$$
\begin{aligned}
& 181^{3} z^{2}=
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 世(0tion, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \Delta
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رـغرنز }
\end{aligned}
$$

1547



## غزليات

بـم الشالثر حمن الرحيم

صغايى مى برد زتگت غــم از آئيـنـأ دلها
بود در مذمب بير مغان مي سل مشكلها
مكن تأخير درمى خيزودرده جام يكادريى فان الــونت سيغت قاطـع قم لاتمـاطلها

جه بالك آوارة كوى نو دادد از ملامتها جه غم دبوانةُ موى تو دارد از سلاسلها جه غم گَر كاروان جين نبارد نافه مشكين نو بگشا طره ير هیين و مشكينسازمسفلها مده دامان خضرراه از كف اندرين وادى كد بيهمراه نتوانكرد اى دل طي منزلها بساحل كىدسىاییجاندريندريایبىيايان كهانينجاغرقبلكسو جاستك كشتهاوساحلها مناينّدرويشى ازصدير كمليافتم ایجان كجاگَدره سود Tذكو درين ده ديددكاملها مگرداد دلى همجون جرس از ناله بستانم خوشا روزى كه بنددكاروان برناقه محقلها همانآموىعمُكينرا اكهجانشدصيداوايدل

ava

حبيبى آتنى خحمر! طبيبى داونى صدرأ
و عجل لاتماطلنى فخير الخبر عاجلها
مگر زنجير زلفت جـاره ديوانگان سازد
وگرنـه بگسلد ديوانئ عشتت سلاسلها
حيات جاودان خوواهى مـا در باده باتى شالا يـا ايهـالساتى ادر كاماً و ناولهـهـه

فىالتو حيد والمنا-جات بارى عزاسما

زiنـده به ياد تو جان عارف و دانا از لب جــان برور تو يافت مسيـا ذكر تو در دير مُمبع عهفل ترسا هرده برافكندى از جهــيال دلارا ورنه نبسودى به دهـر فتنه و غوها
 تاب ز دلهـا ربودى از رخ زيبـا
 روخئ فردوس هست وطلعتحورا نسبت خــاشهالك بيش لجـهـأ دريا نعمت عقبس قرين دولت دنيـا
 هاره درين ره انحمدل است ومدارا

ای به توهـناق جان ودل به نوش وبدا

 شُور جهان خوراستى ايجو ازلب شيرين
 غيرت حسن تو بود اننكــه به عالم

 سوختگان را شرار Tآش شو شت
 وصلتوهر كس كهياختـبافت بگيتى
 نيست مها هجون ز دام عشُق رهايى

等游

تا دم جان بتخش صبع زد نغس جان فزا مـرغ ســر بر گثشود لب بـ حمد و ثنا

لب به هناجات و راز هرغ سهر كرد باز
نيز كه كاه نيـاز آمهد و وقت دعا
$\Delta \boldsymbol{\Delta}$.

تجند به خور ابـ گران خهيز كه شد كاروان
هـنـد ددين غاككـدان بهستة دام هوا



بردر در گاه دوست Tiنكه دوعالم ازوست
مسـكتالىدلنانكو ست بند
ليلك رهـت كى دهنـــلـ در صهن اهل قمول


بِاد تو ذك. روان نكـ.ر تو مللك يةا
ذكر تو گوِيد به دشــ آهوى صصر انورد
بوى تو جويسد ز كَل بلبل دستان سرا
ماه سُـبـ افروز را دهـر تو بغتشـلـ فروغ
مبـح دو ان بنخثى را نور تو بلمهــد ضيا
لهفت تو عابحز نواز عنو متو عصياننكَداز
.
موى تو آوردهايم دوى نی_از ایىكريِم
ای ایه گـداي تو هــت در دو جهان بادشـا

كى شدى از دام غم آدم عاصیى رها

كز



هضى الایام פֹم يا صاح و املا' جام عبلها

$\Delta A$

حيادت جاودان ایـجان بود اندرلـبـ جانان
كجا آگیه ازين اسرار هـكـــونند غافلها
اتگر زتهبر زلفت آن برى دا عاتلان بيتند
بسى ديوانه هر سو بنگرى انلد سـلاسالها
زغو غاى نحلايت روزمسحر زان همیتريـمـ
كه مقتولان عششت آن دوز تشناسـند قاتلها

