كـه نورى دارد
گر بـه سر نـيزء مرگگان شـده مـحصور رواست
تـركحشـشى كــه خـــيال شــر و شــورى دارد
جـون گـل از تـابِ عـرق آمـده از بـرده برون
ســـينئ عــــاجى و بــــازوى بــــلورى دارد
جـون يسكى مـاهى آزاد كــه افـتاده بـه تـور
بــر و
عـور خــوشتر ســخن از آن تــن بــلّور ولى
شــــاهد شـــعر و ادب شـــرم حـــــورى دارد
لب مـيالاى بــه شــعرى كــه نــدارد شـورى
شـــاعرى قــدر تـو دانــد كــه شــعورى دارد

YYQ ©

هــوس خـــام هــزند ايــن هـــمه اي لالهعــذار عــاشق آن است كــه در ســينه تــنورى دارد

شـر و شـورى بكـن ای دل كـه بـه زارى نبرى از حـــريفى كـــــه مـــــجال زر و زورى دارد

شــهريارا بــه گـليمشُ نــنـشانى كــه رقــيب بــستر و بــالش ســـنجاب و ســـمورى دارد

نهال اميد

بـرىوشـى كـه خخـدا بـا مـنـش تـفضل كـرد امـــيد بـــود و نـــشاط مـــرا تـــقبل كــرد


بـه بـاغ عـشُق خــران ديـدهام جـو بـاد بـهار
فــرا رســيد و نـهـال امــيد مـن گــل كــرد
شــكنج طــرة آن ســرو نــاز مــوزون بــاد
كــه خـوش حـــايتى از آشــيان بـلبل كـرد
دو زلف بـافته را جــعد كــرده جــادو بـــن

كــه خــوشهُ ســـن از شـــاخئ فـرنفل كـرد
چجــو ديــد طــبع بــه آيــينهو جـــمال ازل

فـينهٔ غــــزلم دفــــتر تــــفأل كــــرد
عـجب كـه خـلعت زربـفت پـادشاهى عـشت فـلك بـه دوش مـن لات آسـمان جـل كـرد

بـه جــيش كــاسه جحـوبين مـن سـهر بــهاد زمـانهاى كـه نـگون تـخت و تاج طنغرل كرد

فلك كه كاسهٔ سرها به سرسرى مىساخت بسه كــاسه ســر مــا مــبلغى تــأمل كــرد

بـه عـاقلان كـه جـهان بـش شريك مى خواهـند نـويد بــاد كــه مــا را خـــال او خــل كـرد

فـلك زهـشـت خــم هـيرىاش يـكى هـل كـرد
جـه دولتـى است توكل كـه شهريار بـه كـام جـــهان خـــويــتن از دولت تـــوكل كــــرد

خـــدا تـــو را ز رقــيبان جــــدا نــعه دارد
تــو خــود نـــاه نــدارى خـــدا نـــه دارد
كــجا كــــانمت ای گـل بــه مـفلسى مـانم
كــه جــسته گـنج و نــدانــد كــجا نـگه دارد
بـــيا بــه ســـايةٔ ســيمرغ قـــاف بـــريزيم
كــــه بــــال عــــزلتمان از بــــال نـــــه دارد
بـه طـرف بـاديهٔ عــاشقان يـكى كـعبه است
كـــه رهـــروان خـــود از نـــاروا نــــه دارد
حيا حـجاب كن اى گل كه غنجحه زرّ عفاف

تسو از بــلا بــُريزى كــه دست و بـا دارى
خـــدا بــالاكثّ بــىدست و هــا نـــگه دارد
دلا كـــدورت ايسـن آه ســنـگدل نــحذاشت كــــه آبــــينةٔ مــــا آن صــــفا نـــــه دارد

يادِ يار ©

بـه نـقش خـواجـــٔ مـا بـين و شـاه بـواسـحاق كـــه هـــادشه ادب از جــير مـــا نـــه دارد

گـــذُتهٔ مــن و جـــانان بــه ســينما مــاند خــــــدا ســـــتارة آن ســــــينما نــــــهـ دارد

غـمى نرفت كـه صهد جـانشين نداشت به دل حـبيب بـا غـم خــود گـو كـه جــا نـگه دارد

تـــرانـــهـ غـــزل شـــهريار از آن شــــيواست
كــه حــقّ صــحبت ســاز صـبا نــغه دارد

شتاب شباب

شــبابٍ عــمر عــجب بـا شــتاب مـى گذرد بــدين شــتاب خــدايــا شــباب مـى گذرد

شــباب و شــاهد و گـل مـغتتم بـود، سـاقى شستاب كـن كـه جـهان بـا شــتاب مـى گذرد

خـوش آن دقـايق مـستى كـه زير سايةٔ بـيد بــه نــالئ دف و جــنگ و ربـاب مـى گذرد

بـه جـشـم خـود گـذر عـمر خـويش مـىبينم نــــستهام لب جـــويى و آب مـــى گذرد

بـه روى مــاه نــيارى حـــديث زلف ســياه كــــه ابــــر از جـــلو آفـــتاب مسـى گذرد

غــبار آيــنـة دل حـــجاب ديسـدة مــاست وگــرنه شــــاهد مـــا بــــنقاب مـــى گذرد

چـــه الفـتـى است مــيان مــن و سـر زلفش كـه عــر من هـمه در بـيتِ و تـاب مـى گذرد

خـراب گـردش آن جـشـم جــاودان مـستم كــه دور جـــام جــهان خـــراب مــى گذرد

بـه يــاد نـرگس مست تـو تـا شـدم مـخمور
خـيال خواب به جـشمـم بـه خواب مى گذرد
بـه آب و تـاب جـوانـى جـگونه غرّه شـدى
كه خود جوانى و اين آب و تاب مى گذرد
بسه زيـر ســنـل لحــد اسـتختخوان بـيكر مـا
جـو گـندمى است كـه از آسـياب مـى گذرد
كـمان جرخ فلك شهريار در كف كيست
كــه روزگــار جــو تــير شـهاب مـى گذرد

هواى رشت

دو هـفته رفت و هـنوز آن مـه دو هـفته نـيامد
بِرشِشته گَشـت دل و آن بـه رَشُت رفـتـه نـيامد
جـو گل به وعـدهُ يك هفته رفته بود خـدا را
جه شد كه وعده يكى هفته شد دو هفته نيامد
هـواى رشت بـغيرد كــه آفـتاب مسن آنـجا
برفت و يـادش از ايـن يـار دل گـرفته نـيامد
بـهار آمــد و گــلدان مـن شـكفت در ايـوان
ولى بــهار مــن آن گـــلبن شـــكفته نــــيامد
بـه بزم بـاغ خـوشش بـود خـواب نـاز صـبوحى

كـه يـادش از مـن شـب تـا سـحر نـخفته نـيامد


جـرا كـه عـيد مـن آن تـهنيت نـغفته نــيامد

يادِ يار *

جحگونه سـيزده سـال خود به در كنى ای بـخت كـــه مــاه جـــارده آن يــار رو نـهـفته نـــيامد

بـسفت گـوهر اشك و بـريخت از سـر مـرگان
كــهـ در كــنار مــن آن گــوهر نـسـفته نـــيامد
رقـيب گـفته كــه بـرف آمـده گـرفته هـمه راه
حـبيب هـم مـغر ايـن گـفته را شــنفته نـيامد
ولى ز بــرف نـــيند يشدش ســــمند، هــــمانا كــه ديــده بـرف بــه مـرُگان مـن نـرفته نـيامد

بــه ســايهٔ كـــه تـوان بـرد شــهريار شــناهى؟ كــه ســروناز مــن آن ســايه واگـرفته نـــيامد

او بود و او نبود

اشـكش جـكيد و ديـگرش آن آبـرو نـبود
از آب رفــته هــيج نــشانى بـهـ جــو نـبود
مرگگان كـشيد رشته بـه سوزن ولى جـه سود ديسغر بـه حــاك سـينه مـجال رفـو نـبود

ديــگر شــكسته بـود دل و در مـــيان مـــا
صـحبت بـه جـز حـكايت سـنگ و سبو نبود


اشــــكش نـــمىمكيدم و بــيمار عـــشق را
جــز بــغض شــربت دگـرى در گـلو نــبود
آلوده بـود دامـن بـاك و بـه رغــم عـشـق بـا اشك نيز دست و دل شـست و شـو نبود

## عشت برشور شهريار و برى

از گفت و گـو و يـاد جـفا كردنم جـه سود
او بـود بـىونا و در ايـن گـفت و گـو نـبود
حيف از نثار گوهر اشكى ای عروس بخت
بـا روى زشت زيــور گــوهر نــكو نــبود
مـاهى كـه مهربان نــد از يـاد رفتنى است
عـطرى نــماند از گـل رنـغين كـه بـو نـبود
آزادگـــان بــه عــشـق خــيانت نــمى كتند
او را خـــصـال مــــردم آزادهخــــو نــــبود
جـون عـشـق و آرزو بـه دلم مُـرد شـهريار
جــز مــردنم بـه مــاتم عــشق آرزو نــبود

ياد يار
مـرا هـر گــه بـهار آيسـد' بسه خــاطر بــاد يـار آيــد

جـــو يــيش خـــندة گـــل ابـــر آزارى كـــند زارى

چجـو فــرياد هــزار آيـــد شــود در دم هــزار ای گــل

مــرا جــــان دگـــر بـــتشد دم بـــاد ســــحرگاهى

چــو لاله سـرخوش و دلكش دمـــد در دامــن هــامون

بـهـ حــسرت يــادم آيـــد نــقش نـوشين نــارينم
جـمن جـون از گـل و نـسرين بـر از نـقش و نـگار آيـد

ياد يار \gg

بسـه بــار آمـــد نــهالان چحــمن ســرسبز شـــد گــيتى
نـــهال آرزوى مـــن الهـــى كــــى بــــه بـــار آيــــد
بـه گـلشن خــوانــدم بـلبل كـه هـر دم بـى گال رويت

جهه خوش باشلدكه آن خورشبدرخ با جشم خوابآلود

مـلامت كـردنش نــتوان كــه تـرك صــحبت مـا گـفت
كــه ســلطان را سـزد كـز صــحبت درويش عــار آيــد

آن دارد يار

بـاز بـا مــا ســرى از نــاز گــران دارد يــار
نـــكند بــــاز دلى بـــا دگـــران دارد يـــار
خـنده ارزانـى هر خــار و خـسـش هـست ولى گـوش بـا بــلبل خـــوانــنده گـران دارد يــار

آن وفــايـى كـه ز مـن ديــهه اگـر هــم بـرود
جــشم دل در عــقب سـر نـــران دارد بــار
لالهرو هـست ولى داغ غـمش نـيست بـه دل
كــى سـرِ يــرسش خــونينجگران دارد يـار
گــو دلى بــاشدش آن يـار و نـباشد بــا مـا ايــنش آســان بـود اى دل اگـر آن دارد يــار

مى/رود خوانده و ناخوانده به هرجا كه رسيد تــا مــرا در بــه در و دل نـــغران دارد يــار

داور دادگــرى هـــم بــه عــوض دارم مــن گــر هــــمه شـــيوة بـــيدادگــران دارد يـــار شـــهـريارا ره دل زد مـــــر آن دارد يــــار

دفتر دوران

درس عــشقى كــه شُــد از عـهد دبـستان از بـر ســينه دفـــتر كـــند و دفـــتر و ديـــوان از بـــر

