




رینيمى

سا بهَهُمر
بر معرفت استوار كُن ، پبايهٔ عمر وز دست مله ، نقد تَر انمائه عمر

با ديلدة انصاف نتر ، نا بينى : خورشيل هنر دميله ، از سايهٔ عمر

$$
\bar{\varphi}
$$



## حها

بقلم : جنابT

رهى از شيفتكان سعدى است، بحذى آه بس از انتشار » نقشى از
 آنرا نوعى رشك و غيرت ناميد در وى بديد آهد كه جرا اين نوشته دربارء سعدى فراهم نكشته است ؟ و در نتيجه بيش از از ساير ستايشتكران


كرده ومزاياى غز لسراى بزركك، در كفتههاى رهى متجاى
 شفافى مى بخشد، بكار بستن تناسبهاى لفظى درحد اعتدال و و انا اندازماى

كه بسخن عذو بت وطراوت ميدهد ، همه در كتتهماى او ديده ميشود: تو تماثاته خلقى و من اراو از بادغ شوق

بسراباي تو ، ای سرو سهى قامت من من
كز تو فارغ سر مو نى بـر بـرا بايم نيست
جه نصيبىاست،كز آن حشميا نوشينم هـست؟
جه بلائىاست، كز آن قامت وبالايم نيست؟
بنج

اشك سيمينم بدامن بود ، !ى سيهين تنى

$\omega$
 دعوى ز ديدء من ، وز اختر ان تمواهى

3


$\square$

بِعرِهِ بو سر راهش فتاده بودم دوش بخندهمفت : از اين رهعنذر جه ميخو اهى

M
از بسكه ب! جان و دلم ، ای جان و و دل آميختى
هون نكهت ازآغوشمل، بوى تو خيزد از تملم
3
بدين امبيد كــه با بو سرم نهى روزى ! برهنذار تو ، جون سايه هسكناست مرا
$\square$
تَّ تو را باما تعلق نيست، مارا شوق هست ور تورا !یما صبورىهست،ماراتابنيست
باقْناى شين :

از برم آن سرو بالا ميرود
صبرم ازدل ميرود تاميرود
تآزَ يند جاى درحشم رقيب
همهجو اشكازديدهٔ ما ميرود

حون شمع نيمه جان، بهو اى تو سوختيم بـــا ترِه ساختيم و بـاى تو سوختيهم
 عمرى كه سوختيم ، براى تو سوختيم

4
تمر جه دركارم جوا انجم، عقدهها باشدرهى جهرء بعثادهاى ، جون صبحدم باشل مرا

آ نجهه بخاطردارم، دهى را ميتّوان حهارمينغز لسرائى ازمتأخرين بشمار آوردكه در اقتفاى اثر شيخ، موفن بيرونآملـاند: هلالىوفروغى بسطامى درسادكى و روانى ، سومى معتمدا لدو لهُ نشاطكه ثختخى حافظ نيز درغز لهاى وى ديده ميشود وايذك رهى معيرىكه بحريم استادنزديك شدهاست، ولى با اين تفاوت آشكار كه بحد زياد ومحسوسى ، نازك خـالى غز لسرايان سـبك هندى در كغتههاى وى ديده ميشود. وبايد اضافهكردكه -یِوسته ميان سعدى و پیروانش این تفاوت هست كه از كفتههاى وى ، شادابى وجوانى ميَراود و كمتر بعجز و ناله ميـكرايـ.
 از ديِكر شاعرانش ميداند و اميرى فيروز كوهى صائب را دوست دارد و بر سايرين دجحان نش مـدهد، يا مر حوم وحـي دستکردى نظامىراهاسخن
 كه درذسند خود متعصـّب ومتحـّجْر نشده است: اواستادان سخن را نهتنها دقِقاً خوانده ومطالعهكرده بلكه بسيارى از آنها را جشيده ، يذيرفته ، واز آ نها فيض كرفته است.

قطع نظر از نظامى كه جساز سعدى مقَداىهنرى اوست ، كاهى از ساير شاعران بزركى كه در مدارى ديكر سير ميكنند و بـكلى از سبك


 بآرايث لفظى دارد و دقتى كه در جملهبندى بـكار بسته است ، بخوان انده
 كه تحتأ ئيردم كرم مولوى قرار كرفته است نمونه :

ساقى بده بِمانهاى ، زآن مى كه بیى بر حـن شوراتگيز تو ، عاشق تر از پيشم كند

زآن مى كه درشبهاى غم ، بارد فروغ صبحدم غافل كند از بيش و كم ، فارغ ز تشويشم كند

نور سحر Fاهى دهد ، فيضى كه ميخواهى دهد با مسكنت شاهى دهد ، سلمطان درويثم كند

سوزد مرا سازد مرا ، در آتش اندازد مرا وز من رها بـازد مرا ، بيكَانه از خويشم كند

براىكسانى كد شُر نمى گويند و طبماً درسبكى مستقر نشدهاند و تصلبى درنوق ندارند ؛ سِنديدن شُعرخوب ، در هرشيوهاى قـرار كرفته باشد ، دشوار نِست ولى براى كويندكانى كه بسبك خاصى كرايش دار ند




يكى از بزركانى كه برطبع و نوق زهى ، اثزى محسوس كذاشته
حافظ است . عاوه برجسن تـركيب ، وقار تعبير و مناعت روح كـــه در ،

درا بيات وى مى بينـيم :

Fمشكايت از مُلى ، كهشكوه ازخارىكنم من نهآن ر ندمكه غير از عاشقى الرى كنم

دهى :
حافظ : من نه آن ر ندم كه ترك شاهد وساغر كنم
با ياد رنت و بوى تواى نو بهاد عثق همجون بنفشه ، سر بعريبان كثيدامام
: دهى :

حافظ : با ياد نرتست ، سر سودائى از ملادل همحون بنفشه ، بر سر زانو نهادهايم
دراشعار دهى ،كامى به ابياتى برميخوريمكه كوينده بحريمخواجه
 كذاشته است . ما نند :

خاكباىآنتهىدستم ، كه هون ابر بهار بر سر عالم فثاند هرجه بيدا ميكند

از حويم خواجها شيراز ميآيم ، دهى باى
 نيمبش، صبع جهانتاب ز مينانا نهميل

روشنى بنحش حريفان هه و خورشيلنيود Tتشى بود كـــه از باد8 مستانـه دميل

جلوهها كودم و نشناخت مرا اهول دلى دو منم آن سوسن وحشى ، كه بويو انه دميل
 نفس توم وثمى ، از دلِ بيمانه دميل

جساز سعىى ، صائب و نازك خـيالى هاى غز لسرا يان شـوهء معروف بههندى، برنوق حساس و تأئر يذيردهى اثر كر ده است. بطوريـكهميتوان وى را بطور طبيعى و فطرى در اين شـيوء از سخنن قرار داد ، ولى توجه به استحكام كام وانسجام جمله، اورا ازاين طلايفهممتاز مسسازد بطوريسك ميتوان كفت : مضمون آفرينى و دقت خـال و تشيـهات بليـع آنانرا در

قالب ز بانفصيح شیخريخته است .
 باريكخيالى ومضمونهای دقيقرا درقالبا لفاظ منسحمو دختَه ديتخته| ست:

از جهومن آذادهاى الفت بويدن سهلنيست ميرود با حثم تر يان ، سيل ازويرانـانم

بار خاطر نيستم دوشنلان وا هون غبار بو بساط سبزه وتز ، مار ها هورانهام

زندتى خوشتو بود در هوده وهموخيال صبح دوشن را صفاى سايها مهتاب نيست

خفته از مستى بدامان ترم آن لاله دوى بوق از Fرمى درTغوث سـابافتانادهاست

كر جهه خاموشم ، و لى آهم بتردونميرود


هيدهم مستى بدلها ، تر هیه مستودمزیثـم بوى آغوش بهارم ، در همن بيحيلمام

كج نهادان را زكس باور نيا يدحرفراست


بر خالف تصور بعضى كه خیال مى كنتد زبان فارسى دحار اختالل وشايد تنزلكرديدهاست، دورءٔ ما از دورههاى تحولزبان است ومخصوصاً زبان شُعر در نين قرن اخير ، فصيحتر و استوارتر از قَنهای بعداز حافظ

كرديده است .
غِراز شاعرانى حون سروتاصفهانى، صباىكاشانى، اديبالممالك، اديبيسشاورى ، بهار وصورتـكر كه شيوءفضحاى خراسان را بكار بستهاند، شاعران بزركى حون ایِرجهِرزا و هرويناعتصامى باسبك مخصوص بخود درچندقرن اخـير بی نظير ند .
زبان غزل كد يساز حافظ دحار وهنوسستى كرديده بود و حتى تالأ جامى وطبع رقيوصائب هم نتوا نستند فصاحت سعدى وبالاغت حاوظط را زندهكند ، درشصتهنتادسال اخير بطرفكمال وباكىرفته ، كاهى از سرا يندكانى حون رعدى غزلى خوانده ميشود كـه بسهو لت مـيتوان بجاى
 را با تر كيباتى هنسجم و استوار ، در غز لهاى اميرى فِيروز كوهى ميتوان ـِافت . همحنين نوچردازانى جون فريدونتو للى و نادريود وشرفخرامانى

از حيث فصاحت بيان ، استوارى كام ، جزالت تر يبي در حداعلاى بيان رسيدها ند هاكردر اين باب نامى از ديـكر كويندكان خوب نمى برم از بيم

درازشدن سخن است ه ．
بدونترديديكى｜ازكسانى كهبهباكى لفظ و حسنتر كيبموصوفتى، رهى معيرى استكه در سخن او كمتر به تركيب سست و تعبير فرو افتاده مواجه ميشويم • رهى علاوه برغزل ، فطهات و مثنويهائى داردكد ابتـكار


 زن ه قرار دارد ．اين قطعه متانت تركيب ، ظرافت تعير ، مهارتتوصيف ، مقتداى دوم او ، يعنى نظامى كنجوى راب بخاطر ميآورد ． درهمهجاو درهمهُقطعهما ،باكى سخنزوزبرذستى تلفيقديده ميشود．

ゆぁぁ
رمى را برسايركويندكان معاصر مزيتى است انكار نابِير ، و آن اثر محسوسىاستكه در ترا نههاو تصنيفها كذاشته است ． كردكه تصنيف بحالزار و تباهى افتاده بود، زيرا غالبكسانى كه بدين انـار دست ميزدند يـا شاعر نبوده فقط مختصر قريحئ نظم داشتند ، يا موسيقى
 را در تصنيفها بكار انداخته وساختههاى طبعوى در نظر اهلنظر، ارو ارزث

 دوازد．

يك فكر و توالى يك احساى را در تصنيف مراعات كنند و غالبآ براى

 ＂مئَل ，آسمان وريسمان ، را بهخاطر شنو نده مى آورد و اين ناجورى

كلام و مستى تركيب ، اثر آهنـك موسيقى را نِيز از ميان مى برد． ولى دهى همان دقت و ظرافت اسلوب شعرى خود را در ترا انههـا

نِيز بهكار بسته و ترانه را از سقوط در ابتذال نـكاه داشته است．山以心

نمىدانم ادب ، حسن سلوك و ظرافت رهى در معاشرت، مرا ；حت

 كمتر دجار غث و ثمين كرديده است．علاوه بر موزونى طبع، خو بى كام او ، نتيجهُ مطالعهُ زياد در ديوان استادان سخن و احاطها يست كه بر كفته
 است و از اينرو به انتخاب كلمه و تركيب جمله ، به حد وسواس اهميت مىدهد ．و این موهبت را نِز داراست كـه بـا نظر انتقـاد بـن كفته خود نكريسته ، در تغيير و اصلاح آن اهتمام ميورزد و شايد به همين دليل ، تحفهُ سشخنش بيش از هر شاعر ديكر هعاصر در موسيقى و راديو كذاشته مى شود．

ع．دشتى

آفتابى در ميان سا يهاى
رهى نغمةٔ آتشين ، ساز كـرد زبان را ، جو نى ، زغمه پرداز كرد

در اين آتشين نغمه ، كَلزارهاست كَلْ ور لاله اينجا ، بخروارهاست

، سخن ، با همه فرّ شاهنشهى
همانا كه باشد (» رهى ") را ، رهى
به جان ميبرد آنحه فرمــان اوست
وز آن سرفراز است ، كز آن اوست
رحيت غزلهـاى خوشتر ز نوش
به جانها ، به هيمايد از جامِ گوش
سخن هـائى از مى 6 طربناكتـر
ز آئينه صبــهـد
ببال سخن 6 بـر شده بـر فلك
سخن آسمانى سرا ، چحون ־ملك

קهارده

بباهى ، رهى باى بگگذاشته است كز آن ، نردبان دست برداشته است كسى ، كى توانـد رسيدن بآن كه بر روى بامــى است بــىنردبان
＊＊＊
بيا همجو بلبل ، بر Tور نشيد نشيد از زبان تسو بـايـد شنيد

بيا ، از سخن همجو تازه بهار
كَلُ و لاله و سنبل تازه ، ار
ر نو گَلستانى ، خوش و تازه كن
جهانرا ، جو بلبل جـر اوازه كن
حديث كهن ، از تو ، نو يرتو است
كه حون نوبهار ، آنجه Tرى، آنواست
米渌米
بهم هرجه زهِيباست ، Tميختند وز آن مايه ، طبع تورا ريختند

با نزده

حرارت ز آش ، روانى ز آب
لطافت ز گَلُ ، گَرمى از آفتاب
ز كوه ، استوارى و پِايندگى ز روح ، آنجه بخشد بها زندگى

ز عقد گهـر ، نظم و يیوستگــى
；گَلْهـای دسته بهـم
دلانگيــزی از طبـع شون نگــار
شكـر ريزى ، از لعل شيريـن يــار
غرض، آنجه زيبا وخوب و كش است
بعلزار طبع تو $،$ دامن كش است

米米米

چو گنج گَهُ ، نغز ديوان تُست

 كه از سايبه عمر خود ، زنلهاى

ثـانزده

دگر سإیه را ، جنیین مايه نيست كه این مهر تابان بود ، سايه نِست كند سایِهات ، حشَم حاسد ، پِر آب كه از وى بتابد ، هزار آفتاب irfo
اسمعيل آشتيِينى „شعله"
-
درمیان ادبدوسنان ايرانى وحتى كسانيكه در كشورهانى همانيا بز بانفارسى تكلمميكنند يا بدانآثنا
 مالهاست كه شيفنكان شعر الطيف وزيباى فارسى آ ثار رهى وا دا درجرايد و

 بكذرد و در ماير كثوردها خاصه در افغان نسنان و باكستان جردوستداران و هواخواهان وى افزوده شود .








 سخنسنع ما بطبع وا نتشاربسيارى از ترانهمای دلانكيز خود رضا نداده است.

 نظامالدوله در دور：ناصر الدينشاه وزارت خز انه را از روز كار سلطنت نادرشاه تا اواخر دوران قاجار هدواره مصدر خدر خدرات مهم و از رجال بزرك عهر خويش بودهارند ．
 و اغلب افراد اين خانوادة بزرك از هنردوستى و ذوت سرشار برخوردار بود．اند ．ميرزا عباى فروغى بسطامى غزلسر ای شهير دور：ناصرى نيز ازين

خازدان بر خاسته امت رهي ازآغاذ كودكى درشعر و موسيقى و نتاشى، استعدادى شكفتا نكيز

 تهر ان انتشار يافت ：

كاش امشبم آن شمع طوب مى آمل
ويـــن روز مفارقت بشب مى آمــل أـلـ
آنلبكهحوجانماستدورازلبماست
اى كاش كه جان ما به لب مى آمل
دهى يس از فراغ ازتحصيل و مطالعه در فنون ادب وارد خدمت دولت



 ادب و هنر ايران خدمتىسزاوار انجام داد
 موـيقى را سرمست كرده و به ارباب ذوت و حال ، فيض و لذت بخشيده است． بعضى اذين ترانهها از آثار جاويدان و شاهكارهای مسلم شعر و

موسيقى معاصر است واز همين تلرجند بار وتورط جندخوا ننده معروف اجر ا شده است .




 نيستكه بارها T نها را نشنيده و غرق سرور و لذت نشده و احياناً آنها دا از بر ن.اشته باشد .
احاطة دهى بردستكاههاى موسيعى وTشنائى اوبا اين هنرتا آن حدامت



اين سرود معروف وطنى نيز اذ T الار رهى است .
تواى يوكهر خاك ايوان زمين
كــه والاكترى از سيهر بــرين
هنر زنــــده از هوتـو نام تست
جهانسرخوشازجرعاع جامتست
رهى در مرودن شعرمائى كه دارای موضوعهای سياسى و اجتماعى است است

 و مجلaهاى سياسى و فكاهى انتشار يافته امت .
 تركيه سغر كرد ومدت يكهال مهماناناندولت بود و درشهر قو نيه توفيق زيارت تربت مولانا جلالالدين نصيب وى شد ـد


 بيست ويك


 نه تنها نو يسند كان تذكرهماى معاصر Tثار بسيارى از رهى نتل كرده و طبـ لطيف و قريحة تا بناك وى را ستودهاند بلكه هر وتت در مهالك ديكى
 در

رهى شاعرى آزاده و بلند نظل است كه لطف طبـ و ظلرافت خلق و صغاى باطن و اراستنى ظاهر را يكجا جمـع كرده و قناعت و مناعت را هيشة خود ماخته اصت باكشاده رونى برجهر: زندكى لبخند ميزند و ميسرايد :

برخاطر ما ترى ملكى نتشينل
آكينه صبحيم و غبارى نيذيــــريم
ما همشمبا نوديم ، بتا بيم و بخنلديم
ما زنذ8 عثقيم ، نمرديم و نميريم
مايةكهال خوشوقتى امتكه اينك بر كز يد8 آثار او تومط اين هوُسسه
در دسترس دوصتداران شعر و ادب كنارده مىشود .
-f
ITFP •|سغندا

توضيح ناشر :
كتاب سايه عمر بـر كـز يـر ايد: Tنار رهـى
اولينبار در امغند
جاب ومنتشرشد ودرمدت قليلى نايابكريدريد.
جاب دوم بر كز يدها آثار دهى با باضافافاتو
آثارتازهباككال تأسف زمانىا نتشار میيا بدكه
 كابابستقيمأ زير نظرثاعر و بقيهازروى نسانيا

 نظارت و تصحيح ايشان به جاب ري رميده است.

 نزديك اينكاردهم انجام خواهد شد.
مؤسـا انتشارات اميركبير
Irfy الندياه

بنام خدا

اين اثر ناجيز را بادر بز دكوارم تنديم مبكنم: :

$$
\begin{aligned}
& \text { مهر بان مادر ، جِو شاخِ كُّل مرا } \\
& \text { در سر ایِ آب و تِّلِ پپرورده است }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كو مرا !! خونِ دل ؛ پإرورده است } \\
& \text { رهى معـــيرى }
\end{aligned}
$$


عاشقَها از دلم ، ديوانتكىها از سوم

غزله

## شاهد افلاكى

جون زلف توام جانا ، در عين بريشانى
جون بادِ سحر كاهم ، در بـى سروسـامانـ نـ
من خاكم ومنَّرَردم، من اشكم و مندردم
تومهرى و تو نورى ، آوعشقى و تو جانى
خواهم كه ترا در بر ، بنثانم و بنشينم
تا آتش جانم را، بنشينى و بنشانى
ایى شاهد افالكى ، در مْستى و در با باكى
من جُثم ترا مانم، ، تو اشك مرا مانى
در سينغا سوزانم ، مستورى و مهججورى در ديده بيدارم ، بيدأكـى و و بنهانى

من زمزمها عودم ، تو زمزمه بردازى من سلسلـا موجم، كو سلـله جنبانى

از آتش سودايت ، دارم من و دارد دل داغى كه ندى بينى ، دردى كـه نميدانى

دل با من و جان بیتو ، نسبارى وبـيارم كام از تو و تاب از من ، نستانم وبستانى

روى ازمنِ ـر تردان ، شايد كه نعر دانى

 خارم ، ولـى بسايهُ كأل آرميدهام با ياد رنكع و بوى تو ، ای نو بهارعشـق هـحتون بنفشه سر بـكريبان كشيدام جون خاك ، در هواى تو از با فتاد جون اشك ، در قفاى تو با سر دويدهام من جلوء شباب نديدم بعهر خويش از ديـكران حديت جوانى شنيدهام از جام عافيت ، مى نابى نخْورددام وز شاخ آرزو ، كل عيشى نحيدهام موى سبيـ را ، فلَكم رايـكان نداد . اين رشته را به نقد جوانى خريدهام ای مرو هِاى بسته ، بآزادكى مناز
 كر ميكريزم از نظر مردمان ، رهى عيّم هكن ، كه آهوى مردم نديدهام

ديماه ITY

سوزد مرا ، سازد مرا


 غافل كنه از بيش و كم ، فارغ ز زشويشم كند
;ور سحر كاهى دهد ، فيضى كه ميخواهى دها با هسـكنت شاهی دهـه ، سلطان دزو يشم كند

سوزد هرا سازد هرا ، در آتش اننازد مرا وز من رها سازد مرا ، بيـكا نها از خوريشم كند

بستانه ای سزو سهی ، سودای هستی از رهـی


ORTY OLO

زندان خاك

با دل روشن ، در ایِن ظلهت سرا افتادمام


سايه هرورد بهشتم، از جهكشَّم صيد خاك؟ تيره بختى بين ، كجا بودم كجا افتادهام

جاى در بُستان سراى عشّق هيبا يد هرا


٪ـايمال مردمم ، از نارمانىیهاى بخت


خار ناحيزم ، مرا در بوستان مaدار نيست اشك بيقدرم ، ز خدّم آشنا افتادهام
 بركت خشـم ، در كف باد صبا افتادهام

برمنایصاحبدلانر حمى، كهازغهـاییعشت i: جدا افتادهام ، از دل جدا افتادهام

الب فرو بستم دهى ، بیروى كلجمن و امير جر فراق هـنوايان ، از نوا افتادهام
Trrr بهمن

غبارى در بيابانى
;


نه جـان بى زصيبم را ، بيـاهى از دلاراهى

 ندارد خـاطرم اُلفت ، نه با مهرى نه با هـاهى
 به بخت واز كون باشد ، اكر خندان شوم كاهى روى

كيم هن ؟ آرزو كمُ كرده ای تنها و سركردان

كَى افُتان و خيزان ، خون غبارى در بيابانى
S'

رهى ، تا جنا سوزم در دل شبها جو كوكبها باقبال شرد نازم ، كه دارد عمر كوتاهى

IrPr 060 0

طو فان حادثات
اين موز مينه ، شمع ثبستان نداشته است
وين موجِكريه ، سيل خروثان نداشتـه است
 هر دل كه روز كار بريشان نداثڭه است است

از ;وشْخند كرم تو ، آفاق تازه كشت صبِح بهار ، اين لب خندان نداشته است ما را دلى بود ، كه ز طوفان حادثات جون هوج، يك نفس سروسامان نداشته است مر بر نـكرد كيتى ، سرى سزاى كريبان نداثته است جز خون دل ز خوان فلك نيست بهرهاى اين تنكفحشم ، طاقت مهمان نداشته اــت دريـا دلان ، ز فتنه ايام فـارغند درياى بيكران ، غم طوفان نداشته اــت
 داريم دولتى ، كه سليمان نداشته است غافل مشو ز كوهر اشك رمى ، كه جرخ اين ميهعون ستاره ، بدامان زداشته امت
مردادماه .