ولاتحزن على مافات و املانجـام عهجلها
مى آمد كيميای، جان بود هردرد رادرمان
كتد مر مشكلى Tآمان گـدايـل عقدةٌ دلها
مرا ازعشُن تو ناصح :صيحت گويلد وغازل
كه هبجنـون تر 1 عـاقل نسازد
دوصدبرو انههرمو بنگّرى در آتش~ـسرمت


كه برياد رخدت نو نحيز كَلها رسنّه از گَلها

نــكيب وهاقت ازجانها تراروصبر ازدلها

كه ذكـر بسته لسل تو باششل نةــل مسفلها

خو اهى اگگـركـه برشكنی تحسن مــاه را
بك شـب به ر خ مبـوسُ دو زلمف سـباه را
بر خحيل غهزه از هـى يغهــاى دل مسـرو
دسلطـان سوى خــراب نرانــــ مساه را
تا شل اسير |فسانه كـرد وصهُ هاروت و جــاه راه

AAY

گـر يرده روز داورى از رخ بـرافكنى
بی:برده عــنرنحـواه كنى دادخــواه را
با عشتق سر كشیى مكـن ای عتل بلفضـول
دروينّ داورى نكــــد بـادشــاه را
من يند عتل را نــنذِرم به راه عـتّ


Tڭگه ز روز ما بهــز از سُام هجر نـــت فـردا طلمب كنــند گَـر از مــا گواه را

ای دل به هومُ باشُ كه هفتى و هحتسب هـر گوشّه بسته|نــــ بسه هيخـــانه راه را
 گـر نْـخ نْهـر بست در خــانعـاه را

جز ماه روى ساقى و جز آفتـاب جـام در شُبب كسى ندبله به هم مهر و ماه را



*     *         * 

زاهد تر ازحـهال شنــاسد حـرام را
گو ازجه خورد نحون دل ناص و عام را
شُربتت به دست غغر و به جام هبيب زهر
انصـاف ده كـه من بستانم كــدام را
ساقى بهاى جام ز ها مالثـ جم گَرفت زان بيـتر كه جم بزنسل نتشُ جام را

بدنامى ار بهكيُن تو ننگء است زاهــها
ما برخـلان نتگت شمهـاريم نسام را
ای باد اگر به منظر آن ماه بگگنرى زنهـار نـانمــام نگیو!يى يــام را

در شهر عشق غيسر تو !ى بادشاه حسن بیجــرم كس ز نـــانــه نراند غالم را

تامت زهـL كـa تصه نـانـد فیام را
 زان آب آتشـين كـه كند يهتَه خام را

جززلغتودوىدوسـت كهجمعندصبعو سام يا هم قرين تديلده كسى صبـع و سُام را

دلدى ڤـــا كه صونى و زاهد فــروْتَتند
آخـــر بـه يــر ميكده بيـتالهـرام را
*
بر دخ نكنــده سنـل مر پيـــع و تابِ را
در مـُلت ناب كــرده نزـان آفتاب را
راه حوراب باده مرستى و غــاندُى است
ان عـاشعـان بــرمى طـرينصصوابِ را
 تا آن صنــم ز دست ندادى
 بیى آبَ

مويـم سغيــم كـرد نگگارى سياه •و


جهوِمر به شام :يـرى صبع شمباب را شا راز زمد نـثل نشد تر دمان عثل بر تسْنگــان جـه فايلده باشدل سرابِ را شر كس كه >يد زلفن تو برعارض تو كَفت هنـدو نگــر كه سبده برد آنتابـ را

گَـر شيـغ شهــر مستى خشم تو بنگــرد
ترسم كند حــلال بـه مردم شراب را مـُكل تـذرو را بـه كمتد آورد هماي بر صعوه النغات نبساشد ععغاب را

با دم عثق تو ديـرى مُد كـه دمسازيم ما l.

صدتَ ودروِيشُى زما ججو داستى ازما طلب
راستى و مـدق دارى با تـو دمسازيم ما
رسته از قيد جهان Tسوده از سـود و زيان
فار غ از ملعن سسـود و كيــد غمازبم ما
گر موسنـاكان ز ميـدان بـلا تابتمد روى
بر دم شُشْبر جـانان جان سهر صشازيم 4
مدعى باهُد كه از تيـغ تو جانآرد دريـغ
با بنه جانـا كـه در باى تـو سـربازيم ما
با همسه آلودگگىهـا بالك از آلايشیم
گر
كَلشُ جان برنخس وخمانـالٍ شُد كو T-تشى
كز خخس و خاشالك اين كَلشن بردازيم
شهـوواران رخس مهـت برفلكهـا ناختتد
اتـدر!ن مــدان هماثا توستى تازيم ما
جـتگَ با ما سازگرددگر بهلطف میفروش
كومي دولت برفراز برخ بنوازيم
در حْشٌ و باده نبود ساصلى اى دل بيا
كانـلمرين آب و علـف آتش بينـدازيم ما
خواستم تا رازخود بوشم زبيرعشق گغت
راز خخود از ما مبـوشان محـرم رازيم ما