بُـبلّل از دولت گُـل بـود كـهـ در مـكتب عـشَ

ياد از آن مكتب عشُقى كه گُلش بود و چو من


درك مـعنى غـرض است ارنــه بــه مـكتبخانه

هــــر كــــليدى نــــغشايد در گــــنجينهٔ راز
خــلعت خــواجـهـ بــود خــوانــدن قـرآن از بـر
ســــاز خـــود هــــره ســـوز دل آوازى كـــن
گو به هر هـنجه حريف است و و بـه الحـان از بر
صُــبحدم قـــار زنـــد بــر سـر ديــوار، كــلاغ
درس خــود مــى كند ايــن بـحّهُ شـــطان از بـر
هــرگز از كـــاسب بــازار نـــرسى ره عــــق

كـــو ره حُحـــجره روان كـــرده و دُكـــان از بـــر
مــرد دانـــا نــكند روى زر و ســـيم حــساب
دارد ايـــن مـــسأله را مـــردم نـــــادان از بـــر
درك بــىمهرى دُنــياست كــمى ديــر آغـــاز
ليكـ هـركس كــند ايـن قــُّهـه بـه جــايان از بـر
rrv ©

از اجــــل نُـــرس كــــه آمـــار و نــشانى ها را
فــوت آب است و در مُــفلس و اعـــيان از بــر
يــارب ايـــن دفـــتر ايــام بــغردان بــا مـــا
گــو دگـر صــفحه كـن از نُـسـخهُ دوران از بــر
شــهريارا تــو بــهـ تــبريز نــشستى و رقـــيب
شُـــد بــه هـر كــوحه و چس كــوحهٔ تـهران از بـر

سلطنت فقر

گـــر ز هـــجر تــو كـــمر راست كــنم بــار دگــر

هــــيرو قــــافلة عــــشقم و جــــز جــــذبهُ شــــوق
نــــيست ايــــن قــــافله را قـــــافلهسالار دگـــــر
دل ديـــوانـــه كـــــد در غـــمـت ای ســـلسله مــو
هـــر زمــــانم بـــه ســـر كـــــو
يـــوسف دل بـــه كـــــالافى نــــخرد زال فــــلكـ
مــــبرم يـــوسف خـــــود را بـــه خــــريدار دگـــر
بــا كـــه نــاليم كـــه هــر لحــظه فــلكـ انــعيزد
-
هـــر زمــــان مـــملكت عـــــت تـــو بـــرها دارد

بــــه شب هـــجر تـــو در خــــلوت غـــوغايى دل

جشـم هروين جـه بسا شب كه جهان گشت و نيافت
بــه جــز از شـــع مسـن و بــخت تـو بــــدار دگـر
بــاش تــا روى تـــرا ســـير بـــبينم كـــه اجـــل

شـــهريارا مــهل ايــن ســلطنت فــقر كــه نــــــت


## انتقام عشق

مــايل شــده مـاهم بـه جــاكارتر از خــويش دل داده بــــه دلدار دل آزارتــــر از خــــويش

شـوخى كــه هـزاران حـو مـنش بـود گـرفتار
مــــىـبنمش امـــروز گـــرفتارتر از خـــويش
جـندان بـه گـرفتار خـود آن شـوخ جـفا كـرد
تـا گــشت گــرفتار جـــفاكارتر از خــويش
آن نــرگس بـيمار كــه خـود داشت بـرستار
رفـــته بـــه بـــرستارى بـــيمارتر از خـــويش
بــودم بــه ســر راه، دل افــكار، كـــه او را
ديــدم بــه ســـر راه دل افــكارتر از خـــويش
گـل هاى جـهان شــد هــه در ديـدهُ مـن خـار دي
تا ديدمت اى گل به جهان خوارتر از خويش
ای بــــــرده دل از آن بت عــــــيار بــــــنازم
دل بـــردهاى از دلبـــر عـــيارتر از خـــويش
آزردن او ليكـ ســـــــزاوار نـــــــــباشد
كــان شـوخ نـديلهست سـزاوارتـر از خـويش
بـسـار مــرا هــم تــو بسـه او زانــكه نــديدم
در عــاشقى ای مــاه وفــادارتــر از خــويش
rra >

تـا طـــع مـرا لعـل لبش ديــد بــه دل گـفت ايسن بـود كــه ديــديم شــكربارتر از خـويش
گـــر بـــنازد دل ديـــوانـــه بـــه ديـــوانـــيش

دُشـــمن خـــانگى است ايــن دل ديــوانــه ولى
عـــــق آمــوخته ايـــن دُشــــمنى خـــــانگيش
بـرف بـر بـام ســر و جــكةٔ اشــكم در جــشـم خـــانه بــين خــــانگيش مـــايهٔ ويــرانـــيش

دل كــه در مـوج ســر زلف تـو آرامش نــيست مُــرغ دريـــاست حـــــه انـــــــيشهُ بــى لانگيش

آن خـــرابـــات كـــه مــا را ســـر دربـــانى او
نـــه سـر كــعبه گيش بــود و نـــه بُـتـتخانه گيش
ســــــادگى بــــا ســـــخنم داده رواج بـــــازار
تــوت مــا را بـــخرند از هــى بـــىدانـــيش
بـــا رُخ زنـــغى مـــا آيـــنه گـــو زنــــارى

دل مـا خود به خود افروزد و سوزد شب و روز

شـهريار است و هـمين قـالب و خخشت و مـالش


بـــاغها خــــلوت و خـــالى اسـت كــــجايى بـــلبل

ماهتاب است و شبى سرد و من اين گوشه خـموش


چــه بـه وصـل و جـه بـه هـجران جـه بهار و جـه خـزان

بـــاغبانان هــــمه در خـــانه خــــزيدند از بـــرفـ

دگــــر آن عــــربلهجويان هـــــمه رفـــــتند بــــــا

دگـــر از دام و قـــفس هــم خـــبرى نـــيست بــخوان
از قـــــــفس راحت و از دام رهـــــــــــايى بــــــــلـلـ
لبـكن از فـتنه نـه سـروى بـه هــمن مـانده نـه كـاج جـــــه مــــهيب آفت و طــــوفان بـــــالايى بــــلبل

خــشكـ شـــد جــوى بــيا آب بـه جــشـم انــدازيــم


گــل مـــن نـــيز بــهـ تـــاراج خـــزان رفـــته بــــا


تـو وفـا بـا گــل سـرخت كـن و مسن بـا گـل زرد

مسـن بــخوانـــم دهــنى و دهــنى هـــم تــو بــخوان
فــرض كـــن ســــاز فـــرامـــوش صـــبايـ بـــلبل
درد مـــردم هــــمه درمــــان شــــــه است و تــــنها
درد تـــــنهايیى مــــن مــــــانده دوايـــــى بـــــلـل
هيـج سـوزى نه بـه ساز است و نـه سـحرى بـه سشخن
نـيست جــز ســوز تـو ســازى بــه ســزايـى بـلبل

YFI ©

يــاد كــن كـــز جــــمن و بـــاغ فـــرارت دادنــــد

حــــه جــــهانى كــــه بـــهادار در او زاغ و زغــــنـ


شـــكر آن را كـــه جـــنين نــغمه ســرايسـى بــلبل
نَـَفَت هــست بـه شـكرانــه بــه بــاغ و جـــمن آى

گــر جــوانــى بــه هـــدر رفــتـه دل آزرده مــباش

شــــهريار از گــــره كـــــار لب شـــــكر نَــــبَــت


صاحب دارد اين دل


 كـه جون يـادش مصاحب دارد اين دل
 كــهـ از دولت مــواجب دارد ايــن دل كـــجا روى اجـــــانب دارد ايــــن دل دل ارد
 دوصـد دربـان و حــاجب دارد ايـن دل دل دارد بـه خـود مسشتاق و راغب دارد ايـن دل دل كـه صــدچندان مسعايب دارد ايسن دل
 شب هــجران نـــندارى كــه تــنهاست بـه جــاسوسى كلاغش بـر درخت است

 بـبين ای ديـــده امــــب در رخ مـــــاه بـه هر جشـمم حجاب هفت هرده است نـــدارد جــــنس مـــرغوبى و آفـــاق هـــــنر بـــــيند نـــــبـيند شـــــهـريارا

مــاهم آمــد بــه در خـــانه و در خــانه نــبودم
خانه گويى بـه سرم ريـخت ححو اين قصّه شنودم
آنكـه مـى خواست بـه رويــم در دولت بـغشايد

آمــد آن دولت بــيدار و مــرا بــخت فــروخفت
مـن كـه يكـ عــر شب از دست خــــــالش نـغنودم
آنكــه مـى خواست غــبار غــمـم از دل بــزدايــد

آوخ آوخ كــــه غــــبار رهش از هــــا نـــزدودم
يــار ســود از شــرفم سـر بــه ثـــريا و دريــغا
كـه بـه بـايش سـر تـعظيم بـه شــكرانــه نـسودم
اى نـــسيم ســحر آن شـــع شـــــــتان طــرب را كــو بــه سـر مـــروود از آتش هــجران تــو دودم

جـانفروشى مـرا بـين كـه بـه هـيحش نـخرد كس
ايــن شــد ای مـايئ أُمـيد ز سـوداى تـو ســودم
بــه غـــزل رام تــوان كـــرد غـــزالان رمـــيده


حراج عشق

جو بستى در به روى من به كوى صبر رو كردم

جرا رو در تو آرم من كه خود را گم كنم در تو

به خود باز آمدم نقُ تو در خود جـو

يادِ يار

خــيالت ســادهدلتر بـود و بـا مـا از تـو يكـروتر


فـُُردم بـا هـمه مـستى بـه دل سـنـگ صـبورى را زحــال گـرئه هــنهان حــكايت بــا سـبـو كـردم

سـراى ديـده بـا اشكـ نـدامت شـست و شـو كردم
صـفايى بـود ديـشب بـا خــيالت خــلوت مـا را
ولى مــن بــاز هــنهانى تـو را هـــم آرزو كــردم
مــلول از نــالة بــلبل مـباش، الى بـاغبان، رفـتم
حــلالم كـ! اگـر وقـتى گـلى در غـنـجه بـو كردم
تـو بـا اغـيار هـيش جـشُـم مـن مـى در سـبو كـردى
مـن از بــيم شـــمانت گـريه يـنهان در گـلو كـردم
حـراج عــشت و تـاراج جـوانـى وحـشت هـــيرى
در اين هنگامه من كارى كه كردم يـاد او كردم
از ايــن هس شــهريارا مــا و از مـردم رمــيدنها كـه مـن هـيوند خـاطر بـا غـراللى مـشكـمو كردم

لالئ سيراب

نـــفسى داشـــتم و نـــاله و شـــيون كـــردم

گـرحه بــُداخـتـى از آتش حـسرت دل مـن
ليك مـن هـم بـه صـبورى دل از آهـن كـردم
لاله در دامـن كـوه آمـد و مـن بـىرخ دوست
اشكـ جــون لالها ســيراب بــه دامــن كــردم

در رخ مـن مـكن ای غـنجه ز لبـخنـد دريـغ كـه مـن از اشكـ تـو را شــاهد گـلشن كـردم

جـند بـر بـاد دهـى حـاصلم آخـر عــرى
خـوشههاى خــم گـيسوى تـو خـرمن كـردم
شـبنم از گـونئ گـلبرگ نـغگون بـود كـه مـن