آنهدر با آٓش دل ، ساختم نا سوختم
بى نو ای آرام جان ، يا باختم يا سوختم
سرد ههرى بين، كه كُ برآنشم آبى نزد
كرجه همجون برق از كرهى سرابا سوختم
سوختماما نهجون شُمعطرب در بين جمع
لالهام، كز دأغ تنهانىى بهحرا سوختم
همجو آن شمعى كه افروزند يش آفتاب
سوختم در بيش مهدرويان وبيجا سوختم
سوختم از آتش دل ، در ميان مورج اشثاك شور بخختى بين ،كه در آغو ثِدريا سوختم
 در ميان باكبازان ، من زه تنها سوختم

جان باك من »رهى" خورشيد عالمتاب بود رفتم و از مانم خود ، ، المى را سا سوختم Trry

نيلوفر
 شاخهُ ناكم ، بـك

كر چه خاهوشم ولى آهم بـكردون میِرود

ميدهم مستى بلها ، كرحیه مستورم زحشم

جاى :ل ، در مـينهُ صد باره دارم TTتشى

نازك اندامى بود امشب در آغوشم، رهى


Irrr بهن

رسو ای دل
هـهحو نى ، هينالم از سودایى دل
آتشى در سينه دارم ، جاى دل
من كه با هرداغ ريدا ، ساختم سوختم ، از داغِ نايداى دل

همحتو موجم يـكنفس آرام نيست بسـكه طوفان زا بود درياى دل

دل اكراز من كريزد ، واى من
غم اكر از دل كريزد ، واى دل هـ
ما ز دسوانیى ، بلند آوازه ايم نامور شُد ، هر كه شُد رسواى دل

خانهُ مور است و منز لكهاه بوم آسهان ، بـا هـت والاى دل

كنج منعم، خرمن سـيمو زو است كنج عاشق ، كوهر يـكتاى دل

در ميــان اشك نوميدى ، رهى خندم از اميــدواريهاى دل IPP0 مردادياه

غرق تمنَّى توام
در يشَ بيردان چرا ، ، فرياد بيحاصل كنم؟
كر ثنكواها دارم زدل ، بايار هاحبدل كنم
 من شُمِ رسوا نيستم ، تا كريه در مهفل كنم

اول كنم انديشهاى ، نا بركزينم :يتيشاى آخر بـك يـيمانه مى ، انديشه را باطل كنم

زآنرو ستانم جام را، آن مايه آرام را ثا خا يريتن را لحظهاى از خويشتن غافل كنم
 ثا جون غبار كوى او، دركوىجان هنزل كنم

روشنـكرى افلاكيم ، جون آفتاب از باكيم خاكى نيم ناخويش راسركرم آب و كل كنم

غرق تمناى توام ، موجى ز درياى توام -ن نخل سركث نيستم ، نا خانه در ساحلكنم

دانم كه آن سرو سَّهى ،از دل ندارد آكهى

TrF -Tبا

دل زارى كه من دارم
; آلنرسم يازی ، بيوفا يارى كه من داري دارم بآزاز دلم كوشد ، دلازارى كه من دارم

و كر دل را بصدخوارى، رهانم ازكرفتازى دلازارى دكرجويد، دل زارىكه من دارم

بخاك من نيفتد ، سايـهُ سرو بلند او بين كوتاهي بخت نـكو نسارى كه هندارم

كهى خارى كشم ازبا ، كهیدستىزنمبرسر بكوى دلفريبان، اين بودكارى اركه من دارم

دل دنجور من از مينه هردم ميرود سوئى ز بستر ميكريزد طفلِ بيمارى كه من دارم

زبند همنشين، درد جـكرسوزم فزونترشد هالاكم ميـكند آخر، جرستارى كه من دارم

رهى، آنمه بسوى من بجشم ديكرانبيند نداند قيهت يوسفن، خريدارى كه هن دارم

TrY تيرماه

ماجر ای اشك
ثابد فروغ ههر و مه از قطرههای اشك باران صبحگاه ، ندارد صفاى اثـك

كوهر بتابناكى و باكى جو اشك نیـيست روشندلى كجاستكه داند بهاى اشك ؟

مائيم و سينهاى ، كه بود آشيان آ. مائيم و ديكهاى ، كه بود آشناى اشك
 جون جويبار ، ساختهام با نواى اشك

از بسكه تنزآتشحسرت كداخته است از ديسه خون كرم فشانم بجانى اشك
 اشك از قفاى دلبر و من از قفاى اشك

ديشب خراغ ديدهُ من تا سیييده سوخت آتش فتاد ب-ى تو ، بماتم سراى اشك
خواب آور است زمزمغ جويبارهـا درخواب رفته بخت من از ها بهاىاشك :س كن رهى ، كه تاب شنيدن نماوريم از بسـه دردناك بود ماجراى اشك

ITPY OR

ترلخخو صپرستى كن
كر بحشم دل جانا ، جلوهمای ما بينى
در حريم اهلل دل ، جلوءء خدا بينى
راز آسمانها را ، در نكاه ما خوانى


درمصاف مسكينان، جرخ را زبون با ثكوه درويشان ، شاه را كدا بينى
كرطلبكنىازجان، عيُقودردمندى را
عثق را هنر يابى ، درد رادوا بينى
خون صبا زخاروكز ، ترك آشنائى كن
تا بهر جه روى آرى ، روى آشنا بينى آنى
نى نی نغمه واما أد، جون زلب جدا ها ند
واى اكر دل خودرا ، ازخدا جدابينى
تار و بود هستى را سوختيم و خرسنديم
رند عافيت سوزى، هـهجو ماكجا بينى ؟
تابَد از دلم شبها ، بر توى جو كوكبها
صبح روشنم خوانى ، كرشبى مرا بينى
ترَك خودبردستى كن، عاشقى و مستى ركن
تا ز دام غمخودرا ، جون رهیى رها بينى
ارديههت 0اه ITYY

تمو هر تابناكو
زبون خْلَ ، زخُلق نـكوى خويشتنم
جوغنحه تن:لدل ازرi:نك و بويخويشتنم
بعيب من جهكشایِ زبان.طینه حسود ع كـه با هزار زبـان عيبجوي خويشتنم

مرا بساغر زرين ههر ، حـاجت نيست كه تازه روى چو كزَ، از سبوي خويشتّم

زه حسرت لب ساقى كشد ، نه هiت جام بحيرت از دل بـى آرزوي خـويستنم

بخْواب از آن نرود جشيم خستهام تاصبح كههمهو مرغنُب افنتانه كوي خويشتمن

بروز كار جنان رانده كشتم از هر سوى كـه مرك نیز نخرواند بسوي خوريستنم

به تابناكى من كـوهری نَّود ، رهى كهر شناسم و در جستجوى خوريشتّم PFFI

خيالانگيز
 ندارى غيرازين عيبى ، كه ميدانى كه زي ويبائى

من از دلبستغىهای تو با آئينه ، دازيتم كه برديدارِ طاقت سوز خود، عاشُقتر از مانيّى

بشُهع و ماه ، حاجت نيست بزمِ عاشقانت را تو شُمع مجلس افروزى ، تو هاه هجلس آرائى

هنم آبر وتوئى كُلبن، كه ميخندى جو ميكِيم توئى مِهر و منم اختر ، كه ميميرم جو ميآنى

مراد ما نجوئى ، ور نه رندان هوس جو را


مد روشن ، هيــان اختران بنهان نهى ماند هيان شاخههاى كل ، مشو بنهان كه بيدانى كسى از داغ و درد ه-ن نرسسد تا ثيرسى تو دلى بر حالل زار مـن نبخشد تا نبخشائى

مرا كفتى : كه از بير خرد بردـم خرد منَع هن از عشق تو فرما ِيد، جه فرمائى ؟ من آزرده دل را، كی كرهاز كار نـغياید هكر ای اشك غم امثب تو از دل عدَدهبكثانى

رهى ، ، أا وارهى از دنج هستى ترك هـت كه با اين زانوانىها ، بترك جان جان نوانائى

## ITMA اردى بهتّماه



كر.يهّهىاختيار
ترا خبر ز دل بيقرار بإِـد و ; ويست
غم توهست، ولى غهكـسار بايِ و زيست

فغان كه دركف عن اختيار بايد و نيست
جوشام غم ، دلماندوهعين نبايد و هست
جو صبحدم ، زفـّم بیغبار بايد و نيست
هرا ز بادءٔ نوشيُن ، نمى كشايد دل
كه مى بـكرمى آغرث يار بايد و نيست
درون آتش از آنم كه آتشیِنذل هن
ترا چو بِارة دل ، دركنار بايِد و نِيست
بسرد هـهرى بـاد خزان نبايـد , هـت
بفيض بخشُي ابر بهار بإيد و نيست
جك.و نه لاف هحبت زنى ؟ كه ازغ عشَ
ترا جو لاله دلى داغدار بايد و نِست
كجا بیحبت باكان رسى ؟ كه ديده: تو
بسان شبیم كُّ ، اشـكبار بايد و نِيست
رهى ، بشام جدائى حیه طاقتى استمرا ؟
كهزوز وصل دلم را فرار بايد و نيست
ITPF تيرمات

بهثت آرزو
بر جـكر داغى ز عشّ لاله رونى ـِيافتم
 عمرىازسنكعحوادث سود. كغنمجون غبار
 خاطر از آئينهُ صبح است روشن تر مرا
 كرمى شـع شب افروز آفت مروانه شُ


كى تلانُ من ، غم عشت توام دردل نشست كنج را در زير با ، بى جـتجنونى يافتم
هايهاى كريه ، در باى نوام آملى بياد
 تلخكامى بين ، كه در هيخانهٌ دلدادكى بود برُ خون جـكر، هر جا مبو يُى يافتم جونصبادر زير زلفشهر كجاكردم كذار بكجبهان دل، بسته بر هر تار مونیییافتم نتك رسوائى"رهى نامنم بلندآوازد كرد خاك راه عشّق كغتم ، آبروئى ـِافتم


ساغرهستى
سافِيا ، در ساغر هستى شر ابناب نيست

زندكى خوشتر بود دز جردء وهم وخيال


دز هـيأن آتش سوزنده ،جاىخوابنيست

هردمحششمفرو هاندد است دردرياىاشك
مور دا بِاى رهائى از دل كِرداب ,نيست
خاطر دانا ، ز طوفان حو ادث فارغ است
كوهكردونساى را انديشدازسـيالابنيــت
ما بآنز كز ، از وفاى خويشتندلبستهامِم
ور;ه اينصحرا ، تهى ازلالهُ سيراب نيست
آ نجه ناياب است دزعالم، وفاوهمرمارماست
ور نهدر كلز ارهستى ،سرو وكُ انـنا يابِ نِست
كر ترا با ما تعلق نيست، ماراشوق هست
وز ترا بىماصبورى هـتات،مارا تابِيست

كفتى اندر خواب بينى بعدازيندوى مرا

جلاوء: صبح وشكر خندكُّ وآواىجنگُ



Tryp Tit


جشمه نور

رخشنده , بخشخنده خو خورشيل هنيردم
خاريم و طر بناكتر از بار باد بهاريم



 آئينة صبی
 ما زنده عثقيم ، نهرديم و نهيريم
 روشنـل و صاحب انر , باك ضهيريم

از شوق تو ، بيتاب تر از باد صبائيم بعروى تو ، خاموث تر ازمرغ اسيريّم

آنكيستكه هدهوث غز لهاى رهى نيسـت؟

ITrA الـند

ناى خروشان

چو نى بسيزه خروشد ، دلى كه هن دارم بناله كرم !ود ، هحفالى كه من دارم

بيا و اشك هرا جارهكن، كه ههجو حباب بروى آب بود هنزلى كه هن دارم
 زبرق در ;كـيّد ، حاصلى كه هن دارم

بخون نشستشام از جانستانى دلِ خويش درون سينه بود ، قاتلى كه هن دارم

زشرم عشَخهوثم، كجاستكريهُ شُوق ؟ كد با تو شرح دهد مشكلى كه هن دارم
 زبان شـكوه ندارد دلى كه من در دارم
ثرداد باه

خندة مستانه




;يست در این خاكدانم آبروى ششبنمى كرخه بحرهردمى را ، كوهر יِكدانهام

ازحیوهن آزادداى، الفت بريدن سهلى نِيـت
 آفتابآهسته بكذارد دزين غمخانه بِاى تا مبادا حون حباب ، ازهم بريزد خانهام بار خاطر ;يستم روشـندلان را جون غبار بر بساط سبزه و كل ، سايِهْ جروانهام

كرمى دلها بود از نالها جانيانسوز من
俍
 مُمشتخاكى حيست تا راه مرا بندد رهى ع كرد از كردون إرآرد ههتِ مردانهام
Irre بهمن

پر نيانیوش
 زدلها رفتهام ، حون ـِاد از ازخاطرفَراموشى



زآرامم جدا ، از فتنه روى دلارامى سيه روزم حو شب، درحسرت صبح بناكوشى دلار
 بداغى از كل رونى ، بهنيشی ازلبِ نوشى بدشوارى توان ديدن ، وجود نانوانم ران بَّار برنيان مانم ،. زعشِّ برنيان بحشهت خيرهكشتم كز دات آكه شوم ، الما جه رازى ميتوان خواند ازنگاهسرد خانموشى
 كه روز و شب ممآغوثِ تّم ، با يادآغوشى
irr. خر انراد

جلوء ساقى



بادءٔ روشن ، دمى از دست ساقى دور نيست

 برق از كرهى در آغوشِ مـحاب افتادهاست
 در دال .آتش از مورج سراب افتادداست طلى نأشته روز كاز كودكى ، بيرى رسيد از كتاب عمر ما ، فصل شباب افتاده است نيست شبـم ايْن كه بينى درخمن ، كز اشتياق


آسمان در حيرت از بالانشينى هالى ماست بحر دز انديشَد از كِرٍ حُـباب افتاده است
 ك:ج كوهر بين كه در ك:ج خراب افتادماست
خrر. خردادهاه

تشنهُ درد
;ه; راحت ازفلك جو-مّ نهدولت ازخدا خواهم
,كر جرسى جهميخواهى؟ ترا خواهم ترا خواهم

دلى حون لاله با داغ هحبت آشنـا خواهم
جه غم كان نوثى لب درساغرم خو نا به هيريزد هن ازمـاقى سشم جو.بم، منازشاهد جفا خواهم

زشاديها كردز م بجاى راحت از كردون، بل خواهم بلا خواهم

چنان با جان من ای غم درTآهيزیكه پِدارى تو ازعالم مرا خواهى ، هنازع ان الم ترا خواهم

بسوداى محالم ، ساغر مى ، خنده خواهد زد

نيابن تا نشان از خالك من ، آئينه رخسارى
رهى، خاكستر خود دا همآغوث صبا خواهم
Irro بهمن ماه

سايؤآرميده
لاله داغديده را را رـانم كثت آفت رسيده را مانم

دست تقدير از تو دورم كرد كن از ثاخ جيده را مانم

نتوان بـركرفتنم از خاك اهك از رُخ جكيده را مانم

بيش خوبانم ، اعتبارى نيست جنسِ ارزان خريده را مانم

برقآفت ، در انظظار من است سبزء نو دمي-هن را مـانم

دست و با ميزنم بخون جكر صيد در خون طهيده را مانم تو غزال رميده را ماتى -ن كمانٍ خـهيده را مانم

بمن افتادكى صنا بخشـيد سایه آرميده را

در نهادم دــياهـكارى ;ــت بـرتو افـان مسـيده را مانم

كفتمش الى برى ، كرا مانى ؟ كفت : بخت رميده را مانم

دلم از داغ او كداخت ، رهى
لالة داغد اند انم
TrYY or


نازلك اندام

خيال خواب چهدارى \& كدآفَاب دمير
درون اشلك هن افتاد نقش انداهث
بخندهكفت : كد نيلؤرى زآب دميد
زجامدكشت بديدار ، كوى مينه او ستارهاى زكـريِبان مـاهتاب دهيد

كشيل دانهُ امـِمد ما ، سرى از خاك كهبرق، خنده زنان از دل سحاب دهيـ

بياد روت اهيدى كه داشتم از خاق فريب بود فروغى كه از سراب دميد

كهجاىلالهازين خاك ، مُشاك ناب دميد
"رهى "حو برقشتا بنده خندهایزد و روت
دمى نمانل ، حو نورى ایه ازشهاب دميل
irf••ه

سودازده
آنكه سـودا زدء جشُم :زو بوده است است منم

آن ز ره ماندءٔ سركشته ، كه ;السازى بخت ره بسر هنزل وصاش مان نـهوده است هنم

آ آكه بيش لب شيرين نو ، ای حشههُ نوثّ
آفرين كفةه , دشنام شنوده است منم
آ نكه خواب خوشم از درده ر بوده است تويّى
وآ نـكه يك بوسه از آن لب نر بوده است منم

آنكه حون آ. بدنبال تو بوده است منم


رفت و نرفته ;<كت كيسوى او هنوز
غرق كُ است بسترم از بوى اوهنوز

دوران شـب زبخت سـياهم بسر رسيد نكشوده تارى از خمكيسوى او هنوز

ازمن رميد و جاى ؛ه بهاوى غير كرد جانم نيارميده به بهلوى او هنهو

دردا كه سوخت خار وخس آشيان ما نـكرفته خانه در چهمن كوى او هنوز
 بازاستحیم حسرت من سوى او هنوز

ـِـكارحون نسيم صبا ، بر جمن كذشت
ميأيد از بنفشه و كاُ ، بوى ار هن هوز
روزيـهـ داد دل بهكُ روى او ، دهى
هسكين نبود باخبر از خوى او او هنوز
Tابا نماه

باران صبحعاهى

اثك سحر زداید ، از لوح دل سياهى


عهرى ز مهرت ايده ، ، يبتاسحر نخفقّم
دعوى ز دیدهُ من ، وز اختران كواهى

جونذلفـوعارضاو، جشمى نديده هر كز
صبحى بدِن ميـيدى، شاهى بدانسياهى
داغم جولالهايـعل، ازدرددمنجهبرسى؟
مُردمز:محنتایغم،از جانمنجهخواهى
 وى ناله در عذابم همراز اشك ورك و آهى

جندينهرهى، جه نالىازداغ بیى نصيبى؟ درباى لاله رويان این بسكه خالكراهى
ITrP

عمر نرَس
آ;
برق عالم ـوزرا ، جرواى خرهن نيستنيست
مشت خاشاكى ، كجا بندر زه سيالب را ؛