تا نه غبرى ده برد در نخلو ت جـانان هـا
خانة دل را الزين غير
**

سوزد دوعالم از تف برقَ گّگاه ما نا لطغ بادشاه بود عذر خوراه ما عفو اسمت ومر حـتتصفت بادنهاه ما
 زلفـت كند سردزايـت روز سمبـاه ما
 ای سنگَدل سذر بكن از تِر آه
 شُــع هدايـت ار نقروزی به راه 6 مايـل بر Tفتـاب مهـا گگر كاله ما نور ثميل و مه دوبثلهبود درسماّه ما

از لاله جو روى ريار زيبا از بسسك دميل گّل به صسرا
 از لآله بگشُود دهن به نُور و غوغا گـر بسنـه شود زبـان گـويا شُد بـاده إـرست و بـاده يـيما صبسر از دلـ عنهدليب شـبـا وـا هون شـاهد كى كه تحورده صهيا چون زاهد كى كـگگته رسوا كامبابب طمب

از ما گَــر انتفـام كـدـد هادشاه ما اذتيــغ تهـر يادشه ایى دل هـهـرار غم
 ایى غيرتـ بهـتـت زرخ خرده برغكن خعطت نشان ز سال بريسان ما دهـد
 درسنگی ناره ; ;خته كند Tه بيد الان كُداد بیدلاننستانى زهمبرْحويش اول تدم به وادى عشتى تو گم شويم
 دد آتستان او كـه برد آسمـان جود

عيد است و بهار ودوى صهرا از بسكه وزيـه در خهمن باد شـل معلن مشّل كوه و هامون از سبـزه دمن هرنـل بهـهـن بلبل كه ز تنمه بود نخاموش ازمستى عشق بس صجمب نيست در ميكـلـه ثيـــن زهـد آيت
 هر لـهظه به بلوهایى شمد سرو
 اعمروز بمــز مـى بـه ماغر
$\Delta A F$

بامى كث و دنترى و بيـارا
كت دولت و بغتـت باد برنا

امـروز بساطط كث بـه بستان

در مـلدحت خخسرو جوان بخت

*     *         * 

بيا كـه دل بسیاريـم دلربـاثى دا ز هر جـه بيت فروشيم كم بهائى را

به غيـر عشق كه وبران نمود كتشور ععل خـرابِ كس نكــد ملك پادشــاتى را به حكم Tنكـه در اقليم عششف بادشهى از آستـانة درلت ممران گَدانى را

گرم تو ده ندمى ره به ديگرى نبرم
غـريب ملك نـدانـد ره مــرائمى را خداى را چجه ديار امست مللك دل در ار بـه غيـر غم نگـزينـدكس آتمنــائى دا

عهمب مدار اگَر عنتّ بارسى صنمى كـيّد ز صـومعـه در دير بارسـاتى را چهه شـد كه غم ز دلم خيمه مىزند بيرون مگر كهنوشتر ازينگوششه ديدهُ جائى را

تظر به طلعت تركان خطـا بود لِكن صواب ديـد دال ما ینين ختطمانى را مرا ز سايـــ دولت مران كه در مـه شُهر
 به غير آنكه نهـد سر بر Tسنان نيساز گَـزيــر هیيست غالم گَـريـزهانى وا

كــز دسـت عتل باز متانم زمامر دا
در بزم خحاص راه نبتخشند عام را
ازهرطرنت به راه تو گّسترده دام را
تا لطغ عام دوسـت ريستلد كدام را
گرملك جـم دمى نفروشند يمام را
اينسـت رسـم عـتى وتو تورينده كامرا

ميده كه عمل ناصصحماز كفغعنانربود گگره بهكوى اونبرمابنعهبب مدار ای دل زنالل اومروازره كهزلفت او خاصان باطوف كعبهو مادرستجودجام
 ناكامى امست شُرط ره عاثُقى شمــا