زلف و مـرگان تـو را مـانده رفـوى دل ريش
بـاره شــد رشـتـٔ صـبرى كـه بـه سـوزن كـردم
دود آهم شد و اشك غـمم ای جـشم و چحراغ
شــمع عـشـقى كـه بـه امـيد تـو روشـن كـردم
نــهـ رخ مــاه مــنيرْه، نـــه كـــمند رســـتم
آه از آن نــاله كــه مـن در جـــهِ بــيرُن كـردم
دگـرم دشــمن جــان بــود و نــمى_دانـستم
مـنِ غــافل گــلـٔ دوست بـه دشــمن كــردم
تـا جــو مـهتاب بــه زنــدان غــمـم بــوازى

آشـــيانم بــه ســر كــنـغرئ افـــلاكى است
گــریه در غـــمكدئ خــاكى نـــيمن كــردم
شــهريارا مــغرم جــرعه فــــاند لب جــام
ســالها بـر در ايـن مـيكده مـسكن كـردم

گوهر فروش

يـار و هــمسر نـغرفتم كـهـ گـرو بـود ســرم
تـو شـدى مـادر و مـن بـا هـمه هـيرى هـسرم

YFO ©

تـو جــگر گـوشه هـم از شــير بـريدى و هـنوز
مـن بــيحجاره هــمان عــاشق خــونين جــعرم
خــون دل مـى خورم و جحـشم نـظر بـازم جـام جرمم اين است كـه صـاحبدل و صاحبنظرم

مـن كـه بـا عـشـق نـرانـلم بـه جـوانـى هـوسى هـوس عـشُف و جـوانـى است بـه هـيرانـه سرم

يـدرت گـوهر خـود تـا بـه زر و سـيم فروخت هـــدر عــشـق بــسوزد كـــه درآمـــل هـــرم

عـشّق و آزادگـى و حـسن و جــوانـى و هــنر
عـــجبا هـــيّي نــــرزيد كـــه بــىسيم و زرم
هـــنرم كـــاش گـــرهبند زر و ســـيـم بــود
كــه بــه بــازار تـو كــارى نـغشُود از هــنرم
ســيزده را هــمه عــالم بـه در امـروز از شـهر
مـن خـود آن ســيزدهم كـز هـمه عـالم بـه درم
تـا بـه ديـوار و درش تـازه كــنم عـهـل قــديم
گــاهى از كــوجهُ مــشـوقهُ خــود مـى گذرم
تـو از آن دگـرى، رو كــه مـرا يـاد تـو بس
خـود تـو دانـى كـه مـن از كـان جـهانى دگرم
از شــــكار دگـران جــشـم و دلى دارم ســـير
شـــيرم و جـــوى شـــغالان نــبود آبــختورم
خـون دل مـوج زنـد در جــگرم جـون يـاقوت شـــهريارا حـــــــــــــــم لعـــلم و والا گـــهرم

راهى به جنت
آوخ كـــه دم از عــقل زدم، كــرد پــرى رم

آه از مــن ديـــوانــــه كــــه از عـــقل زدم دم

مسن بــا هــمه عــالم رم و تـنها بـه ويــم رام
او رام هـــــمه عــــالم و تــــنها ز مـــنـن رم
مـن در هـمه عـالم بـه جـز از دوست نـخواهـم
تـا دوست نـختواهـلـ خــو مـنى در هــمه عـالم
مسن مسـحرم بـا يــارم و بــيگانه بــه اغـــيار او مـــــحرم بــــيگانه و بـــــيگانة مـــــــحرم

جــز ســايهٔ ديـــوار غـــمـم نــيــت يــناهى
يـارب دگـر ايـن سـايه مـباد از سـر مـن كــم
شــمع و مـن و هــروانــه هــمه سـوختگانيم ای مـــاه فــرود آى در ايـــن حـــلقة مــاتم

عـرى است كه ساز سـخنم جحون نى محزون


هـر ســال كــه سـلطان بـهار از گـل و گـلبن افــروخته جــهر آيـــد و افــراخـــته هــرحم

هـر لاله تــنورى كـــه بــه دل مــىنهدم داغ
هـر ححـشمه غـبارى كـه بـه جــشـم آوردم نـم
جـون سـرو سـهـى خــم شــود از بـاد بـهاران

تــا بــا دل بــشكسته بــرى راه بــه جـــنت
از گــــندم خــــالى كــــه بـــود رهـــزن آدم
ســاقى نــه مــر مــست خــرابــات السـتيم تــا جــام جــيآی دهــى و رطـــل دمــادم

مــن جـــرعه كش مــفلس مــيخانهٔ عــشـم

(شـهـيار) تــخلص كــنم ايـنـجا كــه مـن و او
جــه مـرده و جــه زنـده دو يـاريم و دو هـمدم

Y يادِ يار

در كوچه باغات شمران

دل شب است و بـه شـمران سـراغ بـاغ تـو گـيرم گــه از زمـين و گــه از آســمان سـراغ تـو گــيرم

بـه جــاى آب روان نـيستم دريـغ كـه در جـوى
بـه سـر بـغلطم و در هـيش، راهِ بــاغ تـو گـــرم
نـه لالهام كـه بـرويم بــه طـرف بـاغ تـو ليـكن
بـه دل جــو لاله بـه هـر نـوبهار داغ تـو گـــيرم
بـه بــام قـصر بــيا و جــراغ جــهره بــيفروز
كــه راه بــاغ تــو در هــرتو جـــراغ تــو گـــرم
بسه انـعكاس افــق لكــه ابـر بـينم و خــواهـم
جـو زلف بور تـو انسى بـه جـشم زاغ تو گـيرم
بـه جستجوى تو بس سر كشيدم از در و ديوار

نـسيم بـاغ تـو خـواهـم شــدن كـه شـاخئ گـل را
ز هـر طـرف كـه بــجرخى دم دمـاغ تـو گــيرم
حـــريف بــزم شـــراب تـــو شــهـريار نــباشـد مـغر شـبى بـه غـلامى بـه كـف ايـاغ تـو گـيرم

ای نظامى بچچه

آخــر از دست تــو شــه را ســر ره مسى گيرم یـــيرهن چــــاكزنان دامــن شــــه مـــى گـرم

تـــير آهــى بــه كـــمان دارم و آخـــر روزى انـــتقام دل از آن حـــشـم ســـــيه مـــى گيرم


اى كـه دارى بـه كـله دكـمئ شــير و خـورشـد مـن جـو شـير از سـر خـورشيد كـله مـى گيرم

ای نـــظامىبجه گـــر داد دل مـــن نـــــهـى مــىروم دامـــنِ ســـردار ســــه مـــى گیرم

تــا تــو مــشق هــدفآموزى و تــيرانــلـازى
ســينه هــيش آرم و آن تــير نــــه مسـى گيرم
گر دهد دست كه در زلف تو هيحّم چحون باد داد بـــخت ســـيـ و حــــال تـــبه مـــى گیرم

شــهريار از ســرت ای مسـه نــتوانـــد وا شــد هــالهام هــاله كــه هــيرامُــن مـــه مــى گـيرم

بكّار بميرم

در كــــــتن مـــن دست مــــيازار بــــميرم
وز بــغض گـــلو ايــن همه مـــفــار بـــميرم
در كــشتن مـن دست مـيازار كــه خــواهــم در یــاى تــو خــود سـر نـهـم و زار بــميرم

بـا تسير غــمت حــاجت تـير دگـرم نــيست
ای ســــخت كمان دست نـــــهدار بـــــميرم
"گــفتى بـه تـو گـر بـگذرم از شـوق بـميرى"
قـــربان قــــدت بـــگـذر و بــــذار بــــميرم
جـان بـر سـر دست آمـلم ابـرو بـه اشــارت
انــــار كــــه تــــيغ است فـــرود آر بــــميرم
در رقص هحو شممعم مكش از دامن و بگذار بـــذارم و خـــود عــــاقبت كــــار بـــمـيرم

YFQ ©

تـــا گــرد مـــلالى بـــه دلم از تــو نـــــاند
اشــــكى دو ســــه از ديـــده فـــروبار بـــميرم
هــر زخـــم زدى حــسرت زخخــم دگـرم بــود
ايــن بــار نـــــردم كــــه دگـــربار بــــميرم
تـرسم بــه سـر خــاك مـن آيـى و بـغريى
عــهـدى كــن و نــــاديلدام انـــار بــــميرم
ای دل جـــو رخ دوست بــبينى بــه مــقابل
جــانى است امــانت بــه تـو بـســار بــميرم
شـهرى بـه تـو يــار است و مـن غــمزده بـايد
در شـــهر تـــو بـــىيار و جـــرستار بـــميرم

شهريار خود باشم

كُـذشت آنكــه در آغـوش يـار خـود بــشم
بــه زيـر جــتر گُـل گُـلعذار خــود بـاشم
گُذشت آنذـه بـه يار عزيز، دست به دست دوبــاره عــازم كــوى ديــار خــود بـاشم

دگر جـه زخـمى از اين جـانگدازتر خـواهى كـــهـ داغـــديدةً مــرهم گذار خـــود بــاشم

خزان رسيد و من آن باغبان كـه خود ناظر بــه زُلف كــندنِ بــاغ و بـهار خــود بـاشم

اجـل كـشيد بـه تـهران جـو ديـد از آغـازم كـه مـن جـه غافل از انـجام كار خود بـاشـم

فـلك كـمان و كـمين مـى شود كـه من دايـم نـشان تــير غـم جــان شــكار خـود بـاشم

دگــر بـــه گــريهٔ بــىاخــتـيار دادم دست
نــداد دست كــه در اخخـتيار خــود بــاشم
حريم داشـت غـم از من به غـمگسارى وى
كــنون اســير غــم غــمگــار خــود بــاشم
دلم بـه بــنجه در آن تـار زُلف مـى آويخت
كـه كــم دُحــار فـراق سـه تـار خـود بـاشم
هُــــنر نـــــــى خردم روزگــــار نــــابخرد
اگـر جــــه نــابغة روزگــار خــود بــاشم
سـه گُل سُعُرد بـه من يادگار و رفت كه من
ســر بــه ايـن سـه گُـل يـادگار خـود بـاشم
جـهـ جـاى خــلق و تــمنّاى سـايه پـروردى
جــو مـن بـه ســائه هـروردگار خــود بـاشـم
كُـذشت آن كــه بـه فـرمان خـواجـــه شــيراز
("بـه شـهر خـود روم و شـهريار خـود بـاشم")

نگیين گَمشده

گــلحين كـه آمـد اى گـل مـن در چــمن نـباشم
آخــر نــه بــاغبانم؟ شـــرط است مــن نــباشم
نــاجار جــون نـهـد سـر بـر دامـن گــلم خــار
جـــاكم بــود گـــريبان گــر در كـــفن نــباشم
عــهـلى كـــه رشـــــه آن بــا اشكـ تــاب دادى
زلف تــو خــود بــغويد مــن دلـّـــن نــباشم
اكـنون كـه شــع جـمععى دودم بـه سـر رود بـهـ
تـا جــشم رشكـ و غـــيرت در انــجمن نــباشم

YOI ©

بــى جحون تــو هـــهزبانى مـن در وطــن غــريبم گــر بــايد ايــن غــريبى گــو در وطــن نـــباشم

عششقم بـه خلوت شب با غنحههای وحشى است


بوى پيرهن

أشـــمُّ رائـــحةَ يــوسفى وَ كـــيفَ شَـــميم عـجب! كـه بـاز نـمـىآيم از ضــلال قـديم

اســير بــيت حــزن گــو دريــجهها بــشا
أشــمُّ رائـــحةَ يــوسفى و كــيفت شَـــمـيم
بـه بـوى زلف تـو جــان وعـده دادهام اينكـ
چـــراغ عــمر نــهادم بــه رهـــذذار نــسيم
حـديث روى تـو مسى گفت لاله بـا دل مـن كــه داغ دل كــندم تــازه يـاد عـهـد قــديم