آ نقدر بنشين ، كه برخيز
 قصه امواج دريا را ، ز دريا ديده بر بر هر دلى آ كد ز طوفان دل من نيست نيست هـهج
 ناكزير از نالهام در ماتم دل ، هون كنم هرهم داغ عزيزان ، غير شيون نيست نيست در بنـاه می ‘ ز عقل مaلحت بِين فــارغيم دركنار دوست ، بيم ازطهن دشمن نيست نيست
 داغ ظلمت بر جبينِ صبح روشُن نيست نيست نيست در خاطرمرا انديشه از كردون ، رهى رهروآزاده را ، برواى رهزن نيست نيست Irivolof

سرابTرزو

دل من ز تابناكى ، بششراب ناب ماند نكند مـياهـكارى ، كه بآفتاب هابن
 دلآّشين من بين ، كه بموجآب هانـ

زشب سيه حهنالم و كه فروغصبحرو دت


نفس حيات بخشت ، بهواى باهدادى لب مستى آفرينت ، بشراب ناب ماند

كه عجب اكر بعالم اثرى نماند از از ما كه برآسمان زه بینى اثر ازشهاب مانـ

 Irro اسفندماه

ازخود رميده
جو كُ ز زدست تو جيب دريده ای دارم حو لاله دامن در خون كشيدهاى دارم

بحفظ جان بالاديده ، سمى من بيجاست كه باسِ خرهِ آفت رسـيدهاى دارم

زسردمهریآنذلُ ، جو بركهاى خزان رِّ شـكسته و رنكک بريدهای دارم

نسيم عيش ، كجا بشـكفد بهار مرا ع كه هAهجو لاله ، دل داغديدهاى دارم

مراز مردم نا اهل ، حشم مردمى است اهي ميـهوه ، ز شاخ بريدهالى دارم

كجاست عشقجـكرسوزاضطرابان انكيز؟ كه هن بسينه ، دل آرميدهاى دارم

صفا وكرمى جانم ازآن بودكه چوشهـ شرارِ آهى , خو آنى ابِ ديدواى دارم

مرا حكو نه بُود تاب آشنائى خاق ؟ كه خون رهى، دلازخود رميدهایدارم
إرديبهت

ستارة خندان
بكوث همنفسان ، آتشين سرودم مز
فنان مرغ شبم ‘ ـيا نواى عودم من ؟
مرا ز جشم قبول آسمان نمىافكند
اكر خو اثك ز روشندلان نبودم من
مخور فريب محبت ، كه دوستداران را بروزكارٍ سيه بختى ، آزمودم من
بِاغبا نى بى حاصلم بخند ، ای بر برق كه لالدكشتم و خار و خس درودم من

نود كوهر يـكبانها ای در اين دريا وكرنه چون صدن آغرنیميَكثودم هن بآبروى قناعت قسم ، كه روى نياز بخاكیاى فرومایِكان نسودم من اكر جه رنكك شفق يافت دامنم از اثك همان ستارة خندان لبم كد بودم من كياه دشت جنون خرَم ازمناست، رهى كه ازسرثك روان، رشـكـز ندهرودممن

بِاد فيفى و كلبانك عاشقانهُ اوست اكر ترانه مستانه ایى سرودم •ن الى


كو كب اميل

ای صبح ذو دميله ، بناكوش كيسشى ؟ وى حشمهُ حيات ، لب نوثُ كيستى ؟

ازجلوهٌ تو ، سِينه جو كُل جاكُ شد مرا ای خرمن شـكوفه ، برو دوتى كيستى؟

همحون هلال، بهرتو آغوثمنتهىاست ای كوكب اميد ، در: آغوث كيستى ؟

ههر هنير را ، نبود جامه مسياه ای آفتاب حُسن ، سـه هوث كيستى ؟

امشبكمنزلفترا، ت'ب ديِكرى است ای فتنه ، در كهـن دل وهوثّ كيستى؟

ما لاله سان ز داغ نو نوشيم خون دل


ای عندلِبِ كلشن شعر و ادب ، رهى
نالان بياد غنجه
(TFA مردادما

بیسر انجام
هرغ خونين ترانه را مانم
صيد بى آب و دانه را مانم
آتينم ، وليك هى انرم
ناله عاشقانه را مانم
نه مرانجامى و نه آرامى مرغ بى آثيانه را مانم

هدف تير فتنهام مهـه عمر بإى بر جا نشانه را مانم

باكسم در زمانه الفت نيست كه نه اهل زمانه رامانم

خاكسارى ، بلند قدرم كرد خاك آن آستانه را مانم

بكذرم زينكبودخيمه، دهى تِير آ: شبانه را مانم
IPYA Th Th

شعلهُ سر كث
لاله ديدم ، روى زيباى توام آمد بياد


سوسن وكز ، آسهانى مجلسى آراستند
روى و موى مجلس آراى نؤامآمد بياد
بود لرزان شعلُ شُمعى در آغوثى نسيم
لرزث زلف سـن ساى توام آمد بياد

درحمن هروانهایآمد، ولى نیشسته رفت
با حريفان فهز بيجاى نوام آمل بياد
از برصيد افكنى، آهوى سرمستى رميد
اجتناب رغبت افزاى توام آمد بياد

باىسروى‘جويبارىزاوىازیحد بردهبود
هايهاي كريه در باى توام آمد بياد

از تو و دبوانكى هاى توام آمد بياد
ITPI

مهتاب
ما نفد عافيت ، به مى ناب داده ايم
خار و خس وجود ، به مـيلاب داده ايم
رخسار باد ، كونه آتن از آن كرفت
كاين لاله را ، زخون جكر آب دادمايم
آن شعلها بم ، كز نفى كرم سينه سوز كرمى بآفتاب جهانتاب داده ايم

در جستجوى اهل دلى ، عمرما كذشت جان در هواى كوهر ناياب داده ايم

كامى كبردهامِ از آن ميمتن ، رهى > از دور بوسه بردخ ^هتاب داده ايم " ATrf

لبخنل صبحدم
كرشود آ نروى روشن جلوهكر ، هنانام صبح بیث دخسارت ، كسى بر لب نـيارد نام ضبح از بناكوث تو و زلف نوام آمد بياد حون دهيـ ازبردءّ شب ، روى سيمين فام صبح

 خواب را بدرودكن ، كز سيمكون ساغردميد بر تو مى ، ححون فروغ آفتاب از از جام صبح

شست وثودرجشمه خوزشيدكرد، ازآن سبب نور هستى بخت ميبارد ، ز هفت اندام صبح كرنوشيمده است در خاوت نيـي مشك بوى از جه آيد هرنفس ، بوى بهشت از كام هبع؟ ميدود هر سو كريبان جاك آ از میطاقتى


معنىمرك وحيات ای نفسكوته بِن، يـكِيست نيست فرقى ، بِنِ آغاز شُب و انجام صبح

إن هنم كز ناله و زارى نياسايم دمى
ورنه آرامث بذيرد مرغِ شب هنـكام صبح
جلوء عمَ من از صبحِ نخستِن بـش نيست در شـكرخندى است فر جام من و فر جام صبح

عمر كو ثاهم " رهى ه در شام تنهانى كذشت هردم و نـنيدم از خورشيد روئى نام صبح Hff. ثهر يورماه


ما رادلى بود كد ز دنياى ديـكر است
هائيم جای ديِخر و اوجاى ديـكر است
حشّم جها نيان ، بتماشاى ر نـك و وبوست
جز جشم دلى هـه هحوتهاشاى ديـكراست

وآنكوهر يِكانه ، بدرياى ديك.راست
درساغر طرب ، مى انديشه سوز نيست
تسـكِن ما ، ز جرعه ميناى ديِكراست انـو

اهروز ميخورى غم فرداو همجنان فردا بخخاطرت ، غغم فرداى ديـكر است

كر خلق را بود سرو سوداى مال وجاه
آزاده مرد را ، سرو سوداى ديـكراست سان
ديسب دلم بجلوء مستانهاى ربود
امشب بی ر:ودن دلهای ديكر است
غمخا
آسودكى اكر طلبى ، جاى ديكر است
1rr.

تر.يزان
حرا جو شادى از این انجمن كريزانى ؟
جو طاقت از دلِ بيتابِ من كريزانى ع
ز ديدواى كه بود بالكتر ز شبنم صبح
حرا جاواشك من ای سيمتن كريزانى؟
درون بيرهنت كر نهان كنيم ، جه سود؟
نسيم صبحى و از بیرهن كريزانى
جوآب جشهـ، دالى باك ونـيم خو دارم

رهى ، انیرمد آهوى وحشى از صياد بدين صفت كه تو از خويشتّن كريبزانى
ITP1

بِا چو بوى كزُ امشب بآثيانه ما
تو ای ستارء خندان ، كجا خبردارى ؟
ز نالهُ سحر و كريهُ شبانه

جهان رِ است ز كلبانك عاشُعانهُ ما
;واىكرم نى ، ازفيض آ نشيْن نغسى است
ز سوز سينه بود ، كرمى تراز ازه ها ما

جنان ز خاطر اهل جهان فراموشَم كه سیل نِز نكيرد سراغ خانر خانهُ ما

بخنده روئى دشمن هخخور فريب، رهى كه برق، خخده زنان سو خت آشيانهُ ما IFPI مردادها

مردم فر.يب
شب ، ــارمن تب است وغم سينه سوزهم
تنها نه شب دزآتشم ایكلل، كه روزهم
ای اشك ، همتى كه به كـثت وجودمن
آتش فكند آه و دل سينه سوز هم
كفتم : كه باتو شُمع طرب تابناك نِيست

ك:تم :كه بعد ازآ نههغ دلهاكه سوختى
كس ميخورد فريب تو \&كفتا هنوز هم
اى غم ، هـكر تويارشوى ور نه با رهى
دل دشمن است وآن صنمِ دلفروز هم
TrMa ههر يورمها

صدفهاکتهى
رفتند اهل صحبت و بارى بديد نيست
وزكاروان رفته ، غبارى بديد نيست
از جام مانده ;اهى و از می حكايتى
-ميخانهانى و باده كسارى بديد نيست
ما بلبالن سوخته دل ، از نواى عثق
بر بستهايم لب ، كه بهادى بديد نيست
روشندلى نماند ، به ظلمت سراى خار خاك
بركى كلى ، بسايهُ خارى بديد نيست
ما آن بيادمايم ،كه از با فتاده ايم
در عرصهُ وجود ، سوارى بِيد نيست
شادى طمع مدار ،كه آشوب ماتم است
يارى زكسْجوىى، كه ـيارىبديديست

زآن آتش فسرده ، شرارى بديد نيست
با بايز.

كوى ميفروش

ما نظر از خرقه هوشان بستهامِم
دل بمهر باده نوثان بستهايم
جان بكوى ميفروشان دادمامِم
دز بروى خود فروشان بستهابم
بحر ولوفانزا ، دل بر جوثماست
ديده از درياى جوشان بستهايم
اثك غم ، در دل فرو ريزِّم 1
راه بر سيل خر:شان بستهاميم
برنخيزد نالهاى از ما ، دهى
عهد الفت با خهوشان بستهابم
Trra Timal

حون شفق كر جه مرا باده ز خون جكراست دل آزاددام از صبح طر بناك تر است

عاشفى مايهْ شادى بود و كنج مراد دل خالى ز هحبت ، صدف بیکهر است

جلوءٔ برق شتابنده بود. ، جلوء مـكذر از بادء مستانه ، كه شب دركذر است

لب فرو بستهام از ناله و فرياد ، ولى دل ماتمزده ، در مسينه من نوحه كر است كريه و خنـهده: آهسته و , يوسته من ممحو شهع سحر ، آميخته با يـكدكر است

داغ بنهان من از خندهُ خونين بيداست
اى بسا خنده ، كه ازكريه غمانكيزتر است
خاك شيراز كه سر منزل عشق است و اميد قبلةُ هردم صاحبدل و صاحب نظر است
 " ( "
ITPA هيراز ، فروردين هاه

## تميـوىشب

شب ، اين سر كيسوى نداردكه تودارى آغون كل اين بوى نداردكه نودارى
; ركس ،كه فريبد دل صاحب نظران را

نيلوفر سيراب، كه افثـانده سرزلف
اين خرمنٍ كيسوى نداردكه نو دارى
بروانه ، كه هردم ز كلى اوسه ربايد
اين طبِ هوس جوى نداردكه نودارى
غيراز دل جان منخت رهى، كز تو نيازرد كس طاقت اين خوى نداردكه تودارى

وفاى شمع
هردم از درد و زهـيآئى بِالينم هنوز هر كك خود هی بينم و رويت نمى بينم هنوز

برلب آمد جان و رفتّن آشنايان از مرم شمع را نازم كه ميكريد بيالينم هنوز

آرزومردوجوانىرفت وعـّق ازدلكريخت غم نميكردد جدا از جان هسـكينم هنوز
روزكارى باكشيد آن تازه كل از دامنم


كرحهد سر تابِى هن مشت غبارى بِش نيست درهوإِ جون نسيم از باى نتشينم هنوز سِيـكونثدموىوغغلتهمهجنانبرجاىماند صبحدم خنديدومن درخواب نويُيْم هنوز خصم را ازساده لوحى دوسـت بندارم، دهى

ارد يبهت

شبزندهدار
خاطنر بىآرزو ، از رنج يار آسوده است آست
 كر بدست عشو نسيارى عنان اختيار خالطرت از كريه بىاختياز آسوده است هرز•كردان، ازهواى نفسخودسر كشتداند كر نخيزد باد غوغاكر ، غبار آسوده است

باكهدر دامن كشبين، فتنهازخودراندناست كرزمين را سيلكيرد ،كو هسارآـوده است

كج نهادى بِيّهكن، تاوارهى ازدست خلق

تا بود اشك روان ، ازآتش غم باك نيست
برقاكرسوزدجمنرا ، جويبارآسوده است

شُب سرآمد، يـكدمآخرديده برهمنه، رهى صبجحاهان، اخترشُب ز نده دارآسودهامت
TrP0 Tبان

كوى رضا
ثا دامن ازمنكشيدى ، الى سروس:هيمن تن من هرشب ز خونابهُ دل ، بر كرّ بود دامن من جانا، رُخم زردخواهى، جانم نُرْازدردخواهى دانم جها كرد خواهى، ای شعله باخرمن من
 اى روى نولاله زارم ، وى موى تو سوسن من
 بوى كَّ و سوسن آ يد ، از هاك بيراهن من

الى جان ودلمسـكن تو، خونكريم ازرفتن تو دست من و دامن تو ، اشك غم و دامن من من كيستم بينوائى ، با درد وغم آشنائى هر لحظهكردد بالائى ، جون سايه هيرامن من

 كر باد صرصر غبارى ، انـكيزد از مركنارى كَرد كدورت نگيرد ، آئينهُ روشن من انرد

من دشمن جان خويشم ، كراو بود دثـن من
مُلك جهان تنكنائى ، با عرصة ممت ما خُلد برين خار زارى ، با ساحت كُلشن من

بيراية خاك و آبم ، روشنكر آفتابم كنجم ولى در خرابم ، ويرانه من تنِ من

ایىكريه دل را صفا ده ، رنـكى برخسار ما ده خاكم بِاد فنا ده ، ای سـيل بنيان كِن من
 تا بردلم رحمت آرد ، صياد صيد افككنِ من


8

نغمه حـرت
ياد ايامى كه در كلثن ففانى داشتم در ميان لاله و كُ ، آثيانى داشتم كرد آن شهع طرب ، ميسو رختم جروا نه وار باى آن مرو روان ، اشكِ روانى داشتم

آتشم برجان ولى ازشــكوه لب خادوثى بود
عـّق را از انكِ حسرت، ترجمانى داشتم
جونسردك ازشوقبودم خالك بوس دركهى جون غبار از شـكر ، سر برآستانى داشتم

درخزان باسرو و نسرينم، بهارى تازهبود
در زمين با ماه و هرودن ، آسمانى داشتم

دزد بی عشةى زجا نمبر ده طاقت ، ورنه من
داشتم آرام ، نا آرام جانى داشتم

بلبل طبّم "رهى، باشد ز تنهائى خهون



پپاس دوستى

دشهنىیا كرد با هن ، در لباس دوستى

كوه بابرجاكمان ميكردمش ، درداكهبود
از حُبابى مست بنيانتر ، اساس دوستى ،

بسـذ دنج از دوستان باشه دل آزرده را جاى بيم دشُنى ، دارد هرابِ دوستى

جانفداكرديم و ياران قدر ما نـدناختيد كور بادا ، دیدهُ حق ناشنـاسِ دور دوستى

دشمن خويشى دهى، كزدوستداراندوروى

irraobero

اندوه دوشين

دوث خون نيلوفر از غم يَيج و تابى داشتم هر نفس حون شمع لرزان ، اضطرا بىداشتم اشك سيهينم بداهن بود ، بى سيمهن تنى جشم بيخوابى ، ز حشّم نيم خوابى دابشتم سايهُ اندوه ، بر جانم فرو افتاده بود خاطرى همر نـك شب ، بى آفتابى داشتّم خانه ازسيالاب اشكم ههچحِ دريا بود ومن خوابِكه ازموجِ دريا ، جون حُبابِ داشتم مَحفلم حون مرغ شب ، ازنالهُ دلكرمبود جون شفق از كريهٌ خو ين ، شرابى داشتم

شـكوه تنها ازشب دوشين ندارم ،كز نخخت بخت ناساز و دل ناكاميابى داشتم

نِست مارا هِاى رفتن از كرانجانى حو كوه كاث كز فيض اجل ، عهر شهابى داشتم

ثادى از ماتمسراى خالك ميجستم ، رهى انتظار جشمة نوثّ ، از سرابى داشتم
ITrY-كيرما

غنحهُ هرْمرده
عانت از تشويش دنيا و غم دين فارغ است
هر كه ازسر بـكذرد ، از فككر بالـِن فارغ است

غنجهُ برْهرده ، از تاراج كلجمن فارغ است
شور عشق تازهاى دارد هكر دل؟كاين حنين
خاطرم امروز از غههاى ديرين فارغ : است

خسروان حسن را ، باس فقيران نيستنيست
كر بتلخى جان دهد فرهاد ، شيرينفارغ است

هرنغس در باغ طبم لالهاى رويد ، رهى الى
تغهه منجانرادل ازكلُهاي رنـكين فارغ است
iripolog

Fَّبر تك خو نين
زخون ر انكين بودحون لاله ، دامانى كـي هن دارم بود صد باره همشجون كُ ، كر يريبنى كه هن دارم
 مريشان كردى از حالٍ بريشانى الىه من دارم سيه روزان فراواند ، اهـاكى بود كس را ؟ هنين صبر كم و درد فراوانى كه من دارم غم عدّق تو ، هردم آ آشیى در دل بر افروزد بسوزد خانه را ، نا خوانده مههانى كه من دارم بترك جان مسكين از غم دل راضيم ، اما بلب از ناتوانى كى رسد، جانى كه من دارم ؟ بكفتم جارء كار دل سركشته كن ، كفتا : بسازد كار او ، بركشثه مزكانىكه من دار كارم ندارد صبح روشن ، روى خندانى ندارد ابر نيسان ، جشم كريانى كه من دار دارم زخون رنكين بودجون بركككُ اوراق اين دفتر هصيبتامه دلهاست ، ديوانى كه من دارم رهى ، از موج كيسونى دلم جون اثاك ميلرزد بوونى بسته امشب ، رشتهُ جانى كه من دازم


## Tه Tיنشناك

جونشُ نيهد جان، بهواى نوسوختم باكريد باختيم و بياى نو ــوختيم

اشـكى كه ريختّم ، بياد تو ريختم
عمرى كه سوختيم ، براى نو سوختيم
بروانه سوخت يكـب و آسود جان او
ما عمرما، ز داغ جفاى تو موختيم

ديشب كه يار ، انجهن افروز غير بود
ای سُمع ، ناسيمه بجای تو سوختيم

كوناه كن حكايت شبهاى غم ،رمى
كز برن آ.و سوز نواى
Irra olys

ماجراى نيمشب

خاطرى چون صبح دارمازصفاى نيهشّب
شاهدمعنى كهدلسر كشته ازسودایاوـت
جلوه برمنكرد درخلوت سر ای يمششب
در دال شب، دامن دولت بدسـتآهد مرا
كنج كوهر يافتم ، از كريدهاى نيمشب
ديِكرم الفت بخْورشيدجهانْافروز نيست
تا دل درد آشنا شد ، آشناى يميمُب
نِيهُب با شاهل كلبن در آميزد نسيم
بوى آغوش نو آيد ، از هواى نيمشُب
نِيست حالىدر دل شاءر، خيالا نـَكيزتر
از سكوت خلوت انديشه زاى نيمشب
با اهيـ وصل، از دردجدائى باك نيست
كاروان صبح آيد ، از فقاى نيمشب