*     *         * 

بر افكن از رخ ای زيلا هـرزلف هِليِا را
هكن با صبـع نوروزT Tـكارا شام بلــدا را
بريز از تُحم به مينا باده از مينا به جامآور
كهتانحوندردل|ندازیزغير دتحچرخمبنارا
شُرارعشتخجانانسو خحتجانمجونشود ساتى
كه برخّيـزى و بنشانى زآبی آنش ما را
مرا لز ساصل دنيا و عغبيى سود آن بامُد
كه درعشّ تو سوزم حاهل دنيا وعتبا را
 كهدستانشياندوهازد افـر بجششيلدوارارا

عجبـ روزيست فردا ماء عن عزمسغردارد
بيرم كاث امروز و نبيسنم روى فسردا را

خمربلأران يوسف:بر طز


غم بيرى میخورگرعشن يارنوجو ان دارى

به نادانى مُود ساصل تراكام جهان اي دل
بباش ازيند من غافل بيمن اصو ال دانا را
DAA

بكـُ جامى بـر كامى كه دررندى وبدنامى
توان حاصل ز ج جامى كردكام دبن ودنيا را
نباثـل گَر نصيب ما به نـبراز از مى خلر
مباد Tـييى از دوران نجف آباد وجلفا را
گر آن ساقى همــا جامى دهد از بادة باقى
متا ع دين ودل يغرو شُو بستان جامصهـا را

به تاراج حمن زد دست بالا
نذروان لبـ فرو بستـند ز آوا
كنون دربو ستان شُد زعغرانـانسا
برافشاندند دست از عيـن دتيا
يكى گَريان زهمجران مسجوسوا

يكىو حشتفزا اشون هـر عذرا
جو ازنحط حسن ههروبان ينما
بجاى Tن همه سنجــاب و ديا
ز ميم خّام بر شـدكوه وحسرا
بيارا زوبهـارى نغـز و زيبا
بجاى لحن بلبل صورت مينا
ز درى شاهــدان حور سبيا
ز انـدوه جهـان جنلدى بياسا

خزَان در بوستان Tمسـلد به بغها
غزالان نافـه بنهتختلد در جبيب صبا كز مشكسائيه بود مشهور
 يكى عريان زين زعصيان همجو آدم دمن كز لاله بودى بزم زردنهـت بكى اندوه زا تحون عشت
 بياى Tن هده شنتگرف و زنگار ز زرناب تلشهد دشـت وهامون

 بيارا بوستانى همحتو فردوس هرين بستان هما با بكـدو همدم

ساقيـا فصل بهـار است بــه جــام مرا دمیى آسوده كن از گَـردش ایام $م ر ا$

دلم افسرده شُدازمحنتت دوراذبه كِجِاست گلمـذارى كــه دهــد بادة كَلفـام صرا

رنتم از صومعه در كوى خرابات فكند
تا كجــا باز بسرد اين دل نحـود كام مرا
مىتواند بكـد برده به حم عيب نهان Tنكه سـجاده به زاهــد دهــد و جام برا
*ن كه عمرى به نحرابات نمىبردم راه
جشثم مست نو جنين كــرد میىآشام مرا
دل ذيوانــُ هن اين ممه بـدنام نبود
عشتق روى تو هحنين سانته بـدنام مرا
من در آغـاز به عشّف تو نمىدادم دل گر بـدانسنـى اين است سرانجام مرا

צل نگیيرد دمى آرام به شبهاى دراز
تا نيـارد سـحـر از زلف تو يـغــام مرا
رسـم اسلام گــر اينست كـه زامد Tرد
رهبرى كو كـه دهد توبه ز اسلام مرا
تا ربايل به فريبى دلـم از دست عما
از سر زلف به هر گَوشش نهد دام موا

مشتق آن گونه به دل T-تشى اقروخست مر
كه به يكت مُعله زسر تا بهقلم مو يخت مرا
مردمان را عهجب از هـُم گَهر بار منست
كاين همه گَنج گهر يهو پهـ اندوخت مرا
گر به هر لحخاله دوصــ بار به تيرم بزنتد
مي نشايدكه ز روى نو نظــر دوخـت مرا
جرم من چيسـت به رسوايى وبییا وسرى
كه بز اين مسـئلة عشـق نياموختت مرا
به يكى برعة "ى بر در ميخانه هها سودها مىبردآن خحو اجهه كهر بخت مرا

عـع على تلك اليوادى و الربا انـزلوا يا قسـوم تــدتم السرا جان غلداى TT نسيـم بـانغــرا كى اداوى| لملب من ذاك الـد
 در كدين شر مو نهنگّى يجانگزا
 تا امان لِابی ز غرتـابـ فنا تا نتابــد رو ز طوفـان بلا دوستتختوامى صبر بايل در جهنا Ti- T درد عشقست اين و نيذليرد دوا
 ايِن بيان نِيود به تانون شغا دسنگِير كور چیبو2 جیز عصها پادشاهی در گَدایی جور هیا