خــداى را مــستان يــادگار عــشـق از مـن كــه در فــراق تـو نـه يــار دارم و نــه نــديم

شـكنجهٔ شب هــجران بـه زيـر هـنجئ عسـت فـــّار قــبر بــه يــاد آرد و عــذاب اليــم

شـــكسته كـــشتـى طـــوفانيم، شـــبانگاهان بــه دست كشمــــش گــردبادها تــسليم

كتجايى اى خط سبزتت به هشت حاتم لعل نـوشّته آيـــهُ يــحيى العـظام و هــى رَمـيم رقــم بـه شـيؤ جــشـم تـو مـىزنم بـه بـياض كـه نـسـخهاى بـستانى از ايـن سـواد ســقيم

هــماى عــشقم و از خــلدم آبــخور بـركند


فغان كه هرخ نگگونبخت حرمتم نشناخت كــه مــيهمان بــكشد كــاسه ســـباه ليــيم

أهـــادياً بــكريمر وَ قَــــْ هُـــــديتُ لئـــام امـان! كـه داد دل مـن ده ای خــداى كـريم
مــن از صــوامــع كـــاخ رفـــيع مــعرنتم

كــه در مــقابل آن آســمان كــند تسـغظيم
مــن آن فــرشتهٔ قـــدس حــــديقة خـــلدم
كــه حــالِا شــدهام در شــرابسـخانه مـقيم
بـه شــهريارى مـلكـ ســخن بــرندم نــام
بــراى خــاطر لطـفـ كــلام و طـــع ســليم

طوطى تصوير من حافظ بود

دلى شـكـسته و جــنـگى گــــسته گـيسويم
ولى بــه زخخــمئ غـــيبى هـــنوز مسـىمويم خــميله تسـاكم و آثــفته بــيد مــجنونى كـهـ سـرنگون و سـرافـكنـده بـر لب جـويم

نـهفته قــند و ســخن هـشـت آبـغينه و مـن به شـوق طوطى تصوير خود ستخن گويم

بـه سـحر غـمزة جحانان بـه جـان زنـندم تـير كــه داسـتان بـه فــسون و فـسـانه مـى گويم

گـــاهدانـــٔ عــشـقم فــشرده در دل خــاى
جــنانكه دم بـه دمــم مسىدمند، مسىرويم
ror *

گــياه زرد خــزانــم در آب و گـل، ليـكن
بسه جــان و دل گـل مــيناى بــاغ مـينويم
سـر دو راه رسـيديـم و سـرنوشت ايـن بـود
برو یـدر تو از آن سو و من از اين سویم
بـرس بـه دادم و ايـن بـند زانـوان بـگشاى بـه روز وعـده كه بـان مىیرسد بـه زانويم

چـــُونه بــرجهم از چـــنبر كــمانه جــرخ كه نه فلكـ هـمه حوگان و من يكى گويم

مـيان دلبر و مـن غير مـن حـجابى نيست گـر ايـن حـجاب فـكندنل مـن هـمه اويـم

بـه جــنـگ رودكـى و تـوسن ســمرقندى
حــــه بــــيم دشت بـــخارا و رود آمــويـم
بـه بـوى يــاسمن و زلف سـنبلم مـفريب غــــالام ســــنبل آن زلفـ يــــــاسمنبويم

بـه شـهر خـويش اگـر شـهريار شـيرين كار بـه شـهر خـواجـه هـمان سـائل سـر كـويم

تو بمان و دكَران
از تـو بـگذشتم و بـگذاشـتمت بـا دگـران
رفـتم از كـوى تـو ليكـن عـقب سـر نـغران
ما گذشتيم و گذشت آنجه تو با ما كردى تـو بــمان و دگـران واى بـه حــال دگــران

رفتـه چـون مـه بـه مـحاقم كـه نـشانم ندهند هـرجه آفـاق بــجويند كـران تـا بـه كـران

مـىروم تـا كـه بـه صـاحبنظرى بـاز رسـم مـــحرم مـــا نـــودد ديـــــه كـــوتهنظران

- مشتّ يرشور شهريار و برى YOF

دل جـــون آيـــنـة اهــل صــفا مسـىشكنند
كـه ز خـود بـى خبرند ايـن ز خـدا بـى خبران
دل مـن دار كـه در زلف شكن در شـكنت يــادگارىست ز ســرحلقهُ شــوريدهسران

گل اين بـاغ بـه جز حسرت و داغم نفزود
لالهرويــا، تـو بـبـخشاى بـه خــونين جغران
ره بــيدادگـران بــخت مـن آمـوخت تــرا
ورنــه دانــم تــو كــجا و ره بــيدادگــران
سـهل بــاشد هــهـ بـعذاشـتن و بــذشتن
كــاين بـود عــاقبت كــار جـههان گــذران
شــهريارا غــــم آوارگــى و در بـــه درى
شــورها در دلم انــغيخته جــون نـوسفران

يوسف گمكشته

يـارب آن يوسف گمگگته به من باز رسان تـا طـربـخانه كــنى بــيت حــزن بــازرسان

اى خـدايـى كـه بـه يـعقوب رسـاندى يوسف ايـن زمـان يوسف مـن نـيز بـه مـن بازرسان

يـارب آن نـغمه سـرا بـلبل خـوش الحـان را تـا بـياسايم از ايـن زاغ و زغــن بـازرسان

آن غـزال خـتنى خـط بـه خـطا شــل يـارب بـه خــطا رفـتـه مـا را بـه خــتن بـازرسان

رونتقى بـى گل خــندان بـه هــمن بـاز نـماند يـارب آن نـوگل خــدان بـه حـمن بـازرسان
از غـــم غــربتش آزرده خــدايـــا مـــــنـد

آن ســفر كــردة مـا را بـه وطـن بـازرسان
ای صــبا گـر بـه بـريشانى مـن بـخشايى تـارى از طــره آن عـهـدشكن بــاز رسـان

شـهـريار ايــن دُر شـهـوار بـهـ دربـار امـير
تـا فــشاند فــلكت عـقد هـرن بـازرسان

ارشادم كن

 گــر بــه فــرياد دلى رحــم كــنى مـن كـه صـيد حـرم قُــدس تـوام

 هـر زد آن جُــفت يـريزاد از مـن



 هانا شمسى

واى واى من
هر دم جـو تـوب مىزندم هشت يـاى واى كس پـيـن رــاى طـفل نـيفتد كــه واى واى

در یــاى ســرو دست نـــيرند از كـــسى آنـجـا جــه بـى كسى كــه بـيفتد ز هـاى واى

ديـر آشـــناتر از تـو نــديدم ولى جــه زود بـيگگانه گــشتى ای مـــه ديــر آشـناى واى

در دامــــنت گــــريستن ســــازم آرزوست تـــا ســـر كـــنم نـــواى دل بـــىنواى واى

ســوز دلم حـــكايت ســـاز تــو مــى كند لب بـر لبـم بــنه كـه بـر آرم جــو نـاى واى

از ســوز هـــجر نـــاله مــن زار زار شــــد بـا شـوق وصـل گـريةٌ مـن هـاى هـاى واى
"من چـرورانـدمت كـه تو بـا اين بها شـدى" گـــم كـردى ای مــتاع مسـحبّت بـهاى واى

آخــر سـزاى خــدمت ديـرين مـن حـبيب ايـن شــد كــه بـشـنوم سـخن نـاسزاى واى

جـز نـيكـ و بـد بـه جـاى نـماند جـه مـى كنى نه عشّ من نه حسن تو ماند به جاى واى ای كـــاش واى واى مــنش مـهربان كـــنـ گـر مـهربان نـشـد جــه كــم ای خــداى واى

مـن شـهريار كــشور عــشقم گـــلى تـو ای هــادشاه حـــسن مــرنجان گـــداى واى

شاهد گمراه

راه گـم كــرده و بـا روى چــو مـاه آمـدهاى مـغر ای شــاهد گــمراه بــه راه آمــدهاى

YOV ©

بـارى اين موى سـيدم نگر ای جشـم سياه
گـر بـه جـرسيدن ايـن بـخت ســياه آمـدهاى
مــحنت جحــاه مــحاقم نــنمايد جـــانكاه تـا تو جحـون مـاه نواَم بر لب جحـاه آمدهاى

كــتـتهٔ چــاه غـمـت را نـفسى هـست هـنوز حـــنر ای آيـــنه در مــعرض آه آمــدهاى

از در كــاخ ســتم تـا بـه سـر كـوى وفـا خـاك يـاى تو شـوم كـاينهمه راه آملدهاى

جــه كـنـى بـا مـن و بـا كـلبئ درويـشى مـن تـو كــه مـههمان سـرایـرده شــاه آمـدهاى

مــى تـد دل بــه بـرم بــا هـــمئ شـــيردلى كــه جــو آهـوى حـرم شـــيرنگاه آمـلدهاى

آســمان را ز سـر افــتاد كــلاه خــورشيد بـه سـلام تـو كـه خـورشيد كـلاه آمـدهاى

از گـناهى كه رود با تو در اسلام جهـ باك كـه تو ترسا بـجه خـود عـذر گناه آمـدهاى

شـــهريارا حــرم ععــشت مــبارك بــادت كــه در ايـن ســايئ دولت بـه پــناه آمـدهاى

يريشان روزگارى

زلف تــو بُــرده قــرار خـــاطر از مــن يــادگارى مسـن هـــم از زلف تـــو دارم يــادگارى بــى قرارى

روزگــارى دست در زلف هــريشان تــوام بـــود حــــاليا هـــامالم از دست پـــريشان روزگــــارى


تـا گـرفتم گـوشه در مسيخانه بـا يـاد دو جـشمـت
رشك مـهر و مــاه ديــدم جــام بـزم مــيگسارى
سـنـگ بـر در كــم بـزن زاهــد بــيا خــود تــا بـبينم


چـــشم نــروينِ فــلكـ از آفــتابى، خـــيره گــردد
مـاه مـن در حـشــم مـن بـين شـيوه شـب زنـدهدارى
شــل دلم زنــدانـى مـشكين حــصار جــين زلفت شــاه مـن ای مـاه مسشكويى و اى شـوخ حـصارى

داد ســوداى دلانـــدوزى سـر زلف تــو بــر بــاد


خـود جـو آهـو گـشتم از مـردم فرارى تـا كـنم رام آهـوى چحـشـم تــو الى آهـوى از مــردم فــرارى

گــر نــمى|'يَى بــميرم زانــكه مـرگ بـىامـــان را بر سـر بـالين مـن جــنگ است بـا جـشـم انتظارى

خونبهايى كز تو خواهم گر به خاك من گذشتى طـرهٔ مـشـكين هـريشان كــن بــه رســم ســوگوارى

بـاش كـز شـوت گـل رويت غـزلخوان بـاز خــيزم
فـصل گــل جــون بـــنـوم غـوغاى مـرغان بـهارى
شـــهرياريّ غـــزل شـــايستهٔ مــن بـــاشل و بس غـير مـن كس را در ايـن كـشور نسشايل شـهريارى

شكرانهُ محبت

يك جـشمكى و از هر دو سرم خون هدر آرى كـــانن تــير نــظر يــا بــزنى يــا بــه در آرى

YOQ ©

آدم كــنـى از عـــشُم و مـــستوجب جـــنْت


عـشقت نـه شـكارى كـه بـه صــد دام شـود رام بـايد كـهـ در ايـن بـاديه عُــرى بــه سـر آرى