تا سرايْم قصهاى ، از ماجرای ان نيمشُب
شـهر يورماه

شراب بوسه
ثـكسته جلوءكلبر كت ، از بر و دوشت
دميده مرتو ههتاب ، از بناكوثت
مـر بدامن كزُ ، سر نهادهاى شب دوتى
كه آيد از نفس غنجه ، بوى آغوشت
ميان آنههه ساغر كه بوـه مى افشاند
برآتشين (بٍ جان پرور قدح نوشت ،
شراببوسهُهن،ر نكفو بوى دينكرداشت
مباد كرمى آن بوسه ها ، فراموشت
ترا جو نكهتكزل ، تابآرميدن نيست
نسيمِ غير ، ندانم جدكفت در كوشت ؟
رهى ، اكر جه (ب از كفتكو فروبستى
هزار شـكوه سراید ، ;گاه خاموشت
خردادهاه IrFI

برده نيلى
رفتيم و باك بر سر دنيا كذاشتْمْ
كار جهان ، باءل جهان واكذاشتيم
جون آهوى رميده ، زوحشتسرایشهر
رفتيم و سر بدامن صحرا كذاشتيم
ما را بآفتاب فلك هم ، نـياز نِيست اين شوخ ديده را به هـيتحا كذاشتيم

بالاى هفت ريرد نيلى است جاى ما
پا جون حِباب بر سِ دريا كذاشْتيم
ها را بس است جلوهكه شاهدان قدس
" دنيا ، برای مردم دنيا كذاشتيم
كو تاه شد ز دامز، ما ، دست حادثات
تا رست خوت خود بكردن مينا كذاشتيم
شاهاكهد سركشى نـكند، دلريب نيست فهم مشخن ، بمردم دانا كذاثتيم

در جستجوى يار دلازار ، كس نبود اين وسم تازه را بجهان ماكذاشتيم

ايـن ز دشمنـيم ، كه با دشُمنيم دوست بنيان زندكى ، بمدارا كذاثتـم

صد غنحهُ دل ، از نفس ما ثنكفته شد
مر جاكه جون نسيم ستحر ، باكذاثتيم
ما شـكو. از كشاكث دوران نمىكنيم
موجيم و كار خويش بدريا كذانتيم
از ما بروزكار ، حديت وفا بس است
نكذاشتيم كر انرى ، ياكذاشتهم
بوديم تمـم محفل روشندلان ، رهى
رفتيم و داغ خويش بدلها كذاشتيم
ITT• ديطاه

فرياد بىاثر
از صحبت مردم ، دل ناشاد كريزد
حونآهوى وحشى، كه زصيادكريزد
*روا كند از بادهكشان ، زاهد غافل
جونكودك نادان ،كه زاستاد كريزد
درياب ، كه ايامكّلُ و صبح جوانى
حون برقكندجلوه وجون بادكريزد
شادى كن اكر طالب آسايش خويشى
كآسودكى از خارى انِرِ ناشاد كريزد
غم در دل روشن زنز زلد خيمهُ اندوه
خون بوم ، كه از خانهُ آباد كريزد
فرياد ، كه در دام غهت سوختڭان نرا
صبر از دل و تأثير ز فرياد كريزد
گر حرخ دهد قوت برواز ، رهى را
جون بوىكُ از كلشن ايِجادکريزد


صفاى شبنم
اورا بر نكـع و بوى ، ;كوـيم نظير نيست
كلبن نظير اوست ، ولى دليذير نيست
ما را نسـم كوى تو ، از خاك بر كرفت
خاثناك را بغيرِ صبا ، دستكير نيست
كلباiֹל نى اكر جه بود دلنشين ، ولى

غافل مشو ز عهر ، كه ساكن زميشوو
سِيلِ عنان كسسته ، اقاهـت بذِير نِيست
روى نكو ، به طينت صافى نميرسد
كل را صضاى شبنمِ روشن ضهير نيست
با عمر ساختيم ز دل مردكى ، رهى

Irp. ديماه

زندكى بر دون ما باركرادى بيش نيست عمرجاويدان ، عذاب جاودانى بيش نيست لالهبزمآرایكلجين كثت وكل دمساز خار زين كلستان بهزه بلبل ، وغانى بيش نيست ميـكند مر قطر: اثـكى ، ز داغى داستان كرخوشمعم شــكوة دل رازبانى بيشنيست آنجنان دوراز لبش بكداختم ،كز تاب درد حون نى، اندام نحيفماستخوانى بيشنيست من اسيرم در كف مهر و وفاى خويشتن ور نه او سنغين دل نامهر بانى بيش نيست تـكـيه برتاب وتوانكمكن، كهدرميدانعشق آن زما افتادهاى ، وين ناتوانى بيشنيست قْت آفتخلقاست ودزدستش كمانى بيش نيست هرخسوخارىدراينصحرا بهارىداشت،لياك سر بسر دوران عمرما، خزانى بيش نيست ايـكلازخونرهییرواجهدارى؟كان ضعيف جر شـكسته طاير بى آثيانى بيش ديست **T•*هر

سازسخنت
آب بقاكجا و لب نونى او كجا
آتش كجا و كرمى آغوش اوكجا
ميمين و تابناك بود روى هه ، ولى ميهينه هـ كجا و بناكوث او كجا

دارد لبى ، كه مستى جاويد ميدهد ميناى هىكجا و لب نونى او كجا ؟

آغوث كُ كجا و برو دوث او كجا ؟
! بانكك طربكجا، لب خاموثى اوكبا
ITrA ارديبهت ماو

تاكريزان كشتى ای نيلوفرى جشم از برم در غهت از لاغرى ، جون شاخة نيلوفرم تاكرنتى از حريفان جام سيمين ، حون ملال جون شفق ، خو نابه دل مىجـكد از خاغرم خفتهام امشب ، ولى جاى من دل سوخته صبحدم بينىאه خيزد دود آ. از بسترم تار و :ود هستيم بر باد رفت ، اما نرفت عاشقىها از دلم ، ديوانـكى ما از از سرم شـمع لرزان نِيستم تا ماند از من اشك سرد آنشى جاويد باشد ، در دل انِ خاكـترم مركشى آموخت بخت از يار ، يآ موخت يار شيوء بازيكرى ، از طالع بازيكرم ${ }^{\text {از }}$ خاطرم را الفتى با امل عالم نيست نِ كزجهانى ديـ, ند و از جهانى ديكرم كرجه ما را كار دل ، محروم از دنی كار كا كند نكندم از كار دل ، وز كارِ ديـيا بكذرم نعرمن رنكك شب وآهنـك غم دارد ، رمى زانیكه دارد نسبتى ، با خاطرِ غم جرورم
ديهاه ITPA

سوسن وحثى
دوث تا آتش هى ، از دل بيمانه دميد
نيمشب ، صبح جها نتاب ز هيخانه دميل
روشنى بخششحر يفان، هه وخورشيل نوود
آتشى بود كـه از بادة مستانه دميد
جه غم ارشهع فرومرد ، كهاز جر توعشق

عقًاكو ته نظر ، آهنکك نظر بازی كرد

جلوهها كردم و نشناخت مرا اهل دلى
منمآن سوسن وحشى ، كه بويرا نه دميد
Tآتش اi:
نغسكرمٌ دهى ، از دل يـِمانه دميد
RTYY مردادماه

آغوش صصرا
 واى اكر با او كند دل ،آنجه با ماميكند

باغم جانسوز ، هيسازد دل مسـكين من معلجت بين است و بادشمن مدارا ميكند

عـكساودراشكتمن، نقشُى خـيالالـكـيزداشت ماه ميهين ، جلوه ها در موج دريا ميكند

از طر بناكى برقصآ يد سحر كه چون نسيم هر كه حونكُ حوابدر آغوثصحراميكند

خاكُباى|آن تهى دستم ،كه جون ابر بهار بر سر عالم فشاند ، هرجیه هيدا هيـكند

دبدهُ آزاد مردان ، سوى دنياى دل است سفله باشد ، Tآکمه روى دل بدنيا ميـكند عثّق ومستى وااز اين عالم بدان عالم بريم در نماند ، هر كه امشب فكر فردا ميكند

همهجو Tن طفلى كندروحشتسرانى ماندهاست دل درون سينهام بى طاقتى ما ميـكند هركه تاب منتكردون ندارد خون رهى دولت جاويد را از خود تمنا ميـكند
ITP. 0ردادماه

جامة سرخ
غنجهُ نو شُكفته را ماند
نركسِ نيم خفته را ماند
دامنافشانكذتُتوباز نكشت عهر از دست رفته راماند

قد موزون او ، بجامة سرخ سرو آتش كرفته را ماند

نيمه جان شد دلازتغافل دِار صيد از ـاد رفته را ماند

موز عشق تو خيزد از نغسم بوى در كز نهفته را ماند

رفته از نالة رهى تأثير حرف بسيار كتته را ماند

~ـراهآتشم
;ا فيامت هيدهد. كرمى بدنيا آتشم
آقتابِ روشنم ، نست مكن با با آتشم
شعلهخيزدازدلبحر خروشان، جاىهور ج كر بكيرد يكنفس در هفت دريا آتشم

هيست عالم؟ آتشى بآب
من نه ازخاكم نه از آ بم ،كد تنهاآتشم
شمع لرزانوجودم را، شبى آرام نيست
روزها افسردمام حون آب و شبها آتشم
اشكجا نسوزم، اثرهاجون شررباثشدمرا
قطرء آبم بحشم خلق ، اما آتشم
درركتوردريشئمناينههـه كرمىزجيست؟
شورعثةّ ، يا شرابكهنهام ، ياآتشمء
از حريم خواجهُ شيراز ميآيم ، دهى الم
بِاى ثاسر مستى و شورم ، سرابا آتشم


آشيانه تهى
همجو هجنون،كفتّكو باخويشتن بايد مرا بعزبانم ، همزبانى همجو هن بإيد مرا
;ا شوم روشنکر دلها ، بآه آتشين كرم خوئىهاي شمعِ انجمن بايد مرا رشك ميآيد مرا از جاهه بر اندام تو باتو ای كل، جاى دــ يك بيرهنبايـد مرا

آشيان بى طاير دستانسرا ، ويرانه به جند با دل مردكىها ، باس تن بايد مرا ؟

ثا ز خاطر كوه هحنت را بر اندازم ، رهى هـت مردانهای، ، جونكوهكن بايد مرا
Tآبا نهاه

رشته هوس
 بَرك خواب نكفةيّم و صبحدم خنديد

ز تيغ بازى كردون ، هوا هرستان را


جو هغلسى كه بدنبال كيميا كردد جهانبـشتم وآزاده ای نـشثت بِدید
 ز دوستان وعزيزان، هدار جشمٌ اميد

طمّ بخاك فرو ميبرد حريصان را ز حرص برسرقارونرسيد، آنجهرسيد

درود بر دل هن باد ، كز ستمكيشان ستم كشيد ، ولى بارٍ صنتى نكشـيد زَكرد حادثه، روشندلانجهَ غم دار ند غبار تيزه ، چجهن نقان دهد بصبحستيد؟ ازآن بغوهر اشڭم ستاره ميخندد كه تابناك تر از خود نهيتواند ديد
;ه هر كد نظمدهد دفترى نظير مناس ت ند هر كه ماز كند زیهـهاى، ، بود ناهيد

زحشهـد ، كوهرغغلطانكجا بديد آيد ء
درون مينهُ درياست ، جاى مرواريت
از آن شبی، كه رهىديد صبحِ روىترا
شبى نرفت، كهچونصبحجامداى ندريد

## TrF. דزماT


va

بوسة نسيم
همراه خود ، نسيم صبا ميبرد هرا
يارب ، چو بوىكُ بـكجا ميبرد مرا؟

سوى دـِار صبح رود ، كاروان شب
باد فنا ، بهالك بقا ميبرد مرا

با بال شوق ، ذره بخورشيد ميرسد
هرواز دل ، بسوى خدا هيبرد درا
كفتّمه :وى عشق ،كرا ميبردزخويش ع
هستانه كفت دل ، كه مرا ميبرد مرا
بر گك خزان رسيدءٔ !یطاقتم ، رهى

TTFF. Tابا نماه

شمع خاموش
منع خويش ازكريه و زارى نميآيد ز من
طفل اشكم ، خويشتن دارى نميآ يد ز من
باكزُ و خار جهان ، يـكر نكم از روشندلى
صبح ميمينم ، سيه كارى نميآيد ز من
آتشى ، بوئى ز دلجوئى نميآيد ز تو
حشمهام ، كارى بجز زارى نميآيد ز من
ای دل رنجور ، از من جشم همدردى مدار خستْ دردم ، برستارى نميآيد ز من

امشب ازمن نكتهُ هوزون جه هيجونى، رمى
شمع خاموشم ، كهر بارى نهيآيد ز من
irro خردادهاه

داغ محرومى
ساختم با آتش دل ، لاله زارى شد مرا سوختم خار نعلق ، نوبهارى شد مرا
 آخر از زندان تن ، راه فرارى شد مرا
 كينه ازدشمن بريدم ، دوستدارى شب مرا
 در شب تار عدم ، شمع مزارى شد مرا
 خوكرفتم باغم دل ، غمكسارى شد مرا
كوهر تنهائى از فيض جنون داري كوشهُ ويرازه ، كنج شاهوارى شد مرا

كج نهادان رازكس باور نيايد حرف راست

بيش بيـكان بلا ، سنـك مزارم شد شير جا بصحرای عدمكردم ، حصارى شش مرا جون نسوزمشمعسان؟كز داغمحروهى رهى برجكر هر شعلهُ آهى ، شرادى شدمرا

Tآذرمبا

برق نعاه

بروى ميِل كشاديم راه خانهّ خويش بدست برق سمردیم

مرا حه حد كه زنم بوسه آستِن ترا همهن قدر تو مرانم ز آستانه خويش آن

بجز تو كز نكهى سوختى دل ما را بدستخويش، كهآ شش زندبخانهُخويش

مخوان حديت رهانئى، كه الفتىاستمرا بنالهُ سحر , كريةٌ شبانه خويش

ز ;شك تاكه هلاكمكند ، بدامن غير چو كل نهد سرومستى كند بهانهٌ خويش

فريب خال لِث خوردم و ندانستم كه دامكرده نهات، درقفاى دانه خويش

رهی ، بناله دهى چند درد سر ما را ؟ بهير از غم و كوتاهكن فسانهُ خوريش
Trirolotor

خشكسال ادب
دكر ز جان من ای سيمبر جه هيخواهى
ربودمای دل زارم ، دكرجهه ميخواهى ؟
مريز دازه ، كه ما خود اسير دام تو ایم
 اثر ز نالهُ خو نين دلان ، كريزان است ز ناله، الى دل خو نين ، اثر حه ميخواهى؟ بكريه بر سر راهش فتاده بودم دونى
 چجه پِرسى از من مدهوث، راز هستى وا زمست يى خبراز خود ، خبر جه ميخْواهى؟ نهاده ام سر زتسليم ، زير شمشيرت بِيار بر سرم ای عشّق، هر چه ميخواهى! كنون كه بى هنراند كعبهُ دل خلق جو كعبه ، حرمت اهل هنریه ميخواهى ؟ بغير آ نـكه بيفتد ز حشم ها حون اشل بجالوه كاه خزف .، از كهخّ جه ميخواهى ؟ رهى ، چیه مى طلمى نظم آبدار از هن بخشكسال ادب ، شهر تر چه ميخخواهى ؟
irlfoboros

حاصل عمر
بس_كهجفا زخارو كزّ، ، ديـ دل رميدهام همحو نسيمازينجهن، باییبرونكشيدهام
 كشت بالايجانمن، عشُقِبجانخريدهام حاصل دور زندكى ، صحبت آشنا بؤد تا تو زمنبريدهاى، من زجهانبريدهام تا بكنارمنبودى ، بود بجا قرار دل رفتى و رفت راحت از خاطر آرميدهام تانومراد مندهی ، كُشَّه مرا فراق تو تاتو بداد من دسى ، من بخخدا رسيدهام جون ببهارسر كندلا له ز خاك هن برون ایكل تاز̣ه ، يادكن از دل داغديدهام ـا ز ره وفا بـا ، يـا ز دل رهى برو سوخت درانتظارتو، جان بلب رسيلهام
iria مرداد

جلوه نخستين
رخمخولاله زخو نابديده، ر نكيناست
نشان قافله سالار عاشقان ، اين است
فبين بحشم حقارت بخون ديدهُ ما
كها بروى صراحى، باشك خو نيناست
ز آشنانى ها عمرها كذشت و هن آن
بديدءٔ مَت آن جلوء نخستين است
نداد بوسه و اين با كه هيتوانكفتن ؟
كهتلخكامىما، زآن دهان شيرين است
برهنمائى عقل ، از بلاحه برهيزى §
بالاي جانتواين عaل مصلحت بينامت
بروشنان، جهبرى شـكوه أزسياهى بخت

بغير خون جـر جكر نيست بى نصيبان را
زما نه را حدكُنه چون حصيب ماایناست
رهى ، زلاله و كل نشـكفد بهار هرا
بهار من ، كل روى اهير وكلحِيناست


## بوسهٔ جام

تو سوزآه من ای مرغشبجه ميدانى؟ نديدهاى شب من، تاب وتبحهميبدانى؟ بهن كذار كه لب برلبش نهم ، ایي جام توقدر بوسهُآن نوث لب جه ميدانى ؟ جوشمعو كُ، شبورورزتبخندهميكذرد تو كريهْ سحر و آد شب جه ميدانى ؟ بالى هجر، زهر درد جاіنكدازتر است نديده داغ جدائى ، نعب جه ميدانى
 تودل شـكسته، نواى طربجه ميدانى ؟ شهر يورماه

نالئجو.يبار
كرحهه روزى تير• تر ازشام غم باشد مرا در دل روشن ، صغاى صبحدم باشد مرا زر برستى خواب راحت را زنز كس دور كرد صرف عشرت ميكنم كر يك درم باشـ مرا

خواهث دل هر خهكمتر ، شادى جان بيشتر تا دلى بى آرزو باشه ، چد غم باشه هرا

در كنار من ز كرهى بر كنارى ، ای درين وصل و هجران و غم وشادى ، بهم باشد مرا در خروثى آيم ، جو بينم كَج نهادىهاى خلق جويبارم ، ناله از هر هيتِ و خم باشد مرا

كر جه در كارم جو آنجّم عقده ها باشد ، رهى حهرء بكشادماى ، جون صبحدم باشد مرا
مرداد ماه

كياه اندوه
نى افسردمای، هن:كامكز رويد زخاك من كه برخيزد ازآن زی، نالههاى دردناك عن مزار من ، اكر فردوس شادى آفرين باشد بجاى لاله وكل، خارغم رويد ز خار اك من هخندایص:ح بى هنـامام، كامشب سازشى دارد ;واى مرغ شب ، با خاطر اندوهناك من نيم حون خاكيان ، آلودءّكرد كدورتها صفاى حشمهُ مهتاب دارد ، جان بِاك من

چودشمنازملاك من هرمى؟ خشنودميكردد بميرم ، تا دلى خشنود كردد از ملاك من
فروددينrirr

بى روى تو ، راحت ز دل زار كريزد
جون خواب كه از ديدءٔ بيمار كريزد
در دام تويك شيب، دلم از ناله نيا سود
آسودكى از مرغ كرفتار كريزد
ازدشهنوازدوستكريزيم وعجب نيست
سركشته نسيم از كلُ و از خار كريزد
شب تا سهر از ;الهُ دل ، خواب ندارم
راحت بشب از حشُم پرستار كريزد
ديوار، زدانم شود از كريهُ من بست ع
ـيااز من مسكين ، درو ديوار كريزد
ايدوست بيازار مرا ، هریه توانى
دل زيست اسيرى كهز آزار كريزد
زين بيشّ، رهى ناله مـكندربرآن شوخ
ترسم كه ز نالِدنِ بسيار كريزد
irlq06م

يِار دير.بن

بسوى ما ،كذار مردم دنيا ندى|فتد كسى غير از غِم ديرـين ، بيادما نمى افتد

زبسجوتغنجهازباسحيا،سردركريبانم
نـاهمن ، بِجشم آن سَهى بالا نمىافتد
بیاى كلبنى جان دادهام ، اما نميدانم كه ميافقد بخاكم سايهُ كُل ، يا نمى افتد

رود هر ذرء خاكم ، بسوبئى با بريرووئى غبار من بصحرای طلب ، از با نمىافتد

نصيب ساغرمىشد، لب جانانه بوسيدن رهى،داماناين دولت بدست مانمىافتد


حصارعافيت

نسـبم وصل ، بافسردكان جیه خواهد كرد ؟
بهار تازه ، ببر كש خزان چجه خواهدكرد ؟
بهن كه سوختم از داغ ههر بانى خوريش فراق و وصل تو ;امهر بان جه خواهدكرد؟

سراى خاند بد وشى ، حصار عافيت است صبا بطارِ بى آشيان چیه خواهن كرد؟

زفيض ابر ، جه حاصل كياه سوخته را ؟
شراب! با هن افسرده جان چچه خواهدكرد ؟
مكن تالى ، كه نتوان كرفت دامن عمر