در زيـر یــى رهــغذران خـاك شــلم خـاك بـاشد كـه تو هـم ای گُل از اين ره گذر آرى

جــون نــاى كـــه لب بـر لب جـــانانه بــنالد
بـــا هــــمدمى از ســـوز دلم نــــاله بـــرآرى
جـون كـودك قـهرو كـه ز مـهرش تركد بُـغض
گگــويى كـــــه دل از آثـــــتـم ريــــــتر آرى
تــهران و عــنايت بــه هُــنرمند كـهـن ســال؟
خــوابــم مـغر ای هـيكـ كــه ايــنم خـبر آرى
گــر جـــيره دهــنـنم زهــى انـصـاف بــدهكار يكى عـــــر طـــلبكارم اگـــر در نـــظر آرى

خــود تـلّ زر و سـيـم بـود خــانه بــه تـهران از ارث كــدامـين جــلـر ايــن ســيم و زر آرى

فـرهنگ و هــنر هـــم شــود اســمى بـه مــسمّا گـــر هــهلبدى بـــر ســر كـــار هـــنر آرى

گــر ايــن ســفرت بـار غــم از دوش گـرفتند
ای دل دگــرت تــوبه كــــه نـــام ســـفر آرى
شــيرين نـبود شــكوهات از بـىبرى ای سـرو ثـــيرينتر از آزادگـى آخـــر چــــه بــر آرى

شـــهرى است تــــرا يــــار ولى عــــمر درازت جـون نـوح نـبى نـيست كـه صـبر و ظـفر آرى

امـــب ای مـــاه بـــه درد دل مــن تــسكينى آخخــر ای مـــاه تـــو هـــملرد مــن مــسكينى
كــاهش جـــان تـو مـن دارم و مسن مــىدانـم

كــهـ تــو از دورى خــورشيل جـــهـها مــىبينى
تــو هـــم ای بــاديهيماى مــحبت جـــون مــن
ســـر راحت نــــنهادى بـــــه ســــر بـــــالينى
هر شب از حـسرت مـاهى من ويك دامن اشك

هـــمه در جـــشـمهٔ مــهتاب غــم از دل شــو



بــاغبان خـــار نــدامت بــه جـــر مسـى شكند

نـى مــحزون مسـغر از تـربت فــرماد دمـيد

تـو هــنين خـانه كـن و دلــــكن اي بـاد خــزان
گــر خــود انــصطاف كــنى مـستحق نــفرينى
كى بـر ايـن كـلبئ طوفانزده سـر خـواهـى زد
ای یــــرستو كـــــه هــــيامآآور فـــــروردينى
شـــهريارا اگـــر آيـــين مـــحبت بـــاشد
جــه حــيانى و جــه دنــياى بــهــت آيــينى

YY

غزل خداحافظى

گـفتى تـو هـم بــه مــجلس اغــيار مـىروى
اغــيار خــود مــنم تــو يــى يــار مـىـروى
بـى خار نــيست گـرجه گـلى در جـهان ولى
حيف از تو گل كه خود عقب خار مىروى
ای نـــوعروس پــردهنــين خـــــ شــــراب
گـفتم كــه خــود بــه خــانئ خــمّار مـىـروى
احـــرام بـــستهاى و حــــرامت نــــمى كنم
دل دارى و بــــه كــــعبئ دلدار مــــىروى
بـارى خـــال خــود بــه جـرستاريم گــذار
ای نـــاطبيب كـــز ســـر بـــيمار مــىروى
يـعقوب بـينوا نـه جـو جـانت عـزيز داشت
آخـر چــه يــوسفى كـه بـه بـازار مـىروى
ايـن بـار غـم كــرشكن است الى دل از خـدا
يـارى طــلب كـه زيـر جــنـن بـار مـىروى
گــــرم مـــسيح آيت و مـــنصور رايـــتى
ای دل نــــغتمت كــــه ســـر دار مــــروى
ايـن آخـرين غـزل، بـه خــداحـافظى بــخوان
اى بـــلبل خـــزان كـــه ز گــلزار مـــروى
ديـغر مـيا كــه وعـدهٔ ديـدار مـا بـه حــر
آن هــم اگــر بــه وعــدهٔ ديــدار مــروىى
دنـــــبال تـــــوست آه دل زار شــــهريار
آهــسته رو كـــه ســـخت دلآزار مــىروى

ع عشتق برشور شهريار و برى

دالان بهشت

شـاهد شـكفته مـخمور چـون شــمع صـبحگاهى لرزان بــهسان مــاه و لغــزان بـــهسان مــاهى

آمـــد ز بــرف مــانده بــر طــرَه شـــانه عــاج مـاه است و هـرگزش نـيست یـرواى بـى كلاهى

افـــسون جــــدم آبــىى، در ســـايهروشن شب


زان چجــشم آهــوانــه اشـكم هــنوز حــلقهست
كـى در نـعاه آهـوست آن حُــجب و بـيعـناهى
سـروم سـرِ نـوازش در هـيش و مـن بـه حـيرت
كز بـخت سركشم هحيست اين هـايه سر به راهى
رفـــتيم رو بـــه كــــاخ آمــــال و آرزوهــــا



دُردانــهام بــه دامــن غــلتيد و اشـكـم از شــوق
لرزيــد چـــون ســـاره كــز بــاد صـــبـحگاهى
آه از شب جــدايسـى كــز تــاب اشك حـرمان
جانم به شعله مىسوختت حـون شـمع در تباهى
يـاقوت سُـرخ بـودم بـر قــافِ عـشُق و هـمّت
آوخ كـــه زهــر هــــجرم بـــخشيد رنگ كـــاهى
بـــيداد غـــمزهاش را بُـــشت لب و بـــناگوش

كــز لطـــف گـــاه گاهم طـــالع خـــجسته دارد
يــيوسته بــاد يــارب ايــن لطـــف گـــاهگاهى
جون شههد شرم و شـوقش مـى خواستتم مـكيدن
مُـهـر عــقيق لب داد بـر عــصمتش گــواهــى

YKr ©

نــاگه جـــمال تــوحيد! وانـــه جـــــاغ تــوفيق الواح ديـــــده شُـــــستند اشـــــباح اشـــــتباهى

افـــسون عـــــق بـــاد و انـــفاس عـــشقبازان بـاقى هـر آنـحجه ديـلـيم افــــانه بــود و واهـى

عكس جمال وحدت در خود به جشُم من بين


مــــاييم و شــــهـريارا اقـــــيلم عـــــــق آرى
مـــرغان قــــاف دانــــد آيـــين بــــادشاهى

ماه سفر كرده

مـاها تو سـر كردى و شب ماند و سياهى
نـه مرغ شب از نـاله من خفت و نه مـاهى
شـــد آه مــنت بــدرقهٔ راه و خـــطا شــــد كـــز بـــعد مـــسافر نـــفرستند ســـياهى

آهـسسته كــه تــا كـوكبةٔ اشكـ دل افــروز ســازم بــه قــطار از عـقب قــافله، راهــى

خــواهــم بـه گـدايـى بـه در غـرفهات آيـم آنـجا كـه تـو مـنزل كـنى اى شـاه بـه شاهى
در آه فــرود آى، تـــوانـــد كـــه دلى بــود

تـرسم كــه شـود آيـنـهُ حــسن تـو، آهـى
آن لحظه كـه ريزم جو فلك از مرّه كوكب بـيدار كـسـى نـيست كـه گـيرم بـه گـواهـى

تـا صــبح مـن و شـــع نــخفتيم و ليـكن
شـرح شب هــجر تــو نــغفتيم كــماهى

زان خاطره تـا خون نشود خاطرم ای شوخ
ديـــر نـــذـشتم بــه خــــيابان رفــاهى
جـشـمى بـه رهت دوختهام بـاز كـه شـايد
بـاز آيسى و بـرهانيم از جــــم بـه راهــى
دل گـرجه مــدامــم هـوس خــط تـو دارد
ليكى از تـو خـوشم بـا كـرم گـاه بـه گـاهـى
تــا زلف تــوام بــاز نــوازد بــه نـسـيمى
حــون شــعلةُ لرزنــده شـــمعم بـه تــباهى
تـقدير الهـى جــو بـى ســوختن مـاست
مـــا نـــيز بــسـازيم بـــه تـــدير الهــى
تـا خواب عـدم كى رسـد اى عـمر شـنديم
افــسانة ايــن بــىسر و تــه قــصهئ واهــــ

سرود برگـريزان


 گــرفتم دشــمن جــان تـو بــودم بــرو دست از ســرم بــردار جـــانا

 وليـــكن زنـــدگى دشـــــوار جــــانا
 حــلالم كـن كــه از فـرط مــحبّت

كــه دارد ايــن هــمه اطــوار جــانا از ايـــن بــازيجهها بــــــيار جـــانـانا رهــى بـــنداشـــتم هـــموار جـــانا
 رفـــيقم تــا بــه بــــاى دار جـــانا بــه امـــيد تــو بـستم بـــار جـــانا كـهـ بــودم بـا تــو در گــلزار جــانا
 بـه كــام جــان كــنم نُــشخوار جــانـا جــــراغــــم آتش ســـــار
 نــه يــارم مــاند و نـه غــمـخوار جــانـانـا
 تـو بـاش از بــخت بـرخوردار جــانا بـه كــوه و دشت مــجنونوار جــانـا
 بــيّجم جـــون گــزيده مــار جـــار جـسه مــحزون است مـوسيقار جــانا بـر او بــارنده جــون رگــبار جــانا هــنوزم هـــــت يــار غـــار جـــانا بــــه بـــالين دل بــــيمار جــــــانـا
 مـــلالى بــود دوش انـــار جـــانا
 بـــه دامـــان شـــبان تـــار جــــانـانـا
 حــريفى بــود افـــون كـــار جـــانا

نـهآن بودمكه ديـدىآه از اين عشق جه بـايدكردن اينعشق است ودارد ندانستم كه سـختى هاست در عشّق گــــنرگاهت مـــزار آرزوهــــاست بـه مـن گـفتى بــه يـارى بـايدارم نـــدانــــــتم رفـــيق نـــيمه راهــــى بـه زنــدانـم مـن و در خـواب ديـده
 كــنون آن خــاطرات تـلخ و شــيرين شــبان تــيره قـــوت مــن بـــــود دود خـوش آنعاشق كه دلدارى دهـندش تـو خـود دانـى كـه مـن بـا رفتـن تو كـنون غــم سـخت تـابـد مسن از بــاغ مسحبّت بسر نسخوردم بـه سـوداى تـو خـواهـم سـر نـهادن هـــمه افــسانه عــــق تــو گــويد شـــبان تــيره بـــا ســـوداى زلفت ســــرود بـــرگـريزان را بــــــــوشم
 خــيالت مــاه مـن نــامهربان نـيست
 جـه حـالى بيندم يـارب كـه هر شب بــه ســيماى تــو در آيــينئه مـــاه از اين آهى كه مندارم عـبـنيست بسسى غـلتد سـرشكم جــون ســتاره
 بــه افــسونت ربــودند از مـن آرى
 كــــيدى دامــن از يـــار وفـــادار
 مــنم بــا شـههريارى مــانده تــنها تـو بـا يك شـهـر هــتـى يـار جـانا

آخرين خاطرءٔ بهجت آباد

بهـجتآَبادست و شب نـيمهست و مـن چــــم|انتظار
انــتظارى آخـــرين كـــز آخـــرين ديـــــار يــــار
قــــرتى جــا در مــيان آورده جُــرخوف و خـــطر
ســرنوشت مُـــهـهم مــــا هـــر دو را در انـــتظار
گـــر بـــيايل بــهر تـــوديع و وداع آخــــرى است
ورنــه بــُذشته ست كـــار از كــار بــخت نــابكار

بــهجت آباد و لب اســتانر و ايسـن زيسـر جـــنار
هـيكلى در جــنـب و جـــوشـم، روى هـايـ بـنـد نــه

تـــودههاى ظــــلمت شـب، روى هــــــم انــــباشـته
سـوزن سـرما، مسر و صـورت گزد هحون نـيش خـار
مسن سـِ هـارم گـزيده، سـرديم احــساس نـيست
دوزخــت غــار هــجرانـــم كــه اقــليمىاسـت حـــار
مـوج اســتخر از ســـياهى گــو ســياهى آهــنين
در هــجوم است و شـبيتخون بـا مـن ايـن فـوج سـوار
جــز خــلا و انختَر و مـن، هـشـّر كس بـيدار نـيست
هـشـم اخــتر نـيز هـم سـنگين خــواب است و خــمار

YوV © هادِ يار

گـــه بـــنالد مــرغكى يــعنـى كــــه بـــيدارم ولى


هـــيكل نـــحس درخـــتان ســـلِّ راه هـــر امـــــد كــــاجها گــــويى عــــبوسانند و بُــــرج زهــــرمار

روح شـبـردم، جــهان در مــنوردد، كـو، كـجا؟
راه بـيرون جَـستن از ايـن خـــيره غـارِ تـنـت و تـار
التــماس جحــشـم و گــوشمه از زمـــين و آســـمان


گـوش بـا اصــواتـم آمـيزد، بـهسان ضـبـط صـوت چــــشم، در اشـــباحم آويـــزد، بـــهسان گـــوشوار

يكى دوبـار از ره، سـياهى آمـلد و بـگذشت و رفت


آتـشـى در خخــرمن هـــستى مــن افـــتاده بــود تـــا بـــرآرد روزگــــار از روزگــــار مـــن دمــــار

اهــــتزاز بــــرگها بــــود و نـــــواى ســـــاز دل


مـن جــو غـوأصـى كــه نـاگه رفـته در كـام نـهنـگ يـا كـسى كـو خــود زده نـاگه بـه آبـى، بـى گُدار

صــبح ديــروزم گـشُوده، بــا بــه دزبــانى ز بــند


بايدم بيرون شـد از اين شهر و يـكجا دست شست از هـمهن جــيز جــهان، جــونان كـه از يـار و و ديـار...

وه، جـهه تـاريخیىترين شب مسى گذارد، عــمر مـن


تــيره طــوفانى كــه گــر بــر كـوهساران بـــذرد بــاز نـــذارد بــه جـــز خـــــاكسترى از كــوهسار

در پـــناه شب، امـــيد آخـــرين ديـــدار هــــــت ار هـاى دار ای صــبح و مــا را در هــناه شب گــذار
© Y\&A

ای ســحر امــشب خـــدا را هــرده از رخ وامـــير وامـــغير ايــن آخـــرين امــــيدم از ديـــدار يــار

كـوكب طُـبـحى گــرفتم ســازگار و سـر بـهـ زيـر


غـــرقئ غــــرقاب و دارم دست و یـــايى مـــىزنم بــىفروغ از هــر كــران و نــاامـــيد از هــر كـــنار

گــه بــه جــانم آتش تسحميل تـسـليم و رضــاست


داشت بر سر میزد از جحوش و جـنونم موج خون


كــاى بـه مـيعاد كـتاب خـود بـه مـضطرّين مُـجيب بـيش از ايــن است انـتظار اضـطراب و اضـطرار؟
 وا شُـــدم هـــشـم و ســـتون صــــبر ديـــــم اســـتوار

گــويع از دنــياى ديــر گـفته بـودندم بــه گـوش
شـرط بُـردِد عــاقبت را بــاخت بــايد ايــن قــمار
گــر طـــمع دارى حـــيات جـــاودانــــى ســـربلند
چـــند روز خــاكيان گــو سـر بـه زيــر و خــاكـسار
آخـرين بـانگ خـروس از طـرف بـاغى شــل بـلند در جــــرگاهم خــــلنده خــــنـجرى بـــود آبــــــار

فـرصت يكـ بـار ديــدن نـيز بـا ايـن دست بـاخت طـــــالعم ايـــــن هـــــــــا

آســمان ديــدار آخــر نــيز كــرد از مــن دريــغ تـا كــند ســوز و گـــدازم ســكهاى كـــامل عــيار

صـبـح بـا جـشُمى دريـده گـفت ديـغر جــيم شـو كـز الف ايـنجا بـه گـوش آويـزه ســازد حــوب دار

نــيـنخند صــبح بـىانـصاف، گـويى صــاعقه است آخخــرين امــيدم از وى، خــرمنى شـــد تـــار و مــار


خـود بـه مـحراب شـفق در سـجده ديـدم غرق خـون مـــقتدى بـــا هـــيّوا و خـــرمن هـــستى، نــــار


زى كـــمالالمــلكـ هــم رفــتم كــه شــايد او كــند
رُخـصت بـرگثشت را فــكرى بـه حــال ايسن فــكار
ليـكن او را بــا دلى بـشكستهتر ديــدم كــه گـفت
كَــل طــبيب ار بــود بــارى سـر نــبودش بــنبهزار
كـمكم آن عـــت مـجازم هــون جــنين شــد بـار دل
روح، از آن يكـ چجــند جـــون آبــستنانم در ويــار
تـا كـه عـشقى آســمانى زاد از آن دل جــون مسسيح
كـــز دم روحالقـــدس مـــىداشــــتندش بـــاردار
تــاج عـــشق آرى بــه خـــاكسترنشـينان مــىدهند
هــر گــداى عــــت را حــانظ نــختوانــد شــهريار

زفاف شاعر



گــهى ز بــرق فــكندى بــه ســوى مــن خــنـجر
ســــواد بـــــيشٔه بـــــاغات دور و بــــر بس بـــــود

بـــــسان كــــورة آهــــنترم درون مـــــسوخت
بـــــه دم زدن هــــــمه آهـــــم بــــــهسان آهـــــنـر

بـــــه روى صــــــخرء اســــتـتخر بـــــهـجتآبادم
سـرى كــه ســينه سـهر كــرده بـا قــضا و قــــر

خـــطاى تـــير هــــمان بـــاشد و بـــالاى خــــطر
خـــبر ز خــــويشتنتم در عــــزاى عــــــق نــــبود

كــه كس مــباد جــو مــن از عــروسى تــو خــبر
بـــه هـــوش آمــــدم از هـــويع و بــــه بــــالينم


دل شـب است و هـــــيولاى زنــــــدهوش مَــــهـيب







در آســـتين مــــرش ســـينماى جــــادو بـــود

شــكافت ســقف حــصـار و شـــكوفهها بــشكفت
شب ســـياه مـــن آمــــد يـــكى ســـــيد ســــر



بــــه دور حـــلقهٔ اســـتخر از گــــل و شـــــمشاد

بــــه نـــــقـبندى ســــرو و ســـــتاره در دل آب

ز ســــازهاى درخــــتان بـــهـه زخـــــمههاى نــــــيم


YKI © مادِ يار

كـــنـيز نــــخل بـــزـى كــــرده در قـــــباى زرى


كـــــه بـــــاربند جـــــهيزند و كـــــاروان شــــــــر
جـــهيز ابـــر هــــــه شــــال و تــــرمهٔ كـــــمير زرى و اطــــــلـ رومـــــــى و ديــــــبـه شـــــــوشتر

در آبـــــشار بـــــرقصنـد گـــــيسوان در هـــــــاى

بــــه مـــطربان ســــرانــــــــاز از هــــى شـــــاباش

كـــــرده بـــه انـــفاس، مـــشكبيز آفــــاق
كـــه آب بــركه گـــلابست و خــــاكِ كــو عـــنبر
بــــه بـــزم لاله و نـــرگس، قـــــــح كثــان نــــــيم

چجــه عــنبرىست كــه مــطرب گـــوده از گــيسو جــــه شـــكرى كــــه مُـــغنتّى شــــكسته در حـــنـجر


نــــــسيم مـــــجمره گردان ز ســـــــايه روشــــــنـها
حـــه عــودها كـــه فــكنده بـــهـه لاله گـــون مسـجمر
بــه ســايه روشــن گــل ها حـــه شبنــشينىهاست


لطـــــيف و وحــــــى و رؤيـــــايـى و گــــريزنده


بـــه راســتى شب وصــل و زفـــاف شــــاعر بـــود ز شـــــــاهكار طـــــبـيعت شـــــــبى شــــــــغتآور

شـــبـى كــــه خــــندد از او انـــعكاس در آفــــاق


زمــين بـه ســاز فــلكـ در سَــماع و وجـــد و سُـرور بــه كـــوه و جــنـغل و دريـا شـــــونٍ زيــور و زر

فـــرشتعان ســــمن مـــوى ســــايه و مـــهتاب

گـــشوده جـــــمر كــــواكب در انـــظـار عــــروس
 بـــراى هــــديه مـــن نـــيز بـــركه آيـــنـه بـــود
بـــــه روى آب ز عـــــكس هــــــلال انـــــشتر
نــوشته هـــــن بــه رخ آب: ععـذر مـــا بــذـذير

ز جحــتر بــيد فـــرو هـــشته بـسّه بــنـد حــرير
بــه روى تـــخت و ز شـــمشاد تـــختخواب فـــنر




مسـر دريسـجهاى از مــاه بـاز شــد كــه بــه نــاز

گــــرفته دور نـــو مـــشاطگان عــــالم قـــــدس
تــو چــون مـــيان جـــمن طــاوسى نـــارين بـر
بــــــ صـــــحنههاى زرانـــــــود دلكش مــــهتاب

ســبـى بــريدى و بــر دوش مــن نــهادى يــاى
ســـس خـــزيدى و بـــر ســـينهام فــــردى ســـر
بـــه جــــادويى بــه لبــــم دوخـــتى لب نـــوشين
مَـــذاق جـــان مــن آكـــندى از گـــل و شـــــر
مــن و تـــو هـــر دو ســـزاوار يــكدگر بــوديم
جــــمال و فـــرّ و شــــكوهى، وَراى شـــــــد بـــــر

YMT ©


بــــه شـــــادباش عــــروسى شـــــاعرانــــــه مـــــنـن
زمـين بــه هــاى تــو گــل ريــخت آســمان گــوهر
 و يــا بــــه تَــصّهُ شُـــرب اليــهود ايـــن كـــشور

ولى تــــو نـــستخه اصــــلى نــــــان مــــن دادى بسه ســحر كــلك سـر انـغشتِ خــودكه هــان بـنـغر

فــلكـ شـــكافته ديــــم بـــه ســـيل نــورى ســـبز گــرفته كــون و مــكان زيــر بــال شـــوكت و فــر

چــــنان دويــــه بـــه ذرات جــــون مـــى و مـــينا


سیس به نغمه فزودى كه هر جحه هست خود اوست جـــز او هـــوا و هـــوس بـــاشد و هَــبا و هــــدر


كــــه ظــــاهر او بـــود و مــــا ســــواى او مـــظهر
تـــو هــــم در آيـــنـة مـــن، جـــــمال او ديــــــى

تــو جـــشم دل بــگشا و بــه گــوش جـــان بـسـنو
كــه جــشـمهها هـــمه كــورند و گــوشمها هــمـه كـر
تســـويى كـــــه نــــــامزد وصــــلـ شـــــاهد ازلى گــر ايــن قـــمار كـــلان مــىزنى ز مــن بـــذر

گـر ايــن گـذـشت كـنـى حـسن جـاودان بـا تـست در د دگــر مـــن و هـــــه دلخـــواه تـــو در او مـــضمر

چــه ديـدم! آنكـه جـهان آيـنه است و از هـر ســو فــروغ حــسن و تـــجلّى بــه صـــورتى در خـــور
 بــه صــورت تــو نـــمايد هـــمه نــقوش و صــور

ســس بــه دخــتر طـــع عــفيف مــن گــفتى:

رســـيد وقت، كـــه هــــرواز را گُـــشايـى بـــال

 در ايــن جهـهان هـــمه بـــذار تـا جـــهان دگــر

شـــعلئ عــــت گـــرفته بـــهـه روان


 گــــه ســـر از يـــنـجره آرد بـــيرون مــى كثـد هـــيكل ســـنغين بــالا

 كــه مـهـش تــافته تـا كــيوان است
 سـر نـهـد بـر ســرِ ايــوان گــستاخ مسىنمايد كــه بــه بــازيم مسـيرير...