بياغ خلد نيا سود جان علوى ما
بحير تمكه دراينخاكدان جهذخواهدكرد ؟
صفاى بادءٔ روشن ، زجوئ سينهُ اوست تو حارهسازخودى ، آسمانحهوخواهدكرد؟

بهن كه از دو جهان فارغم بدوات عشوَ رهى ، ملامت اهل جهان چه خواهد كردء


ساغر خورشيد
زلف و رخسارتو، ره بردل بيتاب زنند
رهز نان وافله را در شب مهتاب ز زنـن
شـكوْاى نِيست زطوفان حوادث مازا
دل بدريازدكان ، خنده بسيلاب زنند
جرعهنوشانتوایشاهدعلوى، جونصبح باده از ساغر خورشيد جهانتاب زنند

خاكساران ترا ، خانه بود بر مـراشٌ
خسوخاشاك ، سراپرده بكرداب زنند
كفتم: ازبهر جه נومّى ره ميخان نه ، رهى آ
كفت:T نجاست كه برTآشغم، آب زند
TrF| THرماه

آئينهووشن

زكيمهه دور :ود ، سينهاى كه هن دارم
 زجشم جر كهرم ، اختران عجب دارند ك. غافلندز كنجينداى كa هن دارم

بهجر و وصل، مرا ناب آرميدن نيست يـكيست شنبه و آدينهأى كه هن دارم

سياهى از رن شب ميرود، ولى از دل نهيرود غمّ ديرينهاى كه من من دارم

تو اهل درد نهای ، ورنه آتشى جانسوز زبانه مى كشد از مينهاى كه من در دارم

رهى ،ز جشهםٌ خورشيد تابناك تر است بروشنى ، دل بعكينهاى كه من دازم


در.يا دل
دور از تو هرشب نا سحر ،كريان خو شُمع محغلم نا خود جه باشد حاصلى ، ازكرــهـه بى اصاصلمء جون سایِه دور از روى تو ، افتادهام در كوى تو حشُم اميدم سوى تو، واى از اميد از بسـكه با جان و دلم ، ای جان و دل آميختى جون ;كهت از آغوثكلُ ، بوى توخيزء از كِلم لبريز اشكم جام كو ء آن آب آتش فام كو ؟ وآن مايهة آرامكو ؟ تا
 غافل نيم ازكار دل ، وز كار دنيا غافلم درعشق و هستى دادهام ، بود و نبود خويشتن

 باآنكه در طوفان غم ، دريا دلم دريا دلم


سيه مست
واى ازاين افسرد كان، فر.ِاد اهل دردكو؟


ماه مهر Tَئن كه هيردباده با ر ندان كجاست باد مشـكـن دم كه بوى عشق هـيآورد كو؟

در بيا بان جنون سركشتهام حون Sرد باد
همرهى بإدل مرا، معنون صحر اكرد كو؟


 مردبايد تا نِينـلـيشل ز طوفان ، مردكو ؟

درددندان رادلى حون شمع میبايد، رهى
كر aiى اییدرد ، اشكکرم و آه سردكو ؟
irfy آذرماه
.
دل زود باورم را ، بكرشمه ای د:ودى خو نياز ما فزون شد، تو بناز خود فزودى

بـم


هن از آن كشم زدامت ، كه ترا زــازمودم تو حرا ز هن كريزى ، كه وفايّم آزهودى

ز درون :ؤد خروشم ، ولى از لب خموشم"


چمن از تو خرم ایاشك روان، كهجويبارى خجللازتو حشمه ایحشمر هی، كهز نده رودى

ITF. شهر يودماه

بر خاطر آزاده ، غبارى ز كسم نيست


از كوى تو ' بى نالد و فرياد كذشتم
خحون قافلهُ عهر ، نواى جرسم نيست
افسرده ترم از نفس باد خزانى
كآن نوكلخندان، نفسىهـنفـم نيست
صياد ز بيش آيد و كر ك اجل از هى
آن صيد ضصيفمكه ره ويش ویسم نيست
!يحاصلىوخوارى من بين كه دراين باغ
جون خار ، بدامان كلى دسترسم نيست
از تنكدلى ، باس دل تنك نـارم
چندانكشم اندوه ، كه اندوْكسم نيست
امشبهرهیه ازميكده بيرون نْنهم קاى
آزردة دردم ، دو سه يمها نه بسم نيست
ITPY بهمزماه

## مكتب عشوّ

هر شب فزایب ، تاب و تب من واى ازشب من ، واى ازشب من

ـا من دمانم ، لب بر لب او
ــا او رـاند ، جان بر لب من

الستاد عشَّم ، بنشـين و بر خخوان
درس محبت ، در مـكتب من
رسم دو رنكى ، آئين ما نيسـت بـكر نـك باشُ ، روز و مشب من

كفتمدهىدا ،كامشبجه خواهى
كفتآنیه خواهد ;وشیْن لب من
TMP. Tبا ناه

درسا.يله سرو

حال تو روشناست دلا ، از ملالتو
فرياد از دلى ، كه نسوزد بحال تو
اینوثّلبكه بوسه بماكردهاىحرام
كرخون ما حو باده بنوشیحالال تو
ياران حو كُ بسايهُ سرو آرميداند
ما : هواى قاهت ؛! اعتدال تو
دریشمكس وجود ضهيفم بديدزيست

دزّكارخود زمانه زما، ناتوانتراست
با اناتوانترازتوحهه باشد جدال تو ؟
خار زبان دراز ، بـكُ طعنه ميز ند
در حشم سفله ، عيب تو باشدكمالتو
ناساز كثت نغمهُ جانبرورت ، رهى
با يدكه دست عثق دهـ كوشمال تو
مرداد

حلقه موج
كه شـكايت از كُلى ،كه شكوه ازخارى كنم صن نه آن رندمكه غير ازعاشقى كارىكنم

هرزمان بى روى ماهی ، همدنم آهى شُوم هر نغس با ـياد يارى ، نالهُ زارى كنم

حلقَه هاى موج بينم ، نقش كيسونى كشم خنله های صبح بينم ، باد رخسارى كنم

كر سر يارى بود ، بخت نـكونسار مرا عاشقى ها با سرٍ زلفـ نـكو نسارى كنم

باز نشنا سد مرا از ماییه، جشم رمـكذار تكـيه هون از ناتوانيها ، بديوارى كنم درد خود را ميبرد از ياد ، كر من قصهاى از دل سر كشته ، با صيد كرفتارى كنم

نيست با ما لاله و كل را سر الفت ، رهى ميروم تا آشيان در سايهٌ خارى كنم

ITrT

محنت سر اى خاك
من كيستم ؟ ز مردم دنيا رميدهاى حون كوهسار ، باى بدامن كشيدهاى

از سوز دل ، خو خرمن آش كرفتهاى وزاشك غم ، جوكشتي طوفان رسيلمالى

حون شام ، بى دخ تو بماتم نـنستهاى جون صبح ، از غم تو كريبان دريدهانى

سركن نواى عشق، كه ازهایوهوىعفل آزردهام ، جو كوثِ نميحت شنيلهاى

رفت از قفاى او دل از خود رميله ام بيتاب تر ز اشك بدامن دويدهاى

مارا جوكردباد ، ز راحت نصيب نيست , راحت كجا و خاطِر آر آرميده

بيجارهاى كه جاره طلب ميكند زخلق دارد اميد ميوه ، ز شاخ بريده الى

از بسـكه خون فروجـكد ازتين آسهان ماند شُفق ، بدامن در خونكشيدداى با جان نابناك ، ز محنت مراى خاك رفتيم ، مهجو قطرء اشـكى ز ديـهالى دردى كه بهر جان رهى آفريدهاند يارب مباد قسهت میِ
iPYA خرداد


بير هرات
بخت نا فرجام اكر با عاثقان يارى كند
 بر كذركاهث فرو افتادم از بيطاقتى اشك لرزان، كى تواند خويشتن دارى كند؟ جاره ساز اهل دل باشد ، مى انديشه سوز كو قدح ؟ ثا فارغم از رنج هشيارى كند

دام صياد از جمن دلخواه نر باشد مرا من نه آن مرغمكه فرياد از كرفتارىكند

عشق روزافزون من، از بيوفانىهـاى اوست ميكريزم ، كر بمن روزى وفادارى كند

كوهر كنجينهُ عشقيم از روشند لى بينخوبانكيست، تا مارا خريدارى كند

از ديار خواجهُ شيراز ميآيد ردهى، كا ثنا ى خواجه عبدالهُ انصارى كند

هيرسد با ديدءٔ كوهرفشان همجون سحاب ثا بر اين خاك عبير آكين كهر بارى كند

درمراسم باد بود ونات خواجه عبدالش انصاركسروده شد كابل ه همرماه IFFI

آنششجا و.ي

ستاره ، شُلهاى از جان دردمند هن است سههر ، آيتى از همت بلند من است بجشم اهل نظر صبح روشنم ، زآنزوى كه تازه روئى عالم ، ز نوشخند من است

جكونه راز دلم همحو نى نهان ماند كه داغ عشَتوبيّد ا ، ز بند بذه من است

در آتش از دل آزاده ام ، ولى غم نيست শسند خاطر آزادكان ، زسنی من است

رهى ، بمشت غبارى چه التفابت كنم ؟ كه آفتاب جهانتاب ، در كمند من است
irrs 0.0 ر.0.

زبان اشك

خون صبح نودهيده ، صفاكستر است اشاك روشنتر از ستارء روشنـكر است اشك كوهر اكر ز زوطرة باران شود رِديد با آفتاب و ماه ، ز يك كوهر است اشك

با اثك ، هم اثر نتوان خواند نالد راله را غم برور است نالد و جان بروراست اشك بارد ازو (طافت , تابد ازو فروغ حون كوى ـينهُ بت سيمين بر است اشك خاطر فريب و كرم و دلاويز و تابناك ههر نكک جهرء نو برى بيكکر است اشك از داغِ آتشين لبِ ساغر نواز تو در جان داست آتش و در ساغر است اشك

با دردمند عشق تو ، ههـخانه است آ. با آشناى چشم تو ، هم بستر است اشك

لب بستهاى ز كفتن راز نهان ، رهى غافل كه از زبان تو كوياتر است اشك
1Frg 000

نواى آسمانى آيد از كلبانگك رود امشب
بِاساقى كه رفت از دل ، غمِ بود و نبود امشب
 دلاز بام فلك ديكِر نميآيد فرود امشب

كهبودآنآهوىوحشى ، جهبودآنسا يهُمز كان؟
كهتابازهنستاندامروزوخوابازهنر بوداهثب
بياد غنته خامون او ، سر در كريبا كم ;دارم بط نسيم كل ، سر كفت و شنْود امشب

ز بس بر تربت صائب ، عنانِ كريه سر دادم رهى، ازخشمه جشهمخجلشد زنده رود امشب

در Tرامكاه صائب سرود• شد ، اصشهان اردبههت ماه

## شعوة ناتمام

> نسيم عشق ، ز كوى هوس نميآيد
> حراكه بوىكُ ازخاروخس نهيأ يـ
> ز نا رسائى فرياد آتشين ، فرياد
> كه سوخت سينه وفريادرسنمى آيد

برهـغنارطلب، آبروىخويش مريز
كه هـهج هواشك روان، بازيس انميآ يد
ز آشنائى مردم رميدهايم ،رهى


## ITflo شهر يورماه

خانه بر انداز

غم را به حيله از سر خود ، باز كردهايم
ای كلبن مراد ، هكن سركشى ، مكن !

هِر كندهايم خانهُ هستى ، به موج اثهاك

از داغ آتشين لب او ، همحْو ناى و نى

چون شُبندى ،كه برورق كزُ جكی، رهى
اشكى ، نثار خواجهُ شيراز كرددايم


عقد هُ د شُو ار


هرجند كه هورى به كم آزارى ما نيست
آزار دهد ، هر كه تواند دل ها را
هرخندءُ ما ، سُمع صفت ما يأ اشـكى است


از برق جه انديشه بود حاصل ما زا

شايد كه شبى كرم كنى محفل ما را را
Trf. Tبا نساه

دا من در.يا
كُنج غم هست ، اكر بزم طرب جادِم نيّ نيست هست خون دل، اكر باده به مينايم نيست بسراباى تو ، ای سرو سهی قامت من كز تو فارغ سِرِ هوئى ، بسرا هِايِم نِست تو تماشاكه خلقى و من از بادء شوق مستم آنكو نه ، كه ياراى تماشايم نيست

جهنصيبىاست، كز آن جشمهُ نوشينم هست؟


كوهرى نيست بيازار ادب ، ورنه رهى
دامن دريا ، جون طبع كهر زايم نيست
1710

لذتّ غم
فايز دلان ، ز لذت غم دور :وودماز
اين كمرهان ، ز وهل حرم دور بودهاند
افسانه است در برشان ، حال يـكد كر از بسكه خلق از دلِهم دور بودهان اند

آخر فرا رسند ، بسر منزل نخست ، جِشدى كر از ديار عدم دور بودهاند

كر ماه من ز مهر بود دور ، دور نيست
زا بوده ، همر و ماه زهم دور بودهان
بوده است خلق را نفس وابسين ، رهى و
كر رِك نفس ، ز رنج و الم دور بودهاند
irr.

راحت زجان خسته ، جه ميجو طاقت زمرغ بسته ، جه ميخو اهیى ؟

بنفشهٔ سخنگَوى
بنفششهُ زلف من ، الى سروقد نسرين تن كه ;يست حون سرزلفت بنفشه وسوسن

بنفشه زى تو فرستادم و خجل ماندم


بنفشه كر جه دلاوـز و عنبر آهيز است


حو كيسوى تو ندارد بنفشه حلقه وتاب حو طُرءء تو ندارد بنفشَه حين و شـكن كلَ و بنفشهُجوز لفـوزخخت بر كـكـو بيوى كجاست ، ای رخ و زلفت كلُو بنفشُهُمن

بجچد آن نَكند كاروان دال منزل .

بنفشه در بر هويت ففكنده سر در جيب كل از نظارء دويت دريده بيراهن كه عارض تو بود ازشكوفه يك خروار كه طرء: تو بود از بنفشَه ـك خرد خره

if trie بيو

بنفشّه سايد ز خورشيد افكند برخاك بنفشُهٌ تو إخورشيد كشته سایه فكَن

ترا بحسن وطراوت، جزاين نيارمكفت
, كه از زمانه بهارى و از بهار چجمن
زهفته آهن در سنڭک خاره است و ترا
درونسينهُ جونكلُ ، دلى است ازآهن
اكرجهـيث دوز لفت بنفشه بى قدر است
بسان ؤطره بدزيــا و سبزه دركلشن
بنغشُه هاى مرا قدر دان ، كه بوده شُبى
بياد هوى تو ، هـمهان آب دیدئ من
بتفشه هاى هن از من ترا بیام آر من
توكوث باشحوكلز، تاكنل بنغشه سخن :
كای شـكسته بهاى بنفشه از سر زلف
دلرهى را، جونزلف خويشتن هشکن
فروردينماه

سا.ئه تيسو
ایمشك سوده،كيسوى آنسيمكونتنى؟


سوسن ai ای، كه برسر خورشيد افسرى كيسو نهاى ، كه برتن كلبر ك جوشنى
 شـششاد سايه كستر آن تازه كُلشنى بستى بشب ره من ، مانا كه شُبروى بردى ز ره دل من ، مانا كه رهز نی انى كه در رِّاه عارٍِ آن مشترى رخى كه در كنار ساعد آن رِرنيان تنى كر ماه وزهره، شب بجهانسا تو روز وشب به زهره وُمه سايه افكنى ,

 دانـم همى كـــه آفت جـان و دل هـنى

از فتنه ات سِياه بود صبِحِ روشنم ای تِيره شب ، كه فتنه بر آن ماهروشنى

هـر نكع روزكار منى ، ای سياه فام مانند

ای خرمن بنفشَه و اى نودء عبير ما را بجانكدازى ، چونبرق خرمنى

ابرسيه نه ای ، ز جه هوشى عذار ماه ؟

ITYP

ماه قدح نوش
هوشم ربوده ، ماه قدح نوشى خورشيد روى زهره بـاكاكوشى

زنجير دل ، ز جهد سيه سازى كلْر كـك تر ، به مشك سـيه بوشى

از غم ، بسان سوزن زرينم در آرزوى سیم بر و. دوشى

خون جكر بساغر من كرده ساغـر زدست مدعيـان نوشى

بينم !الا ، زنـركس بيـهارى دارم فغان ، زغنجه خاموشى

درداكه نيست زآن بت نوشين لب ما را نه بوسهای و نه آغوشى
 مزكان او به بخت رهـى مار ماند

ای مشـكبو نسيم مسر كـاهى ازمن بـكو ، بدان •ه خركاهى : آه و فغان من ، بفلك بر شد سن:كين دلت نيـافته آكاهى

با آهنين دل نو ، جه داند كرد ع


ای همنشين بيهده كو ، تا جند جان مرا ، بخيره همى كاهى ؟

راحت زجانخسته ، جه ميجونى؟
طاقت زمرغ بسته ، جه ميخواهىى
بينى ، كر آن د: برك شهايو را
دانى ، بـلاى خاطأر عاشق را
Irro تير

باده فروش
بذكر آن ماه روى باده فروث غيرت آفتاب و غارت هوث

جام سيمين ، نهاده بر كف دست زلف زرين ، فكنده برسر دوث

غمزهاث راه دل زند ، كه بيا نركسش جام مى دهد ، كه بنوث

غير آن نوثى لب ، كه مستان را
جان و دل هرورد ز چشمة نوث،
ديدهاى ، آفتاب مــاه بدست ؟ ديدهاى ، مـاه آفتاب فروت ع

Trigol
ir.

> از ور بخود غفلت ، ، بُلكأئى رسى رسى

خلقت زن
كيم هن ، دردمندى ، ناتوانى اسيرى ، خستهاى ، افسرده جانى
;ـذروى آشيان بـر بـاد رفته بدام افتادهاى ، از ياد رفته

دلم بيمار و لب خاموش و رخ زرد
همه سوز و همه داغ و همه درد
بود آسان علاج درد بيمار جو دل بيمار شد ، مشكل شودكار

نه دمسازی ، كه با وى راز كويم نه يارى ، تا غَ دل باز كويم

درينمجفل جومنحسرت كشى نيست بسوزِ سينه من ، آنشى نيست

الـهى در كهند زن نيفتى وكر افتى ، بروز من نيفتى

ميانبر بستهجون خو نخواره دشمن دلازارى ، بـآزار دلِ من

دلم از خوى او ، دمساز درد است
زن بدخو ، بلاى جان مرد است
زنان جون آتشند از تُندخوئى زن و آتش ، ز يك جنسند كونى

نه تنها نـامـراد آن دل شكن باء كه نفرين خدا بر هرجهـ زن باد

نباشد در مقام حيله و فن
كم از ;إِارسا زن ، بارسا زن
زنان در مـكر و حيلت كوندكوند
زيانند و فـرينـد و فسونــد
جو زن يار كسان شد ، مار ازو به
چو تر داءن بودكز خار از او به
حذركن، زآنبّت نسرين برودونُ كه هردم باخَسى كردد هم آغوثن

مُنِه در محفل عشرت ، خراغى كزو هـروانـهاى كيرد سراغنى

ميفشان دانـه ، در راه تذروى كه مأوا كيرد از سروى بسروى

وفادارىمجوى از زن ،كهبيجاست
كزين بربَط نْخيزد نغمة راست
درون كعبه ، شوق ديـر دارد سرى با تو ، سرى باغير دارد

جهان داور جو كيتى را بنا كرد -یى ايجهاد زن ، انـديشه هـا كرد

مهيـا تـا كند اجـزاى او را وا
متاند ازلاله وكل ، رنـك و بو را
ز ز دريا عُمق و از خورشيد كرمى
ز آهن ستختى ، از كلبر ك نرمى
تكايو از نسيم و مويه از جوى زشاخِ تر ، كرائيدن بهر سوى

ز امواج خروشان ، تندخوتى ز روز و شب،دو ر نـكى و دوروئى

صفا از صبح و شورانـكيزى از مى شـكرافشانى و شيرينى از نى

ز طبع زهره ، شادى آفرينى
ز بروين ، ششيوء بالانسينى
ز آتش كرمى و دم سردى از آب
خيال انكيزى از شبهاي مهتاب
كرانسنگى ، زلعـل كوهسارى
سبكروحى ، ز مرغانِ بهـارى
فريب از مار و دورانديشى از مور
طراوت از بششت وجلوهاز حود
ز جادوي فلك ، تزوير و نِير نكع
تكبر از بلنكك اهنين جنـك
زكركِ تِزدندان ، كينه جوئى
ز طوطى ، حرف ناسنجيـه كونى

ز بادِ هرزه هو ، ااستوارى
ز دور آسمان ، نارِإِارى
جهانسى را بهم آميخت
همه در قالب زن ، ويختایزد
ندارد در جهان ، همتای ديِكر
بدنيـا ذر بود ، دنيـاي ديـكر