 دست كـــــم در دهــــن شــــــير رود بــر ســر نــرده كــنـلد بـــايـى بــنـد اگـــرش ســـر بــــرود جـــــا دارد

ديــده آن عــاشق سـرستخت جــوان
 ســرزمينها گـــذرد يـــاى جــــنون


 تـا، نــشستهست بـر آن بــام بــلند

 مــنزل يـــار فــسونكار ايــنجاست خــم شــده جـون شــكن طـرؤ كــاخ
 گـــردنِ شــير بــهـ بـــازيجه مـــخار ليـكن از شــير كــجا بـر حـــر است عــشق آنـجا كــه بــه نــخجـير رود هــنـجهها ســـاخته قــــالبا كـــــنـد بــــر ســــر نـــــردة او هـــــا دارد

آســمان را بــه زمــين خــشكد بـا

 دهــنِ چــسته حــكايت كُــنِ مــغز هـسته را مـغز نـغغنجد در هــوست در و ديـوار جـو گـلبرگ طرى است در دـت
 كــه صــدف بــاشد و گــوهر بـرور

 از بـــر ســــفـ بـــــرآويز بـــــلور لالههـــــا رشك گـــــل و لالؤ بـــــاغ ســـحرى ســـاخته نــوشين لبــختد هـردهها بــافته از گــيسوى حــور گــيسو افــشانده جـــو زلف هـريان
 بــاد هــيـجیيده در آن شـــــعله و دود

 زلفـكان كـرده يـر از بـولكـ و يـول هـى سـر انــدازد و خــواهــد شـاباش

## $\star$


 ربُــــة الحــــجلهُ ايــــوان جــــــالال

مــىنهل هــاى بـسـه جــايى كــانجا مـــعسى تــا بــــه كــــجا بــرخيزد آدمـــى هـــر زده چحـــون افـــرشته بــاز كــرده دهـــن ايــوانـــى نـــغز غـنحه را گـرجّه ورق تـو در تـوست غـرفئ حـورى و خـرگاه هـرىى است جـــمن نـــزهت و آغـــوش ســــــن
 فـــرش ايـــوان گـــلـى و زنـــعارى در و ديـــــوار هـــــــمه آيــــــنـوار
 سـر هـر شــاخ شـكفنتهست چــراغ لالههـــــا در افـــــق آيــــنـن بـــــند
 شـــاهـد بــيد بــــه طـــرف ايـــوان
 گــويـى آتش زده بـر شـــاخهأ عــود جـون در ايـن يـرده صـبا جـويد ره مــــاه ريــــزد گُــــهر و مـــــىـلرزد
 بــه ســر حــجله بــرقصد بــــّاش

خـفته بـر تـخت جـو گـل سـروقدى
 دخــترى آلهـــــ حـــسن و جــــمال

شـــاخ گــل داده يــكى بـار تـرنج
 مــى چرانــد بــه خــــمنزار كــتاب
 بــخشدش زرد جــايى بــه كــاب
 لعــل لب سـرختر از تــاج خــروس نـــرگس مـــست بــــيـجد بــــالا: گـــــردنى آيـــــنه گردان خـــــــــــاى
 ســـــينهایى آيت طـــــــور ســـــــــينا

 يـا جـو مـاهيست كه غـلتبده بـه تور

 شــكرى نــيز خــود افــزوده بـر آن ســـــينه را نـــــزهت نــــــــارنجستان جــادويـى جـشـمه كـه بـر قــلـة قــاف
 تـــــئ ســـــرسره ذوق و خـــــــيال

 مـرمرش بــاج دهــد عــاج خـــــــاج از درء بـــــــاكرئ نـــــــادرهاى

زيـــر ســر بـــالش نـــاز يــر قـــو
 نــرگس مـست فـرو خــفته بـه نــاز آهـوى جــــم ســـيه را بــه شــــاب

 مــرّه بــر عــارض گـــلبرگى نـــماى
 گـــاه مــستانه جــو بــرگشته بــا


 شــمدش بـر قــد و بـالاى شــغرف
 هـمجو مـاهيست كـه يبحیديه بـه نور شـــمدش تـــنـى دل و مــــرم راز شـــــمدش را بــــنـر تـــــا نـــغرى مــى كند بس شـــكرين قــصّه بـــــان رشـى نــــارنج دو نــــار يــــــــــــان بــر فـــراز شــــكـى ســـيمين نـــاف
 تــل جـــادوى خـــداونـــد جـــــــال
 رسـتـه از مـوى مـــيان كــوه ســرين
 بـرف مـهتاب نـــسته است بـر آن ســـينه مــنـنق بــه شـــكاف درهاى

طـــاس لغـرزندة ذوفــست و خـــــال تـا در آن طــاس بـلغزد جــون مـور

 مــــح يــا ز دو شــــاخ بــلورين بـــيوند تــــنه در جـــشمئ حـــيوان بـــيند گــــم كـــند آب دهـــن راه گـــلو

## $\star$

سـخت مرعوب شـكوه است و جلال مـىزنندش ز دو سـو سـخت نـهـيب


 شــرمش آيــد كــه نـهـهـ روى نـــياز
 خــواهــد از يكـ حـركت شــد رسـوا: مــى نهم بــا جــه دلى جــاى ايــنجا

$\star$
هـــه را رعـشه بـه تـن خـون سيماب


بــــرتگاه دل و لغـــــزشگه حــــــال ديـده بـا كـج نـهد آنـجا حـون كـور
 هــوس آنــجاست هــنـگينه خــصـال
 زانـــوان جـــون گـــره گـــل دلبــــد عــاشق ايــن شــــاهد ايـــوان بــيند آن دو یـستان نــغرد جــون دو هـلو

عـــُق زانــو زده بــر كــاخ جـــــال عـفّت و شـرم دو جــاسوس مَـهيب
 رنگ مــــــهتاب، رخ شــــــــــادابش
 خـاكسار است و بـر آن درگــه نــاز

 سـر و جــان را نــرسد جــاى ايـنـجا گـل دريـغ است كـه آن لب بـوسد

عــاشق و بـــد و نـــسيم و مــهتاب در و ديــــوار عـــــيان مـــــلرزند $\star$

شب از ايـن مــنظرهها ديــده بـسى ليــكن اســرار نــغويد بــه كــــى

درس عـشقُش جــو بـلبل ازبر شــد


 بسكــه ايــن داســـان مــكرّر شـــد دگر ايـن بـاغ، خـشـكـ و بـى بر شــد يـيش خـشمّم بسـست و گـوهر شــد
 سـاعت مـن جـه كــند و هـنـحر شـد



بـاز دل گـشت طــفل مـكتب يـار بــعد از ايــن انــتظار جـــمعهُ دل
 جـمعه شـلد بـين مـا و شــنـه حـجاب دگــرم ســـاز جـــمعه مــبتذل است و است جـمعه آن جـمعههای بـيشّين نيست شــنبه هـم لك و بيس خـود از اش اشك بــا بــه تـعطيل خــورد روز بـرات دم شــــمارى كـــنـيم تــــا شـــــنـبـ سـاعت از نبض مـن نساخت فلك دل يهودى شـدهاست و شـنبهيرست

ميوه بر شاخ بلند

بـه يسكى كـاخ بـرافـراخـتـه فــد
 كـــه بــر آن كــانـاخ نــــيمن دارد

 مــاهتابى است كـهـ بــ اور اوج كــمال روز و شب ديـده بـر او دوخــتهام جـــون رود از عـــقبش مـــــنـرم
 جـون يـكى مـاه كـه بر شـاخ بــنـد

YVQ ©

كوزء تهمت

در بـــاديه گـــر تــشـنهاى از راه فـــرو مـــاند
مــردم هـــمه كــوشنـد كـــه تــا تــــنه نـــماند
هـــركس بــرسد در وى و آن حــــال بــبيند
خـــواهــــد بـــه لبش جـــرعة آبــى بــرساند
ايــن ســر نـــهـد از روى ثـــوابش ســر زانـــو
و آن شــربت و شــيرى بــه گــلويش بــجكاند
ور كــوزه بــه دســتى كـــند از آب دريــغش
هــر كس رســـد از طــعنه بــدو زهــر جــــاند
حــــال دل مــن نـــيز جـــو بـــينم رن زيـــبا يــاران بــه هـــمان تــــنئ جـــانسوخته مــاند

جـــشـمـم بــه فــلـك بــويد و راهـــم نـــنمايد هــايم بــه زمـــين خــشــد و رفــتن نــتوانـــد

جــز ايــن كه مـرا زهـرهٔ اظــهار بـه وى نـيست

ويــن مسـردم بــيكاره بــريزد بـــه ســر مــن
فـــرياد و فـــضيحت ز فــــلكـ درگــــذرانـــــد
خـواهـم كـهـ در آن حــال زمـين بـاز كــند كـام شـــايد كــــه تـــنـم بـــلعد و جــــانم بــرهاند

كـو مـرگ مـفاجات كـه جــون عــيد بـه جــانم از در رســــــلـ و خــــــانه عــــــرم بــــتـكاند

كــو آنكـــه دلش بــر مــن دلـــوخته ســوزد ويـــن آتش ســـــوزنده ز جــــــانم بــــنـاند
 كــو كــوزة تــهمت بــه ســر تــشنه شــكاند

آخــر نـهـ ز دنـبال تـو خـود مـىدوم ای شـوخ
عـــُق است كــه بــا تــركى نـــازم بــدوانــد

#  

مـن هر جـه ز دامـان تو خـواهـم بـكـّم دست عـــشقم بـسـه كــــمند ســـر زلفت بـــكشاند

اين بدعت ما نيست كه عشّق است و خدا داد افــسوس كــه آن ســنگدل ايـن قـصَّه نــدانــد

يـاران بـه خـــدا كــيست كــه داد دل مــا را
زيــن مــردم نـــااهــــل ســـتمغر بـــستاند

خمار عشق

 ســادهتر گـويم ای رمــيده غــزال




 اين منـم بىتو، زنده مـانده هـنوز؟

 جـه خـمارى كه خود به خـاكى برد


اين قصّه در اينجا تمام مىشود و ليكن بايان ندارد.
دكتر بهروز ثروتيان
نوروز آA9 خورشيدى
موهردشت كرج


اعلام


اشخاص، كتابها و نشريات، جاىها و مكانها، آيات، روايات و جملات عربى

مـن هـر جـه ز دامـان تـو خـواهـم بـكشم دست

اين بدعت ما نيست كه عشق است و خدا داد
افـسوس كــه آن سـنگـدل ايـن قــصّه نــدانــد
بــاران بــه خـــدا كــبـت كــه داد دل مــا را
زيــن مــردم نــــااهـــل ســـتمغر بـــستاند

خمار عشق

 ســـادهتر گــويم ای رمــيله غــزال رو رو مـن بـا تـو رفت و مـاند بـدن




 اين منم بیىتو، زنده مـانده هـنوز؟ جـهـو

 جـه خـمارى كه خود بـه خـاك برد
 اين قصّه در اينجا تمام مىشود و ليكن پايان ندارد.