وزين مو جود افسو نـكر جهخواهى

اكر زن : نوكزُ باغ جهان است
چراحون خار ، سر تاءا زباناست؟
چه :وودى ، كرسرا با كوش بودى


حنين خواندم زمانى در كتابی ;

دو ;وبت مرد عشرت ساز كردد درٍ دولت :رويش باز كردد

يـكى آن شب ، كه با كوهرفشانى ربا يـد مهر از كنجى كه دانى

دكر روزى كه كنجور هوس كين
بخاك اندر نه
STry


تُنجينه دل
جثّم فـرو بسته اكر واكنى
در نو بود ، هرجه تهنا كنى
عافيت ازغير ، نصيب تو نيست
غير تو ای خسته ، طبيب تو يست
از تـو بود ، راحت بيمار تو
نيست بغير از تو ، جرستار نو
هـدم خودشو ، كه حبيب خودى
جارة خودكن ، كه طبيب خودى
غير ، كه غافل زدل زار تست
بى خبر از مصلحت كار تست
بر حذر از مصلحت انديش باث مصلحت انديشِ دل خويش باث

جشم بصيرت نكثشائى جرا بى خبر از خويش ، جرائى حراء

صيد، كهدرمانده زهرسو شده است غفلت او ، دامِ رِ او شده است

IFA
; ;
حام بود جاي تو ، ای واى تو
خواجهُ مُقبل ، كه زخهو غ غافلى
خواجه نه ای ، بندءُ نامَقبلى

ور بخود آذی ، بخدانیى رسى

بِرِ داشت مـكان، در دل ويرانای

روز ، بدريوزكى از بخت شُوب
شام ، بويرانه درون ههحچو بوم
كنجِ زرى بود در آن خاكدان
خون :رى از ديدهُ مردم زهان
קاى كدا بر سرآن كنج
ليك ز غفلت بغـم و رنج بـود

178

كنج صفت ، خانه بويرانه داشت
غافل ازآن كنجكه در خا هـه داشت
عاقبت از فاقه و اندوه و دنج مرد كدا مرد ونهان ماند كنج

ای شُده نالان ز غم و دنج خويش
خند ندارى خبر ازكنج خويش؟
كنج تو باشه ، دل آكاه تو
كوهر تو ، اشك سحركاه تو
ماية اميـد ، مدان غير را
كعبه حاجات ، هخوان دِر را
غير ز دلخواه نو ، آ
زآ iآكه دلى را بدلى راه نيست
خواهش مرهم ، ز دل ريشكن
هرجه طلب ميـنـى از خويش كن
TrrA

سو Fند
لاله روئى، بر كل مرخى نكاشت:
كز سيه جشُمان ، نـكـيرم دلبرى ،
، ازلب من كس نيابل بوسهاى وزكف من ، كس نتوشد ساغرى

تا نيفتد رٍايش اندر بذ ها ها
ـياد كرد آن تازه كز سوكند هـا
ناكهان ، باد صبا دامن كشان
سوى مرو ولاله و شـششاد رفت

كز نسيمى ، بر ك كُّ بر باد روت
خنده زد كز ، ، بردخخ دلبند او
كآن جنان برباد شد سوكند او


تر
بديهاه ، كز كست كردان سهور سححاب افككن پرده بر روى هثر ز دمسردت ابر سنجاب :وثى زداى פصب ، كوه كيرد بدوث جهان هوشداز برف ، سيمين حرير كشد بردء سيهِـون ، آبـكير شود دامن !اغ ، از كز تهی جهن ماند از زلف سنبل نهی در آن فتشه انآكيز طوفان مرك
 كالى ، روششنى بخشُ بستان شود حراغ دل إِ نوستا بنان شود صبا راكند مست كيسوى خويش جهان رابرانـكيزد از بوى خويش كزُ يخ ، بخوا نندث و ای شـفت كزو باغ افسرده ، كرمى كرفت.
زتَلْها ازآن سر بر افر اختَ اخته است كهباباغِبى بر Fَى وبرساخته است

تو يِز ای كُ آتشين جهر من كه انكيختى ز یيرى حو افسرد جان در تنم
 سيهكارى اختر سيم


سَهیى سروم از بار غم كشت بست مرا برف بيرى بسر بر نشست

بدلجوئيم ، در. كنار آمدى
زمستان غم را ، بهانر آمهى
كلَ يخ ، كرَآورد بستان بد ست
مرا آتشين لالهاى ، حونتوهست

كه با جانِ افسردهاى ساختى
ديماه

شبى در حرم قدس
ديده فرو بستهام از خاكيان ;ـا نـا

شايد از اين هرده : كدائى دهند


ایكه بـراين بردء خاطر فريب دوختهاى ديدهُ حسرت نصيب

آب بـزن ، جشم هوسناك را
بـا نظر بـاك بيـن ، پـاك را
آنكه دراين درده، كذريافته است
حون سَحر از فيض نظريافته است
خوى سَحر كير و نظر ماك باثى
رازكيايندء افـيالك

خانه تن ، جايِكه زيست نِيست
در خور جان فلكى نيست ، نِيست
imp

آنـكه نـو دارى سر سوداي او
بر نر از اين بـايه بود ، جاي او
حشمهُ مسكين ، ندكهر هروراست
كـوهر ناياب ، بدريا ذراست
ما كـه بدان دريـا ، بيوستهايم
حشّم زهر جشمه ، فرو بستهايم
:ههنة دريا ، جور لظركاه ماست


برتو این كوكب رخشان , بـكر
كوكبة شاه خـراسان ;نــر انـر
آينة غيب نما وا وا بين
ترك خودى كوى و خدا را بيين
هركه بر او نور درضاء تافته است
در دل خود، كنج رضا ، يافتهامت
مرايةٌ شه ، مايهُ خرسندى است
ملك , رضا ه ملك رضامندى است

كعبه كجا ؟ طوف حريمش كجاء
;افه كجا ،
خاك زفيض قدمش ، زر شده وز ;فسش ، نافه معطـر شده

منكيم ع از خـل غالامـان او دست طلب سوده بــدامان او ذرء سركشته خـورشيد عشق هرده ، ولى زندءُ جاويد عشق شاه خراسان را ، در بـان هُنمَ خـاك در شاه خـراسان مَنمْ

حون فلك آئين كهن ساز كرد، شُيوء نـا هُردمى ، آغاز كرد، چارهکرَ ، از چاره كرى بازماند، طاير انديشه ، ز يسرواز ماند، با تن دنجـور و دل ناصبور چاره از او خواستم از راه دور

نِيمبّ ، از طالع خندان من صبح بـر آهد ، ز كريبان من

رُحمت شه ، درد مرا جاره كرد
زنده ام از لطف ، دبكر بارهكرد
بــاده باقى ، به سبو .يافتم واينهمه از دولت او يافتم مهوهد اول كيرماه irfy

事縟

IrV

شب ، جو بوسيدم لب كلكوناو كشت لرزان ، قامت موزون او زير كيسوكرد ينهان روى خويش ما. را :وشيل با كيسوى خويش كنتمش : ای روى تو صبح اميد در دل شب ، !ومة ما را كه ديد ؟ فصه بردازى ، در اين صحرا نبود هُشم غمازى ، بسوى ما نبود
غنجهُ خاموث او،حونكنُ شِكفت بر منازحیرت :نگاهى امردو كفت:

باخبر از راز ما كرديد شب بوسهأى داديم و آكرا ديد شب

بوسه را شب ديد و با مهتاب كفت ماه خنديد و بهوج آب كفت موج دريا ، جانب بارو شتافت راز ما كفت و بليكر سو شتافت

وَصه را ، بارو بقايت باز كفت داستانٍ درلكشى زآن راز كفت

كفت قايق هم بقايق بان خويش
آنجه را بشنيد از ـاران خوـش
مانده بود اين راز اكر دريـث او دل نوود آشفته از تشويش او او

لِك درد اينجاستكآن نا يختهمرد
با زنى آن راز را ابراز كـرد
كفت با زن مرد غافل ، راز را
آن تُّى طبل, بلند آواز را را
لاجرم ، فردا از آن راز نهفت
قصه كويان ، قصه ها خواهند كفت
زن به غهازیى دهان وا ميكند
راز را جون روز ، افشا ميكنه
THPA مردادماه

148

روزى بجاى لمل وكهر ، سنكريزهاى
بردم بزركرى ، كهبر انـكشترى نهـ

آنسان كه داغ بردل هر مشترى نهد
زركر، زمنستا ند و براوخيرهبنـكريست وانـكهبخندهكفت كها ينسنـكريزهجيست

حيف آيدم زحلقَهُ زرين ،كهايننـنِين
ناحيز وخوارمایه و بيقدر و بى بهاست
شايان دست مردم كوهرشناس نيست
درزير بافـكن ،كه برانگشترى دخطاست
هرسنکك بدكهر ، نه سزاوار زینتاست با زرسرخ، سنـك سيهراحه نسبتاست؟

كفتم بختّم ، زركـر ظاهريرست را :
كاى خواجه، الملنيزز آغو ثى سنـك خاست
زآنروكرانبهاست كaهمتاى آن كم است
آرى هر آ نجه نيستفراوان ، كرانبهاست
وين سنكريزهاى كه فراحنغك من بود
خوارثممين، كه لعل كرانسنك هن مو بود

روزى بكوهیايه ، من و سرو ناز من

اين سو روانٍ بشادىوآنسو دوان بشوق
لِريز كرده از ییِ عشرت ، اياغ ها
ناكاه حون يرى زدكان ، آن برى فتاد


آسيهه سر ، دويدم و دربر كرفقهث
كز دست رفت طاقتم از درد باى او

آكه شدم ، ز حادثهُ جانكزاى ار
دریافتم كه پنجهُ آ;هاه ، رنجaاست
وزسنكريزهای، بتمن درشكنجه است

من خم شدم بجاره كرى ، در برابرش

شستم باشك ، باى وى و چاره ساختم
آن داغ را ، بيوسهُ لبهاى كرم خويش
وينذوهرى، كهدر نظرتسنغكسادهاست
بریاى آن جرى ، حورهى بوسهدادهاست
شهر يور IrPa

ساز محجو بي
آ; آكه جانم شد نوا برداز او


ساز او ، در ثرده كويد رازها سركند در كوثِ جان آواز ها ها بانکى از آواى بلبل ، كرم تر وز نواى جويباران ، نرم تر

نغههُ مرغ حمن ، جان يرور است
لـِ درايِنساز، سوزی ديـكراست ،
آنجه آتش با نيستان ميكند نالهُ او با دلم الم

خسته دل داند ، بهاى ناله را


هر دلى از سوز ما ، آكا. نِيست غير را در خلوت ما ، راه ذيست ارْ

ديكران ، دل بسته جان و سرند
مردم عاشق ، كروهى ديـكرند

شرح اين معنى ، ز هن بإي شنيد راز عـّق از كوهكن بايد شنيد حال بلبل ، از دلِ بروانه هرّى قصة ديوانه ، از ديوانه ثرُس هن شناسم ، آ. آتشناك را بانك عَستان كريبان جاك را

حی:يستم من \& آتشى افروخته لالهاى از داغ حسرت سوخته

شـمـ وا در مينه ، سوز من هباد در مُحبت ، كس بروز •ن صباد

سودم ازسوداى دل ، جزدرد ;يست غير اشك كرم و آه سرد ديست

خسته از بیِكان محرومى ، بَرْم مانده بر زانوى خاموشى ، سَرم

عمر كو تاهم ، جو كّل بر باد رفت نهمة شادى مرا از ياد رفت

كر چه غم در سينه خاكم بَرد
ماز محجو بى ، بر افلاكم ‘بَرد
شُلهایجونوىجهانافروزنيست
مرتضى ، از مردم امروز نيست
جان من، با جان اوبيوسته است
زانَكَهجونمنازدورعالمارستهاست
ما دو تن در عاثقى هِايندهايم
نا محبت زنده :اشد ، زندهايم
فروددين ماه

مو.يم سيبل
عروص حمن ، مريمر تابناك
كرو برده از نو عروسان خالك
كه, او را بجز سادكى مايه نِست
نكوروى ، محتاجِ بيرايه نيست
برُخ نور مَحض و بَن ميم ناب
بصافى حو اشك و بیاكى حو آب
جروشندلى ، قطرءء شُبنم است
بِاكِيزى ، دامن مريم است
جنان نازك اندام و سيمينه تن
كه سيمين تِ نازك انـامِ هن
سختنهاكند با من از روى دوست
زكيسوى او ، بشنوم بوى دوست
برخساره چون ;ازنين هن است
نشانى ، ز نازآفرين من است
بود جان ما ، سرخوثّ ازجام او
كه ما را كلَّ هست ؛ همنام او
1F9

كل من، نهتنها بدان ر نـكـو بوست
كه باكيزه دامان وباكيزه خوست

قضا جون زند جام عهرم بسنغك
بداغم شود ديده ها ، لاله ر نـك
بخاك سيه ، جون شود هنز لم
بود داغ آن ميمتن بر دلم
بهاران ، جو كزُ از حهن بردمد
كلَ مريم از خاك من بر دهد ار
نوازد دل , جان غهناك را
هر از بوى مريم كند ، خاك ران را را
IFIA ارديبهت

بهار عاشق
روان هرور !ود خُرم بهارى ،

وكر يارى ندارى لاله رخسار
بود يـكسان بحشمـت لاله وخار

صفاى بوستان ، از دوستانست
غمى ، در سايهٌ جانان ندارى
وكر جانان ;دارى ، جانندارى
بهار عاشقان، رخسار يار است
كه هرجانوكلى باشد، بهاراراست
ارديبهت ماه

> ايكه همر نعك بجاروز بوار نهاى دشمن

## Rell

نيروىاشك
عزم وداع كرد، جزوانى بروستاى در تيره ثامى ، از بر خورشيد طلعتى طبع هوا ، دزم بد و حر خ از فراز ابر همجون حباب ، در دل درياى ظلمتى زن كفت باجوان كه ازين ابر وتنتهزاى آي ترسم دسد بكلبن حنن تو ، آفتى دراين شب سيه كه فرو مرده شمع ما. ای مه ، جراغ كلبٌُ من بانَ ساعتى ليكن جوان زجنبش طوفان نداشتباك دريا دلان ، ز ^وج ندارند دهشتى برخاست تا برون بنهد بِاى زآن سراى كو را دكر نبود مجالٍ اقامتى سرو روان ، جو عزم جوان استوار ديد افراخت قامتى ، كه عيان رُد فـيامتى برخهر يار دوختبحسرتدورجشمخويش حجون مفلس كِمنه ، بخوانٍ ضيافىى

با يك نكاهكرد بيان شرح اشتِياق بى آنكه از زبان بكشد بار منتى



زآن قطرء سرشك ، فرو ماند باى مرد يكسر ز دست رفت ، اكرشبودطاقتى

آتش فتاد در دل از آب جشم دومت كفتى ميان آتش و آب است نسبتى

اينطرفهبينكهسيلخروشاندراو نداشت جندان اثر ، كه قطرة اشك محبتى
ITr.- كيرما

نابيناوستمكر
فقير كورى ، با كيتن آفرين ميـكفت : كه ایز وصف تو الكن ، زبان تحسينم

به نعمتى كه مرا دادماى ، هزاران شتكر كه من نه در خور (طف و عطاى هـى هندينم

خسى كرفت كريبان كور و با وى كفت :


من ار مهاس جهان آفرين كنم ، نه شثكفت


ولى تو كورى و نا تخلدرست و حاجتّمند
نه جون مَنى ، كه خداو ند جاه و تمـينم
چه نعمتى است ترا ، نا بشـكرآنكوشى؟
بحیرت اندر ، از كار جون تو مسكينم
! كه روى حون تو فرومایهاى نهى بينم 1
ITTNOLOR


دشمن ودوست
ديـكران از صدمه اعدا همى نالند و من
ازجغاى دوستان كريم ، جو ابر بهمنى
سستعهدوسردمهر ند اين رفيقانهمجروكز ضايعآن عمرىكهبااينستستعهدانسركنى

دوستان را مى نیاید الفت و يارى ، وبا
دشمنان را همجنان برجاستكيد وريمنى
كان بودندى بكينتى ، اسنوار و ديرباى
دوستان دردوستى،جون دشمنان دردشمنیى
باليز

شاخك شمعدانى

تو ای بى بها شاخك شمعلانى كه برزلفـمعشوق من، جاكرفتى

عجب دارم از كوكب طالع تو كه بر فرق خورشيد مأوا كرفتى قدم از بساط كلستان كشيدى مكان بر فراز تريا كرفتى فلك ساخت، بِيرايها زلف حورت دل خود خو ازخاكيان واكرفتى

مكر طاير بوستان بهشتى \& كه جا بر مر شاخ طوبى كرفتى

مكرجنجهُ مُشك ماى نسيمى ؟ كه كيسوى آن سرو بالا كرفتى

هعردست انديشهُ مائى اىكّل كه زلفش بعجز و تمنا كرفتى

مكرفتنه بر آتشين روى يارى كهآتش چو ما ، در مراباكرفتى

كرت نيست دل ازغمعشتَ، خو نين
جرا رنكك خون دل ما كرفتى؟
بود موىاو، جاى دلهای مسكين
تومسڭندر آنحلaه، بيجاكرفتى
ازآن طرءٌ يرشثكن، هان بِك سو
كه برديسه ، راه ;ـاشا كرفتى
نهتنها درآن حلقه، بوئى ندارى كه باروى او ، آبروئى ندارى Uا بــتان


100

ابناى روزگار
يارى از ناكسان اميد مدار اییه باخوى زهت ، يار نهاى رـكدلان ، لقههخوار يـدكرند خونخورى،كرازآن شمار نهاى هدجو صبُحت شودكريبان جاك ایکه جون شب، سياهـكار ثهاي بايمال خَسان شوى خون خاك كر جهانسوز ، چون شرار نهاى ره نيانى بكنج خانهُ بخت جانكزا ، كربسان مار نهاى طممه ديو و دد شوى ، كر زآك ك -ـردم اوبار و ديـوسار, نهاى تاجو كل شيوهاتكمآزارى است ايمن از رنجِ يشِ خار ندای روزكارت ، بجان بود دشمن ای كه همرنك روز روزكار نهای
Irr.

مو ى سییِ
رهى، بـُو نهُ جونلالهبر كُغره مباثُ
كه روز كارث جون شنبليـ كرداند
كرت بفر جوانى ، اميدوارى هامـت
جهان یير ، ترا نااصيـ كردا:ـــ
كر از دهـدن •وى ممیی، برمرخلت


كه روز كار به :یِيى میيد كرداند
استند ماه

كمند حادثه
اعرابئى ، بدجلهكنار از قضاى جرخ روزى !ه ;يستانی ، شُل ره سیر همى ناكه، ز كينه توزى كردون كر كخخوى شيرىكرسنهكشت بدو حمله ور همى هسكين زهول شير ، هراسان و بيمناك
 جون برفراز نخل كین، بنكريستمرد مارى غغوده ديد درآن بر ك وبر هـهى كيتى سياهكشت بجشمش كه شيي سرخ بودث بزير و مار سيه برذِبَر همى

 خودرا درون دجله فكنه از فراز نخل كز مار كرزه وارهد , شیر نر هـى برشط فرو نياهده ، آمسد بسوى او بكشاده كام جانورى جان شـكر هـیى

بيحاره مرد، زآن دو بالا كرجهبردجان


القصه ، كثت طعمهُ آن جانور همى
جادوىجرخ، جونكندT هنـك جانتو
زايد بلا و حادثد ، از بحر و بر همى
كام اَجِل فراخ و تو نخجیر هِاى بند
دام قضا وسيع و تو بیبال و هر همى
ور زآنكه برشوى بفلك ممجو آفتاب
صيدت كند، كهند قضا و قــدر ههى
Irrror

باداش نيكى
من نـويم ترك آئين مرّوت كن ، ولى ایِن فضيِلت ، باتوخلق سغله را دشهن كنه

تارو جودثراز كينتوزیههی خواهندسوخت هر كه همجونشهع، بزمديـكرانزوشن كند

كفت باصاحبدلى، هردى كهبهمان در نهفت قصل دارد تا به تيغت سر جدا از تر تن كند نيـهمردث كفت باور نايدم اين كفته،ز آ نك هن باو نيـكى نـكردم ، تا بدى با منكند ميـينهد از دشمنى ، نادو ستان با دوستان


دور شو ، زين مردم ناهل دور ازمردمى ديوكردد ، هر كدآميزث بد اهريدن كند منز لت خواهى، مـكان دركنجتنهائى كزين

ITAA ارديهوت

رازدارى

خو.يشتن دارى و خهوشى را
هو شُندان ، حصار جان جان دانیه
كرزيان بينى ، از بيان بيمنى
ور ز:ونكردى ، از زبان داند
راز دل ، >یش دوستان مـغثاى

irr. خردادوما

زندانى حصارناى
سخخنورا ، سخخنى سازكن ستاره شڭكوه كه هرسخن، ،نه بكردون بردسخندانرا

زجاودانه سخن ، جاودانه ماند مرد ، مخْوان فسانهُ ظَلمات و آب حيوان رانـا

اكر نبود ادب ، نامى از اديب نبود زفيضِ لعل بود شهرتى ، بدخشان را

سخن اثر نكند ، تا بدان نياميزى جوآنشين ثفسان ، بارء دل وجان را بخوان جكامهُ مسعود ، تا عيان بينى ;شان اثك فروزان و آْ سوزان را

، امير كثور بهناور كه برفراخت بهكيوان ، بلند ايوان را

چولب بهكفتهُ هوزون همى كشوود، نبود مجال نغیه سرائى ، هزار دستان را

زكيندتوزى حاسد، به حبس وبند افتاد
عجبكه ديو بز ندانكند ، مـليممان را 1
بسامبا،كه بز ندان سههعين جوتصبح
هـى دريد زبىطاقَى ، كريبان را
بساشبا،كه همى كرد جون شغق ر نكـين
زخون ديده و دل ، آــتين ودامان را
زبسكهُ ،كه فروريخت از خزانهُ طبع
جو كَنج خا
غُبار حادiه ، ، بردامنش اثر نكذاشت

بهر زمان كه فلك كرد عزم كُتتن او
مسرود نظمى و يـو ند عمر كردآن را (1)
(1) اهاره به اين بوت مسعود است1

كردون به دردودنع مراكشته بوداكر جهو انل عمر ^ن نشدى نظم جا نفزاى

19\%

به بإيمردى همت ، بتاقت دست سهمر متوه كرد به ناورد ، حرخ كرد ، بدو بنازد لاهور ، وين عجب نبود بيور زال بود .فخر ، زا بلستان را

درود باد بر آنكلك مشكبار ، درود كهساخترشكختْنَآنخجسته ديوانرا

زَهى ترانهُ مسعود ونظم دلكش او كه جونشرابكهن ، تازهميكندجانرا ونـو

شُكوه مالك هnانى از او بُود ، آرى زنو بهار بُود زيب وفر ، كاستان را

سیهر خوانهت انى لاوهور كردون قدر كه هروراندى ، آن آفتابِ رخشانترا

بلند نام چچنان كرد مر ترا هسعود
كaاوستادسخن كستران ، خراسانوا(1)

غبار تربت صسعود سعد مملaان را
IPFY اردى بهتصتما

. متصود از اوستاد سخن كستران > فردوسى طوسى است (1)

همت مردا نه
در دام حادثات ، ز كس ــاورى هجوى بكشاكره، بهمت مُشكلوكشاى خويش

معى طبيب ، موجب درمان ذرد نيست ازخود طلب ، دواى دل مُمبّالى خويش

برغزم خويش تكيهكن ، أرمالك رَهى


كفتآهوئى بشير سـكى ، در شـكار كا. حون كرم چويه ديدثى اندرقفاى خويش

رانى وكر خو برق بتك ، بادباى خويش
جون من بی رهائى خود ميـكنم تلات
ليكن تو بهر خاطر فرمانرواى خويش
با من كجا به هويه برابرشوى، ازآ نك
تو بهر غيرثونى و من از برای خويش
TFP. ههريود

باس ادب
باس ادب ، بهد كفايت نكاه دار
خوامى اكر ز بى ادبان بابیى ايمنى
با كم زخويش، هركه نشيند بدوستى
باعز و حرمت خود ، خيزد بدشمنى
درخون نشستغنجه، كه شدهمنشينخار
كردن فراخت سرو ، ز بر جيده دامنى
افتاده باش ، لِك نهجندا تكهمهحجوخاك
بامال عر نبهره شوى ، از از فروتنى


$$
187
$$

ما ئه رفعت
اكر زِ هرْخس وخارى ، فراكشى دامن

شكوْركنبد نِيلوفرى ، ازآن سبب است
كه دست خلق بدامان آسمان نرسد
irr.

سا.يةٔ اندوه
هرحه كمتر شود فروغ حـيات
رنج را ، جانتكداز تر بينى
سوى مغرب حو رو كند خورشيد

iffrolotor

راز خوشدلى
حادثات فلكى ، جون زه بدست من وتُست رنجه از غم جـهكنى ، جان وتن خويشتناء مردم دانا ، انذه نخْورد بهر دو كار : آنجه خواهد شدنا ، وآنجه نخْواهد شدنا

ديطاه ITTI

سخن هرداز
آن نواساز نوآئن ، جو شود نغمه سراى مرخوثُ از نالهُ مستانهكند ، جان مرا

شيو: باد مسر عقلسكهانى امت : رمى شعر > ثرمان ه بكشايد دل هزمان مرا
ITII

مُ
طبيب وبيطار
عمرى از جور حرخن مينا ر:انك رنجه بودم ، ز رنج بيمارى

يافت آئينه وجودم زنك از جفاى سهر زنگارى تارشد ، ديدكان روشن بين زرد شد ، ههركان كلنارى

همجو موشى نحيغكشت ونزار تِّ فربه جوكاو

آزمودم همه طه در شفاخانه هاى بهـيارى كار آن جمله و طبابششان كار بوزينه بود و نجارى

نه حكيهى، خبر زهحمیتداشت
نه جرستارى ، از جرستارى
بیش بيطار رفتم آخر كار خارْای خواستم ز ناحارى
,آن شفابخش دام ودد ، بكرفت
دستم و رستم از كرفتارى
بى تأمل علاج دردم تن زِغم رست و من زِغمتخوارى
طرفه بين ، كُزطيمبم آن نرميد


Irrr كيرى

كالایییها
سرايندهاى ، ؛یث دانندها
فغانكرد از جور خو نخواره دزد
كه از نظم ونثرم، دوكنجينه بود
دبود از سرايم ستمكاره دزد
بناليد مسكين : كه بيجاره من
بخنديد دانا : كه بيجارْ دزد !
ITT- TTM

IVF

در دامن اين بحر ، فروزان تهرى نيست


## 

با يد خر.يدارم شوى

بايد خريدارم شوى، تامن خريدارت شوم وزجان ودل يارم شوى، زاعاشقِزارت شوم

من نيستم جونديـكران، بازيجه بازيكران اول بدام آرم ترا ، وآنكه كرفتارت شوم irr.

راز زهفته
ز درد عشق تو ، باكس حـك يتى كه نكردم
جرا جفاى توكم شد \& شكايتى كه نكردم
جه شدكه باى دلمرا، زدام خويشرهاندى
از آن اسيرِ بلاكث ، حهايتى كه نكردم
Irrr

نيشوو نوش
كس بهره از آن ثازه بر و دوثَ ندارد
كاين شاخهُ كرَ ، طاقت آغوش ندارد
از عشٌ نر نجيم وُكر مايهُ رنج است بانيش بسازيم ، اكر نوث ندارد
Irrp

تلتخْكامى
داغ حسرت سوخت جانْآرزومند مرا
آسهان با اشك غم آميخت لبخند مرا
درهوایدوستداران، دشمن خويشمرهى
درهـه عالم نخّواهى يافت ، ما نـد مرا
ITTA

درياىنهـ
در جام فلك ، بادءً بیدردسرى نيست


دردامن اين بحر ، فروزانجهُرى نيست جون موج ، باميدكه آغوثكَشائيم ؟
ITrV

رنجزندگى
هزاز شـكر، كه از رنج زندكى آسود وجود خسته و جانِ ستم كشيدءّ هن بروى تربت من ، برك لاله افشانيد بياد سينهُ خونين داغديدةُ هن Irr.

جثم نيلى

جونسهر نِيْلكون،دارد سر افسو نكرى
ازغم رويت ، بسانٍ ثاخهٌ نيلوفـرم
ای تَرا جشمى برنَكَ شعلةُ نِلوفرى Irr

اشك وTه
عمرى جوشمع، كريئ جانسوز ميكنيم روزى بشب بريم و شبى روز ميكنيم

انـكيم و جان كدازتر از آتشيم مـا آهيم و كارِ برق جهانسوز ميكنيم
ITTA

آتشFّ
جومن زسوز غمت، جانكس نمىسوزد
كه عشق ، خرمنِ اهل هوس نمىسوزد
درآتشممن واينمشتاستخوان برجاست
عجب، كه سينه ز سوز نفس نمى سوزد !
ز داغ و درد جدائى ، كجا خبردارى ؟
ترا كه دل بفغان جرس نمى سوزد
زبسكه داغ تو دارم جولاله بردلتنكك دلم ، بحال دل هيجكس نمى سوزد

بجز منوتو، كه درباى دوستسوختهايم
رهى، زآتشِكُ ، خار وخس نمى سوزد
irir

آهنـك جدائى
از برم آن مرو بالا ميرود
صبرم از دل ميرود ، تاميرود
تا كزيند جاى در جشم رقيب
همتجو اثك از ديلهُ ما ميرود
ماهم ازمن دور كردد ، زآن سبب
دود آهم ، تــ ثـُــا هيرود
شمع وارم اشك وآه از جشم و دل
ـا بر آيد روز و شب ، يا ميرود
ميرود كز ما جدا كردد ، ولـى
جان و دل با اوست، هرجا ميرود
ز آتش غيرت بسوز امشب ، رهى
كآن جرى با غير فـردا ميرود
شهر بور
iva

خو ابآشفته
هستى چه باشد ء آشثفته خوایى نقش فريبى ، موجِ

نخل مَحبت ، جزمرده شد ، كو ؟ فيض نسيمى ، اشك سحایى

در بحر هُستى ، ما جون حُبابيم جز يك نفس نِستـ ، عمر حُبا

از هجر ووصلم، حاصل همينبود:


ما از نگاهت ، مستيم ، ورند
كيفيتى نيست ، در هر شرابـى
از داغ حسرت ، حرفى جه كويد؟


ديدم رهى را، ميرفت و ميعفت:
هستى چه باشد ء آثفته خوابى ! !
Iffo اسفند بات

نامهاى و حكامهاى
اين دسته كزُ را كه جروردء انديشهُ خو نين
من است ، بشاعر بر زليده و سخن سراى تواناى امِران كه غزل هاى آبدارث ، كل سر سبد ادبيات بارسى است، يعنى بموست كرانمايه وعزيز و بزركوادم ’ رهى معيرى « هديه ميكنم. با اين حند شعر شـكسته ، كه در طلى راه بهم بيوسته، البته ارادت ومحبت من و همهُ ياران افغانى وى ، ارمغان خزان نابذير است
$\frac{\text { مخْلص خليلى IA } 1 A}{\text { سنبل ITPY }}$

F Fنجينأَ $=$
نو بهار هزار خرمن كُـل كلك جون نو بهارتُست ، رهـى ابر نيسان كُلـزمينِ سخن مُؤ انُبَبار تُست ، ، رهى

برشو از جا ، كه شاهد معنى سخت در انتظار تُست ، دهى انى

سركن آنخامه را كدمرغادب باى بند شـكار تُست ، رهى در سههر سخن ، جو بَد مُنير غزلِ تابدار تُست ، رهى ،
نه غزل ، بّل هزار كنج كهر

در جهان يادكار تُست ، رهى
مخور أندهُ ، كه خاطر ياران
همه جا غمكسار تُست، رهى انى

از رهى بهخليلى
دردا كه نيست جز غم و اندوه ، يار من ای غافل از حـكايت اندوه بار من كـم شـكوهاى سرايم از آحداث روزكار رحم آورى ، به روز من و روز كارمن رنج است بار خاطر و زاریاستكاردل اين است از جفاى فلك، كار وبار من رفت آن زمان ، كه نغمه طرازان عشقرا آتش بجان زدى ، غزی ، غزل آبدار من شيرين ز ميوء سُخنم بود كار كام خلق دردا كه ريخت باد فنا ، بركى و بارمن عُمرى جو شمـع درتب وتابم ، عجب مدار كَـر شعله خيزد از جـكِ داغدار من ورزآ نكهممدمىاستمرا،دلنشينغمىاست باينده باد غم ، كه بود غمغسار من !山め lar

هِك مراد ، نامهُ جان هرور تـو را آوردو ريخت خرمنِكل ، در كنار من ـيك آسمان ستاره و يك كاروان كُهر افشاند بر يَمين من و بر يُسار من

شُعرى به تابناكى و نظمى به روشنى مانند اشك ديكه́ شبه زنله دار من ديكُر به سير باغ و بهارم ، نياز نِست ای بوستان طبِ تو ، باغ و بهار من ゃめふ

بردى كمان، كهشاهد معنى امت ناشكيب در انتظارِ خامةٌ صورت نگار من غافل، كه با شكنجهُ اين درد جانكداز غير از اجل ، كسى نـشد انتظار من

فرداست ای رفيق ، كه از باره هاى دل

فرداست ، كز تطاول كردون رود بباد
تنها نه جان خسته ، كه مشت غ غبار من
وينشـكوههاكهكلك منازخوندلنكاشت
بر لوح روزكار ، بود يادكار من
Trpr


طوكان اشك
ز كريه ، دوث نياسود، ج جشم تر بىتو جو شمع ، سوختم از شام ثا سحر بىتو شبى بديدهُ من باى نِه ، كه از غم عشق بود ز موى تو ، روزم سياه تَر بى تو

ترحمى، كه زطوفان اشك وآه جو شمع
در آب و آتشم ، از باى تا بسر بى تو
ترا، جو غنجه بود خنده بردهان بىمن

بُشش به تيغم ، اكر طالع وصالم نيست كه نيست تاب شـكيبائيم دكر بى تو

نصيب حشم رهى ، جز سرشك درد مبا مباد
دمى ز كريه ، بر آسودهام اكر بى تو

دبياه

غبار مشكيني
نه وعدءُ وصلم ده ، نه چارئ كارم كن من تشنهُ آزارم ، خوارم كن و زارم كن

مستانه بزن بر سنـك ، بيمانهُ عيشم را وز اشـك سحر كاهى، يِيماندكسارم كن

تا مرخس و خاشاكى ، بوى نفسم كيرد
سر كشته بهروادى ، جون باد بهارم كن
خونابهُ دلتاكى، درهردهكشم جونكز از برده برونم كث ، رسواى دـيارم كن

خاك من مجنون را، در یاى صبا افشان دامانِ بِابان را ، مشـكين زِ غبارم كن

كرشادى دل خوامى ، آرام دهى بستان
ورخاطرمنجوئى، خون دردل زارمكن انى


سائه مرّFان
حشم تو ، نظر برمن بيمايه فكنده است بر كلبهٔ درويش ، هما سايه فكنده است

دانى ، دل بى طافت سودائى ما، حيست ؟
طفلى است ، كه آتش بل دايه فكندهاست
از خانهُ دل ، مهر تو ، روشنـكر جان شد
اين مرو ستهى ، سايه بهمسایه فكننده است
مز كان سياه تو ، ير آن صفحهُ رخسار خارىاست، كه برخرمن كلسايه فكندهاست

در ميـكهٔ عشق ، نهى ، مُنزّلتى داشت ناسازى ایامش از آن بايه فكنده است Irro

برد آرام دلم ، يار دلارام كجاست؟
آن دلارام كه برد ازدلم آرام كجاست؟
آادهِيِام، كهيك بوسه ترا بخشم ، لِك
آنـكه قانع بُو از بوسهبهيغامكجاست؟
بى غم عشق ، بـلزارِ جهان ، تنـُملم
درجمن رنك محبتنبود، دامكجاست؟
كرمن از كردث ايام ملولم ، نه عجب
آنكهخوشدلبود،ازذرذثرايامكجاست؟
جُرعه نوشان رضا ، نام تمنا نبرند
دل ناكام دهى با هوس كام كجاست؟
Trrv Tr

نير نكت نسيم
نرم نرم ، از حاك بيراهن ، ـ تنش را بوسه داد سوختم در آتش غِيرت ، ز نيرنكـك نسيم زلف بى آرام او ، از آه من آيد برقص
 irra

صبحدم چون لاله برگى ، در خمن افتاده بود كوى سيمينش ، برون از بيرهن افتآده بود

همجو عكس شاخئ نيلوفر وحشى در آب ، سايهٔ اندام او ، در اشك من افتاده بود ITro

فريب
چارءٔ من نميكنى ، چون كنم وكجا برم ؟


كـر بدووغ هم بوُد ، شِيوء مهرساز كن ديدهُ عقل بستهام ، كز تـو خورم فريب را ITre
داغ جانسوز

نكذزد برمن شبى ، كزُ داغِ روز افزون نالم،
 برمن از بيداد كردون ، صبِح شادى ، شامٍ غم شد
 ITr.

تو و با لاله رويان ، كfُ ز شانِ عيش حيدنها من وجون غنجه از دست تو ، بيراهن دريدنها من و از طعنهُ اغيار ، جون بلبل فغان كردن تو و در دامنِ هر خار ، جون كل آرميدنها من وييوند مهر از جان بريدن در تمنايت تو و از مهربانان ، رشتهُ الفت بريدنها من و همجون غبار از ناتوانى ، رهنشين كشتن تو و همحون صبا ، برخاك من دامن كشيدنها بمنبفروش ناز ای تازهكل، جندا نكه ميخواهى كه تا جان و دلى دارم ، من و نازت خريدنها اكر غير از حديث يار و جُز ديدار او باشد، جه حاصل جُز ندامت ، از شنيدنها و ديدنها irir

تَهباك از دبُمنان باشد، نهبيم ازآسمان ما را خداوسا ، نـكه دار از بالى دوستان ما را

ازمُحبت نيست ، كر باغِر، آن بد خو نشست تا مرا از رشك سوزد ، در كنار او نشست

ای كه بس از هلاك من، بِى نهى بخاك من از دل خاك بشنوى ، ناللُ دردناك من

نفتى يِار من زار نُكشتى و كُشْت


از نگاهى ، مىنشيند بر دل نازك غبار خاطرِ آئينه را ، آمى مُكنَّ ميكند 1

خمون باث ، كَرت بند ميدهد عاقل جواب مردم ديوانه را ، نبايد داد !

مُحبت ، آتشى كاشانه سوز است دهد كرمى ، وليكن خانه سوز است

نيايدم كله از خوى اين و آن كردن در آشش از دل خويشم ، چجه ميتوان كردن ؟

كر فلك نشناخت قدرِ ما ، رهى عيبش مكن آبلَه ، ارزان ميفروشد كوهرٍ ناياب را

لاله روئى نيست تا در باى او سوزم ، رهم
ورنَه ، جاى دل دل درون سينهُ من آتشى است

خيال ر روى ترا ، ميبرم بخانئ خويش جو بلبلى ، كه بَرد كل بآثيانها خويش

هما ، بكلبئ ويرانِ ما ، نميآيد بآثيان

ها يهاى, كريه در بِاى, توام آمل بياد هر كجا شاخكُلى برطَرف جوئى يافتم

برون نميرود از خاطرم خيالـ وصالت اكر جهنيست وصالى، ولى خوشم بخيالت

يارى كه داد بر باد آرام و طاوتم را أى واى اكر نداند قدر مُمَحبتم را

رهآورد رهى
هرشبم ، ازاشك خونين، كُّ بدامان باد وهست هر نفس، جون غنجهام، سردر كريبان باد باد وهست

موج اين دريـا ، نجويد ساحل آرام را طاقت و آسودكى ، از من كريزان باد و هست هر كه را در محفل هستى ، نصيبى داداند جنك نالان، شمع كريان، جامخندانباد وهست دل ندامتها كشد ، از ترك مستىهاي عشق مى هرست از توبهَ بىجا ، هشيمان باد و هست خانهُ تقواى زاهد شد به يك بـ بـاغر خراب كلبة ديوانه ، از سيلاب ويران باد و هست

كرحه از وصل توام ، آسايش دل بود و نيست
آتش عشق توام، روشنـكر جان باد و هـ هـت

نا به هر بُستان سرا ، خلق از تفرج خوشدلند اين سرا بُستان ، تفرجـكاه مهمان باد و هست
 اهل ايران ، دوستدار اهل افغان باد وهست ما دو يـار يـكز بـان و يـكـليم از ديربـاز يـدلى و يـكز بانى ، رُسم ياران باد و هست خسروا ، جشن همايون مر تُرا فرخنده باد ملت و ملك تُرا ، ايزد نكهبان باد و هست امشب از طبع در افشان ، تهنيت كوى توام تهنيت كوى ترا ، طبع در افشان باد و هست خاطر بد خواه ، از ناسازى كــردون ، دهى همتجو كيسوى نـكورويان ، بريسان باد و هست
irffolof

جلوة ناز

جه رفته است . كه امشئب سحر نميآ يد شب: فراق بيايان مـكر نميآيد

جمال_يوسفـكُ، جشم باغ روشن كرد ولى ز كمشُهُ من خبر نميآيد

ترا مكر بتو نسبت كنم بهجلوء: ناز كه در تصود از اين خوبتر نميآيد

طريق عقل بود ترك. عاشقى دانم: ولى ز دست من اينكار بر نميآيد

دو روزه، نوبت, صحبت عزيردار رهى كه هُرَكه رفت از اين ره، دكر نميآ يد

بهز اد افسو نغر
آن خداو ند هُنر ،وآننامَوَور استاد رفت
خامه خونكريد، كه استاد هنر بهزاد رفت
آنكه نقشىطرفهميا نـكيخت چونخرم بهار همجو كُل، ازبر ككريزان اجل بربادرفت

او هنرمندى كرانقد, و قوى بنياد بود
آن هنرمند كَانقدر قوى بنـياد رِ رفت
T آنكه بادست هنر ، نقشصورميريخت،مرد


كرچّه مردم دا،طريقمردمى،از ياد رفت
او، نهتنهاكشت بامال حوادث، كز نـخـست ازجهان سفله ، بـرَآزادكان بيداد رفت

كَرحهآن سحر آفرين استاد جادو كلكما


لِك، ازرسم وره آزادكى ، رُخ بر نتافت ایخوشآ نكس، كه آزادآمد وآزاد رفت

رفت و با فقدان او، فضل و هنر بر بادرفت
Tryv مهر باه


آشوب انجمن
مَرْو، كهبا دو لَبت كفتكوى من باقى است هزار شـكوه سرودم ، ولى شُخن باقى است جو بُرق ميروى از آشيانِ ما ، بكجا \& هنوز مُشت خَسى ، بهِ سوختن باقى است به عيش كوث و ز غمهاى تازه ، باك مدار كَرت ْبِالهاى از بادء كهن باقى است "شبى به حلقٌُ رندان ، حديث موى تو رفت كذشت عمرى و آشوبِ انجمن باقى است

دمى نشستى و رفتى ، ولى به محفل ما هنوز بوى كل و عطرِ ِـِ راسمن باقى است

اكر جه كردثـ كردون ، مرا هلالك نكرد ولى ز كردثى جشمت ، اميِ من باقى است

بهار حسنِ تو زازم ، كه صل جمن رِّمرد ولى طراوت كلهاى اين جمن بـاقى است

بیاى دوست سر افشاندن است و جان دادن بهانهاى كه مرا بهرِ زيستن باقى است

ز دمت غير ، مرا شـكوهای نماند ، رمى
ولى شـكایتم از دست خويشتن باقى است iffy or or


جمال هيرست
نه من جرستش روى نكو نمايم و :سس كنيـكه روى نـكو را نمىیرستد كيست؟

بعشت كوش . اكر حاصل از جهان طلبى كه زندكانى بیعـق

$$
p \cdot p
$$




تنمای عاشق
آنراكه جفاجوست ، نمى
سنـكِندل وبدخوست نمىيا بد خواست

مــا را ، زتو غير از تو تمنانى نيست
از دوست بجز دوست، نمىبايد خواست ITr.