## دكتر بيروز ثروتيان

نوروز
طوهردشت كرج


اعلام


اشخاص، كتابها و نشريات، جاىها و مكانها، آيات، روايات و جملات عربى

| اشخاص |  |
| :---: | :---: |
| ب | $i$ |
| باربَد، | آدم، |
|  | 1 |
| بF9 بو |  |
| YYI | ابراهيمهور، |
| OD بهار، ملك الشعرا، | ابليس، |
|  | If0 ابنزياد، |
| Y.9.r.0 | ابنس |
| به¢ | ابوالقاسم كمال\| السلطنه، 19 |
| بهجت تبريزى، | If ابوسعيد بهادر، |
| Y.9, M.A | ارسطو، 9 9 ${ }^{\text {9 }}$ |
| بFF | YVI ، Y.. اسكندر، |
| ب | $\text { اشترى، } 18$ <br> اعتصامي، بروين، |
| ¢رويز، IAY | اع اعضامإلوزراء، |
| CTV 'YO MF | اميرخيزى، 19 اسماعيل، |
|  | V• انورى، |
|  | اوريا 90 |
|  | Y. ايرج ميرزا |
|  |  |

## $\tau$



 IYY. ،YIF ،Y•N ،Y-V ،Y•G ،IIS YgQ ،YOR , roy ،YYO حُر، 1fA حسين(ع)، $i$
 dIV dls (llo dif dir diY IYO IYF IYY IY• (IIQ IIA , IYF ،IYI IY• IYA , IYV IY\& dff dfI If: ifa dra ،Iro , IOF ،IOY ، 101 ، 10 - I IFA IFV ،IFY ،IFY اIFI ،109 ،10N ،100
 YVO ،YFO ,Y.F iY-Y ،19V ،19. برى [خواهر سهند شاعر]، IV9 برى [ورزی]، IVA

ت

 ث
 Y $\wedge$ -
 וצ,
 YIF ،IVN ,IVO ،IFO (I•A ، I•V

## て



dre che







 ,IY| ,IF' ,IYA , IYO ,IYF ,IYI
 , IOF ،IOF ،IOI ،IFQ ،IFA , IFV ،191 ،18. ،109 ، $10 \wedge$, $10 V$ ، 100 ،IVF ،IVO ،IFV ،Iq\& ،IFF ،IFY ،YO1 ،191 ،19. ،1N1 ،1A• ،IVA
 ,YIQ GYIA IYIV ,YIF ,FIO GYIF ,YYG GYO GYF GYY GYY GYY. ,YYY GYY ,YF. GYQ GYA ,FYV
 IFFV ,YFO IYFF ,YFY ,FFY ,YFI ,YOD GOAF GYAY ,YOF ,YO. 'YFA GYY ,YEI IYE ,YON ,YOV GOA rea، ryq

yff dOF
|f شيّ

;

زاهدى، لطفالشّ، 18 (
زات ز
زُهرى، 19

س
M. Yامرى، Y
 IOF ،9
سلطان اويسخان، IV9 سلطان محمود غزنوى، I\&\& سلطانآبادى، عباس، سان

سَلمان، 1
|f9 N| ،VA سليمان سماعى، حبيب، 18 YOF سـرقندى،
PIF ،IfA ،IFF ، 91 dF ،FD سـهـند شــاعر (بـولود قـراهــورلو)، 48 ، IV9 ،1VA OY سهيل)
WV سياهیوش، بهروز، محملحسين بهجتت تبريزى ـ
شٌ

شایور رنگرز،
 ©FY GYO ,FY ،YI ،Y• ،19 ،1A , IV ،19


ک

FF كاويانيور، احمد، IV 19، 19، كسرا، كا كا
كمال الملك، fو9، fF كوهكن ــــ $J$
 YOI ، IOF ، IOD ، IOF ، IFA , IYA
 PYF , FIT $p$

9V 90 90، 9F اشك
 مُحمّل (ص)، Y
محمدل جهان بهلوان، rer
 189، ff •مسيب شاه KV. ،Y\&Q،Y\&I ،IV\& ,VV (ع) مسيت مشّكى، حميل، FGI،HIA منصور PFF منيرَهو موسى (ع)، مولانا جهلالدالدين، V\& j

YYF , YIF ,IAR
صالحى، مجيد، " صبا، ابوالحسن خان، 18، 19، 00
b

F•O F.Y•Y
$\varepsilon$
عباس عثمان قزل ارسلان، عذرا،
Y. F , Y. Y ، Y•1

عطًار نيشابورى، IV9، 189
 عيسى(ع)،

ف

فراقى، منختومقلى، 94
فرعون، Y-

Yg. rYOD , YIF ,IFY فصيح الزمان شيرازى، 00 ق

> قارون، 109
> قزوينى، عارف، 18

Yا قمرالملوك وزيرى،
قيزيل اياغ، YQ

$$
\begin{aligned}
& \text { Y•r ،1人• IVA ،IqF ،19. } \\
& \text { نكيــا، " } \\
& \text { |V| نمرود، } \\
& \text { YO9 } 11 \text {,V9، (ع) } \\
& \text { VQ نير تبريزى، محمدتقى، } \\
& \text { YEI ،YOF ،IAI يعقوب، } \\
& \text { يكانى، } \\
& \text { ، يوس, } \\
& 9 \\
& \text { YE1, YOF , YOI , YMV , YYV , YIQ }
\end{aligned}
$$

كتابها

س


ش
شرح غزليات حانظ، 19، VQ،

$\varepsilon$
عشت هرشور شهريار و هرى،
ت

قرآن،
ك

كيهان فرهنگى، 19
$J$

IVA ،IV A ليلى و مجنون

آتشكده نيّر، V\&

الهى نامهُ عطّار، IV9، $\tau$

حيدربابا، \&8،

$$
\dot{\text { خ }}
$$



د
دستور الكاتب فى تعيين المراتب،
 ديوان حافظ، IN INV
j
زندگانى ادبى و اجتماعى استاد شهريار،

$$
0 \cdot \text { ، } \mathrm{HO} \text {, YF } 19 \text { ، } 1 \mathrm{~V}
$$

مثنوى معنوى، مالاسرار، •NA

| جاىها و مكانها |  |
| :---: | :---: |
| - | $i$ |
| بل تجريش، 109 |  |
| ت | 1 |
| تاجيكستان، 90 ، |  |
|  | ارمن، |
| YYV ،Y-1،191 ، 1A9 ، 109 ، $10 \wedge$ ، 10 V | VQ اصفهان، |
|  | If انتشارات آيدين، |
|  |  |
| YOQ , YFQ , YTV , Y.N , Y.G |  |
| を | ب |
| FF جهارراه اميراكرم، | 100، 10F |
| $\dot{\text { c }}$ | بانكى كشاورزی، بخارا، ror |
| خراسان، 101 ¢ 10 - |  |
| خيابان |  |
| خ^ خيابان عباس آباد، | بيمارستان |
| $د$ |  |
| دY |  |




## انتشارات آيدين متشر كرده است:

دكتر بهروز ثروتيان ولى الش دروديان
(مجموعه مقالهما ويادداشتـماى دكترشفيعى كدكنى دربارة حافظ)

جمعى از مؤلفان (زيرنظرجمشيد عليزاده)
دكتر معصومه معدن كن دكتر احمد گلى
دكتررضا انزابىنزادي، دكترسعيدالشّقرهبگلو
دكتر ميرجلالالدّاين كزازّى
®
به كوشش غلامرضا طباطبايـى مجد دكترداود عطّار/ ترجمئحمدانه جعفريور ولى الشه دروديان
»『 ® »
® - تاريخ تبريز (مينورسكى) ® تجويد و روشهـاى تلاوت قرآن - تلخستان (مجموه شـعر)


 و $\diamond$

د
ويرايش جمشُيد عليزاده
مقدمه ولىاله دروديان
ويرايش جمشُبد عليزاده
$\diamond$
> ديوان رهى معيرى
ا از ديار ابرها $\diamond$

محمود ماكال > روستاىما (دهكدهاى در آناتولى)
دكتر رضاانزابىنزاد، دكترعلىاكبر ديانت


دكترنظريانى، دكرمظظفرى، دكترطلوعى آذر عليرضا صدفى (آتش) >

پ ® ا احمد كسروى $\diamond$
د
دكتر احمد كلى، دكتر يدالها نصراللهي


اسماعيل اميرخيزى
دكتر رضا انزابینثراد فارسى دانشگاهى
 ® گ
گ ولى الله دروديان
نادرجوادزادگان، دكترحسينحاجحىزاده، مريمسلحشُور فانى تبريزى ويرايش جمشيد عليزاده تصحيح وشرح ڭ『 متون برگزيدة ادب فارسى
 دكتررضا انزابى نزاد،دكترسعيداله قرهبحلو

دكتر معصومه معدنـن دكتر عليرضا مظفّرى ®

جواد صادقى
حسن عبّاسزاده اهرى دكتر كمالالدّين هريسىنزاد

دكتر مححمدرضا مجتهدى
دانيالدورمواى/ دكتر كمالالدّين هريسىنرّاد
(نظامهاىبارلمانى، رياستى، مختلط واقتداركرا)
$\diamond$
ح

قانوناحياء دادسرا（قانون تشكيلدادكاههاى عمومى وانفلاب）جواد صادقى

جواد صادتى
جواد صادقى

حسن هرستارى
حسن هرستارى
مححمّد سرخانى
سيدنزاد، سيرنگـ، رحمتى
مهندس وكيلى تهامى، مهندس احتثطاممنش
مهندس على وكيلى تهامى
مهندس على وكبلى تهامى
نعمتاله تقوى
نعمتالش تقوى
هروفسـور هاول كلاول／دكتر هرويز نوروزى

قانون جديد چكى
نحوه عملى ثبت شركتها
ه
－
（1）
》 مرورى بر حسابدارى مالى و صنعتى
Hammer 7.0 راهنماى نرم｜فزار
》 ض
$\diamond$ مبانى جمعيت شناسى
®
－نگاهى به آموزش علمى موسيقى در تبريز （تاريخجه هنرستان موسبقى تبريز د دانتــــراى هنر ）

جنگيز مهدى يور

ودود برزى
دكتر منصور بيرامى
دكتر منصور بيرامى
عباس خوش
عباس خوش
دكتر على اصغر كوشافر
دكتر منصور بيرامى
عباس خوشخر
® مكتب قويوز
© آفات گفتار
ج
》
®

- رازهاى كودك من
®
$\diamond$
ه


# محراب شفقده اؤزومو سجده ده كؤردوم قان ايجره غميم يوخ ، اوزوم اولسون سنه سارى عشقى واريدى (ششهريـاريـن)، كوللو - جيجكلى اري افسوس، قارا يئل اسدى، خــزان اولــدو بهـارىى 