بى خبرى
مستان خرابـات ، ز خـود بى خبرند جمعند و ز•بوى كــل جرا اكنده تـرند

ای زاهـد, خودبرست ، با ما منشين مُستان دكرند و خودبرستان دكرند

ITro

آشيان سوز
ای جلوء برق آثيان سوز تـورا
وى دوشنى شمِ شب افـروز تـورا
زآنزوزكه ديدمت ، شبّى خوابم نيست
إى كث نديده بـودم آنـروز تـورا
irry

آئينه صبح
داريم دلى ، صافتر از سينهُ صبح
در باكى و روشنى ، چو آينينه صبح
هيكار حسود بـا مـن امـروزى نيست خفـاث بـود دشمن ديـرينهُ صبح IrpI

نوشين لب
كُلبر ك، بهنرمى جو برو دوث تو نيست
مهتاب ، بجلوه چون بناكوش تو نيست
بيمانه ، به تأثيرِ لِب نوث نو نيست
آتشكده را ، كرمي آغوث تو نيست
ITPr

افسو نكر
يا عـافيت از جشمٌ فسون سازم ده
ـا آنَه ، زـبـان شـكوه هردازم ده
يا درد و غمى كه دادهاى ، بازث كير ـا جان و دلى كــه بردماى ، بازم ده
irpa

تأ ديدء دل جانبـ او دوختهام
ازخلق. جهان ديده فرو دوختهام
زين بادهكشان اميد احسانم نِست
جشمى خو بياله بر سبو دوختهام

نِيست مترى،كَزَ توبرآشوبنيست
اينههمه مرخوب شمن ، خوبنيست
جود و جفا كن ، كه حبيب منى
مهرو وفا ، شيوءٌ محبوب نيست !

حشــمَمارى داشتناز دشمنانبيهودهاست
دشهنى بودهاست كار دوستان، تابودهاست
تا زدم لبخندى ازشادى، بالائىدر رسيد
آسمان راكينهای، با خاطِرِ آسودهاست

ri.

دربستر بيمارى
دانستى اكر سوز شبانروز مرا
دامن تزدى ، آتِ جانسوزِ مرا
از خندهُ ديروز ، حـكايتجهكنى؟
بازآى و بين ، كريهٌ امروز مرا
irfy

در بيمارستان لنلن سروده شد
كردون مرا زِ محنت هُستىرها نخواست
مرُ كمُ رسيده بود ولِيكن خدا نخواست
آمد أجل كه از غم
اما زمانه از غم و رنجم دها نخواست 10

مائيمكه درباى تو، ،جونخالـِرهـيم
مـَدهونوزدسترفنه، ازيك نكهيم
با ما شبى از مهر درآميز ، كه ها
كم عمرتر از ستارة صُبْكهـهـم

ITFY شهر يور

خـم كشت به لعلكون شراب آبستن
بيمانـه ، بآتشين كلاب آبستن
ابرى است صراحى ، كه بود كوهر بار
ماهى است قــدى ، بآفتاب آبستن
ITM

ديار شب
جانم بفغان جو مـرغ شب ميآيـد وز داغ تو ، با ناله بلب ميآيـد
 كاين قافله ، از ديار شب ميآيد irr•

خانه بدوش
جون ماه نو ، از حلقه بكوشان توايم
خون رود, خروشنده ، خروشان توايم
جـون ابـر بهاريم ، جراكندهُ تــو جون زلف تو ، از خانه بدوشان توايم Irro

نالهُ بى اثر
ای ناله ، جه شد در دلـ او تأثيرت ؟ كامشب نبـود ـيك سِر مو تأثيرت ! باغير كذشت و سوخت جانم از رشك ای آـ دلـ شكسته ، كو تأثيرت \& ITr•

بىدوى توكشت لالدكون مُردُمْ حشُم
بنـست ز دوريت بخون مَردُمِ جـرم
افتادى اكر زِجَمْمَ مُردُم ، جون اشك

iris

شباهنعـ
از آثش دل د ، شمعِ طرب را مانم
وز شعلهُ آه ، سوزي تب را مانم
دور از لبـ خندانِ تو، ای صبِح اميد
از نالهُ زار ، مـرغِ شب را مانم
Irrv
rlo

جدائى
ای بى خبـر از مِحـنتَت روز افزونم
دانم كـــه نــدانى از جـــدائى جونم
باز آى ، كــه سر كتته تر از فرهام
درياب ، كـــه ديوانه تر از مجنونم
ITIA

اندوه مادر
آسودكى از مجن ندارد مادر
آسايش جان و تن ندارد هادر
داردغم و اننوه جـكر كوشهُ خويش ور نَه ، غمِ خويستن ندارد مادر
ITTA

سوختگًان
هر لالةُ آتشين ، دلـ سوختهاى است
هر شعلهُ برق ، جانِ افروختهاى است
نَركس كه ز بار غ غم ، سرافكنده بزير
بيننـهُ حشم از جهان دوختهاى است
riv

بيدادترى
از ظلم حذر كن ، اكرت بايد مـُلك در مُـايـهُ مُعـدلت بيـن اسـاسـايد مـُلك

با كفر توان مُلك نكه داشت ، ولى
با ظلم و ستمـكرى ، نمى
ITr•


PIV

مسعود
مسعود كه يافت عّزّ و جاه از لاهود
تابيل چو نور صبحچڭاه از لاهور
سالار
خواه از همدان باشد و خواه از لاهور
irfr

سخخن سرای بزر كك همسعود سعد سلمانه درشهر لاهور تو لد لد يامته و در

 رباعى فوق در ايِنباب سروده ثده است.
rin

راز غنحهِه
احوال دل ، آنزلف دوتا داند و من
راز دلـ غنجه را ، صبا داند و من
بى من تو جكونهای ، ندانم من بى تو در آتشم ، خدا داند و من irfe
آرزو

كاث امشبم آن شمع طرب ميآمد وين روز مفـارقت ، بشب ميآمد آنلبكدجوجانماست، دورازلبماست ای ان كه كه جان ما بلب ميآمد 17.9

كو همنفسى كه بوى
صد پِاره دلى كه آْ سرد آید از او
ميسوزم, و لب نمى كُشايم كه مباد آهـى كشم و دلى بلرد آ يـــ از او

كلُ نيست چنين ستركش ورعناكه توئى
مـَه نيست بدينـكونه فريبا كه توئى
غـتم بر سر غْمَ ديخته آنجا كه مْنم دل بر سـرَ دل ريختّه آنجا كه توئى

آخخـرين سروده رهى
دربستر بيمارىیه بهاتمُلى
معيرى ديكته شده است

وعدة خال
ندانم كان مهـ نامهر بان ، يادم كند يا نه ؟ فريب انگيز من ، با وعدهاى شادمكند يانه؟

خرابم آنتنان ، كز باده هم تسـكين نمىيابم لب, كرمى شود بيدا كه آبادم كند يا نه ؟

صبا ازمن يـيامى ده ، بآن صـادِ سنگين دل : كه تاكل درحمن باقى است، آزادم كنل يانه؟

من از يادِ عزيزان ، يك نفس غافل نيم اما نميدا نمكه بعد ازمن ، كسى ـِادم كند يا نه

دهى ، از نالهام خون ميجـكد ، اما نميدانم كه آن بيادكر ، كوشى بفريادم كند يا نه
TTEY T T T

s．


 ．




Co

元
$\square$促县 －Oِ

توهنـات

درصفهئرسץه آخرين مصراع غزل (با انغيير رديف آن) ازخواجه
نضمن شده ، اصل مصراع حافظ هينن است .
" از دور بوسه بردخ مهتاب ميزدم"

تضمين شده ، اصل مصراع شيخ حنين است :
" همهكويند و سخن كتن سعدى دكر است ه ه

سلمان تضمين شنده ، اصل مصراع مذكور جنين است :


در ابن زمينه در اديات خارجى نير آنارى وجود دارد .
rro

صفحهُ 》 اس| ه موضوع قطعهُ ( سوكند ) از اشعار هندى اقتباس•
شده است .

كرديده ولى تعيِراتى در آن داده شده است .
 اقتباسكرديده ولى درآن وَطهه نيز تغييراتى داده شده است .


虽

فهر هت غزلها بترتيب حروف الفبا
حرف هالفه
صفحهة


صفحهٔ
مافِا در ماغــر هستى شراب نـانب نِست

YY,
Y人
"
48
$\Delta$. $\quad$
ar.
$\Delta \Delta$,
410
40 D
49 :
V . >
ns,
9 入 "
1-a
111,

Hp

8 ,
ry,

درقدحعكس توياكلَ در كأاب افتاده است
آتشينخوى مرا، هِاس دل من نِيست نيست
مارا دلى بود كه ز دنياى ديـكـر است
رفتند امل صحبت و يارى یديــلى نيست
خونثفق كر حه مرا باده زخون جـكرا خاطر بى آرزو ،از رنج يار آس آسوده است
 شـكسته جلـؤ كُلبر كك از بـر و دوشت او را برنكك و بوى نـكويم نظير نِيست زندكى بردوث ما ، باركرانى بيش نيست رخم حولاله زخو نابديده ، رنـكـين است بر خاطـر آزاده ، غبـارى ز كسم نيست ستاره ، شُعلهاى از جان دردمند من است كنج غمهست ، اكر بزم طرب جايم نـي نيست حرف هعه كر شود آنروى روشنجلوهكرهنگامصبح

حرف هده
ساقى بدهبيما نهایز آنمى كهبى خوريشمكند ز جام آينه كـون ، جرتو ششراب دميد

صفحهٔ
rvo
fr
4人
v
ve
$V \Delta$,
VA $D$
a.

91"
ay
ar*
$1+4>$
1-1
My»
re
$\Delta T D$
حرف هزه

رفت و نزفته نكهت كيسوى او هنوز مُردم از درد و نميآثى بِالِنم هنوز
حرف هشא"

A , بروى سيل كشاديم راه خانهٌ خويش pr.

صفحهٔ
جرف هككه

100
$1.4>$

IY» همجو نى ، مينالم از سوداى دل
D. اثكم ولى بیاى عزيزان جـكيدهام

V
1.

11 "
irn
if
iv
Y "
Yヶ"
ro
צя
ra,
حرف סله

حرفמمه
تابد فروغ مهر و مه از قطره هاى اشك
حون صبحنودميده ، صفاكستر است اثك آنقدر با آتش دل ساخت انـ نه بشاخ كل ، نه برمرو حمن بيجيدهام درّيشض بیدردان جرا فرياد بيحاصلكنم
 زبون خـَلق ، زخـُلق نـكوى خـوى بر جكر داخى ز عشت لاله رونى يافتم هر حند كه دركوى تو مسكين و فقيريم جو نى بسينه خروشد دلى كه كه من در دارم با عزيزان در نياميزد دل ديوانهام نهراحتاز فلكجويمنهدولتازخداخواهم Pri

صفههؤ
$\mu$.
,
"
H.
pr
pa *
$\Delta 1 \geqslant$
$\Delta 人$,
8 . $>$
sy,
\&
48,
YY,
vf
人 ${ }^{\circ}$
ar,
q ${ }^{\circ}$
$1 \cdot 1>$
1.9
pa ,
 آ آكه سودا زدء خشم تو بوده است منم
هو كُ ز دستتو ، جيب دريدهاى دارم

ما نقـد عــافيت ، به مى ناب دادها مايم
شـب يار من تب است و غم سينه سوز هم

ياد ايامى كه در كلمشن فغانـى داشتم
دوث خون نيلوفر از غم بيج وتابى داشتم

جون شمع نيمه جان بهواى نو سوختيم

تا كر يزانكشتى ای نِلوفرى حشم از برم
تـا قيامت ميدهــد كـرمى بــدنيا آتشم
بسكه جفا ز خار و كُٔ ديد دل رميدهام

دورازتوهرشبتاسحر، كريانجوشمعمحفلم
كه شكايتاز كُلى كه شـكوه از خارى كنم

حرف סنه
بكوث همنفسان ، آتشين سرودم من
rrr

صفحهة

DS
人＂
$\wedge 9$＂
99 ＂

Q8
1••»
$\psi$＊
人
18》
1人
Yv，
ro＂
H．D
pr
$\Delta \mu$＂
$\Delta 9$ ，
Af $>$

تا دامنازمن كشيدىای سروسيمين تنمن
منع خويش ازكريه وزارى نميأ يدز من
 هر شُب فـزايـد ، تاب و تب هن

حرفهوه«
واى ازاين افسردكان ،فرياد اهل دردكو
حـال تـو روشن است ، دلا از مـالدل تـو

حزفهىه
جون زلف توام جانا در عين جريشانى


خيال｜نـكيزوجانبرور يحو بوى كز سرايائى زكرمى بى نصيبافتادهامجونشمع خاموريّى
اشك سحر زدايد ، از لوح دل سياهى
 جرا جو شادى از اين انجمن كريزانى شب اين در كيسوى ندارد كه تو دارى
 دكر ز جان من ای سيمبر جه ميخواهى

صففحهٔ

AY
ar $>$
l-r $>$

تو سوز آه من ای مرغ شب جه ميلانى
دل زود باورم را ، بكرشمهاى دبودى


فه
$\frac{\text { صفهوه }}{\text { /Y• }}$
114,
lls
11^•

بذكــر آن مـاه روى بـاده فـروث بنفشُه زلف من ای سرو قد نسرين تن
ای مشكسوده ،كيسوى آن سيمكون تنى
هوشم ربوده ، مـاه قـدح نـوشى انـى

صفحهئ
مصراع اول
عنوان
IYY كــم مـن ، دردمنــد نـاتوانـى
خلقت زن
IYA جشم فرو بسته
كنجينئ دل
$|\Psi|$ لاله روئى بر كز سوكند
Iry بديماه كز كشت كردان سته كزَ ين

شب هو بوسيدم لب كُلكون او
راز شب

سنكريز
آنكه جانم شد ند
ساز محجو بیى
عروس تحمن ، مريم تـابناك
مريم بيبي
1+1 روان برور بود خرم بهارى
بهاد عاشق
$\theta$ Ola

صفحئ


ديِران ازصدمهٔاعدا همى نالند ومن
تو ای ایى بها شاخكا















عنوان
نيروى اشك
نابينا وستمـكر
دشمن و دوست
ثاخك شمعدانى
ابناى روز كار
موى سبيد

كمند حادثه
باداث نيكى
راز دارى
زندانى حصار ناى همت مردانه

باس ادب
مائه رفعت
سايئ اندوه
راز خوشدلى
ستحن هرداز
مطايبه
كلاى بی:بها

فهرست ابيات براكزده
صفحهٔ
lVe " بايد خريدارم شوى بايدخريدارمشوى ،تامن خريدارتشوم

راز نهته


نيش ونوث
 تلخكامى

نيلكون حشمفريبانكيز رنككآميزنو

IVA 》 جومن زسوزغمت ، جانكس نمى آسوزد درياى نهى
رنج زندكى جشم نيلى
اشك وآ.
آنش كز

آهنـك جدائى
 خواب آشفته

كنجينهُ كوهر
درداكه نيست جز غم واندوه ، يار من "


|A^ , جشمتو، نظر بر من بيمايه فكندهام است


از دمى بهخليلى طوفان اشك
غبار مشكين
سايهُ مز كان
رنك محبت

نير نك نسيم
نيلوفر وحشى

صفحهٔ

 داغ جانسوز
IaY » " جلوء ناز
نهابكازدشمنانباشد، نهبيم|زآسمانمارا



از از بِاهى مى نشيند بر دل نازك غبار








برون نميرود از خاطرم خيال وصالت آراد

|aV » هرشبم،ازاثكخو نين، كُّبدامانباد وهست
T... 》 آن خداوند هن, ،وآن ناموراستاد رفت

K K K
رهآورد رهى

بهزاد افسونـكر آنشوب انجمن اون
جمال هرست

فرهت رباهِات
صفحة

آن راكهجفاجوست ، نمىبايد خواست , ٪.\&









SII , كردون مرا زمحنتهستى دها نخوان
دربستر بيمارى

TYY , آن دوستكه ناكا
خُ كثت به لعلكون شراب آبستن , شا شا





تمناى عاشق بى خبرى آشيان سوز
آئينهُ صبح
نوشين لب
افسونكر

صفحهؤ
YID » از آش دل شمع طرب را مانم
شباهنك
YI\& » ای ای بن خبر از مِحنَت روز افزونم جداتى
 اندوه مادر
YIV ه هرلاله آتشين ، دل سوختهاى است سوختگان
YIV » از ظلم حذر كن ، اكرت بايد مُللك

 بيادكرى مسعود

YاQ
راز فنحهـ
آرزو
كY.
كY. " كُُ نيستحنين سركش ورعنا كه توئى

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { أياغ } \\
& \text { جُنُد، برزمين } \\
& \text { بوم } \\
& \text { آيىداكويندكهباى برزمين آنبرسم، } \\
& \text { باياب } \\
& \text { طافت وتحمل را نيز كريند } \\
& \text { بريان حرير ، ديباى لطيف } \\
& \text { بريه رنتار تند ، دويدن } \\
& \text { درخت انكور } \\
& \text { ك } \\
& \text { بشتاب راه رفتن ، دويدن } \\
& \text { موى برجين وشكن } \\
& \text { جَ } \\
& \text { كريبان } \\
& \text { خاثالك ، مردم درن وفرومايه } \\
& \text { خَس } \\
& \text { خوددنى ، سفره ، طبق بزدرك } \\
& \text { خوان }
\end{aligned}
$$

PPI

دريوزكى كدانى ديوسار ديومانند

رحيت ;اب، بادء ناب
وردا
ريمنى حیلهكرى ، كينه ورى
زبون خوار ، ضعيف ، كرفتار
زی سوى ، جانب
سفله
سـك دلان كنايه از آزار دهندكان
ستهى راست ، تازه ونوجوان
شاهدعلوى معشوق آسمانى
شبرو
شرار جرقه
, شرد
شنبليد كـياهى است كه كُلهاى زرد دارد
صـراحى شيشه وكوزءڭردن دراز
طاير

غره غريفته ، غافل
PPY

نى ، جامهایکهاز كتان وا بريشمبافند
كيد
كـين نوزى كينه ورزى


مردم اوبار مردمخوار

مصاف جنـك ، نبرد ، رزمـغاه
مـُل شراب انكورى

وادى بيا بان • صحرا ، دشت