هن دبانجــد اتّى زنــدالتحمى قد انار الصيع من لمـع الحمـا يوى جانان محوزد از هرطرفت ماربانا انــلـكى آمسته ران انـ عثل را ره در بيابـاني نتاد

 رخحت خحود را درسغينه نوحبر
 كَنج جوثُى دنـج بايد در طلبب ای كیَ گغتى عثل يِداران كه برد دردما را یارهكم جحو ای طيـب تشتّ بايد انلدرين جا دستيگِ
 رهنماى عیل كبــود غير عشتى باگَدایِان دو مـتدارد هونسرى

ایى زلغ و خخطت دام ره مـؤمـن و ترسـا
بییــاد رخحت طـاعت هر سلسلa بيجا
هر لـهظـهـ ز دخ باز كنى برده به عمدا
تا صبر بــه غارت برى و ععــل به ينما
هر كس به هوای رخت آراسته بـزمى
مى نحواره به هيتانسه و راهب به كليسا
عشقاTمد و از راز جهان برده بر اندانحت

نا يرده برانكنــــى از آن روى دلارا

از مُعلةُ Tهـم دل سـخت تو نـهد نوم


افسانةٔ زاهــلـ همه از جخت مـوعـود
از وصل تو غافل كه بهشتى است ههـا
در هر دو جهان رو به تودارمكه سلد امین مر كس كـه بسه دامان تو زد دست تولУ

بر هِاد رنحت گَـر به گَلمستان نسرايد كى زمزمهُ مرغ سحـر دل كند از جا

بر اوج تلك گــر برسد موج >-وادشت تا نوح به كثتـى اسـت مكـن بيــم ز دربا

با توح به كتـتى مكن انديشه ز طوفان گر موج حــوادث بزنــل صر به ثريا

زان ييّي كه در شهر نهد سبل فنا روى
ما رنحت خود از خانه كثنديبر به صسرا
تا يافت شها ره به سر گگـــع محبت
از حشّم جهان روى نهان كــرد جی عنـا
***
Tن كه انــديشه كند عالــم رسوانیى را
گر نگهــدار عنان دل شرجـانى را
برده گــر برتكنـــ آن بت ترسا ترسم دام اســلام كند زلغـب جـليبـاتى را

دلــم الز مذهب اسـلام خــدايا بگرفت بنمانيــــ بسه بن كــي مسبيـانى را

اندكي ص:ر كن ایدلكه زخخاك دردوسـت
ديِسده همسراه برد سرمة بينانى را
نروم از سر كويت كه مرا جشم خرد
ِيافت در صورت تو معنى زيبانیى را

شر كه آرامگهڤ كى تمنــا بک_ند

تارى از سلعّة ان زلفت نحدا را بفرمست
تا بـه زنجيــر كــم إن دل نـيدائى را
از غَم غارت گ̌ل دد چین Tزاد مباد
باغبـان گر نــدهــل راع تهاشايـي را
در ره آن بت ترسا دل و دين داد هـا
ساقِيـا مؤده رسان بِير كــليـــائى را

هعتى كن تادر آتُ سوز م این دلَ ريا را
با هسه جرم ازدرميتانه ايى دل رومغردان


هانُ لشد كـآشنا مهروم سازد آشنا را
تا كنون افسانه بودى زاهدا در بارمانّى
اينزمانختونسْد كaسوزىخر تاّزهدوريارا
حاصحلعمراين بودكاندرغم جانان سر آيد
ورنه با عيشث درعالم حاحلىى نبود بعا را
ماووصل دونستايىلجندازينسوداياطل
درسحريم خاص سلطان راهكىباششد گّدا را

هندنحو امىريهنتآ تحر خونمشتاقاننگارا
جانبه كف اندرسرره هرطلرت اورااميدى
تا تو كى برباد نحو امىداد زلغ مشكسارا
با همهرزانگیترسمرك زلف آن هرى دو
آخر اندر سلتهُ ديوانگــان آرد عمــا را
DAF

باك نبود تّكر بريزد نخـونون مـا
بيم جـان دارى بكـوى او ميـا
عانتعانـرا اين بـون دستم ونا

ملطنیت در ڤصر و هستى در ننا
عهل رخخت خوود برون برد از سرا
ايهها السانـى ادركأى الهــوا



با منه

هون وصال اوسـت ما را نخون بها وصل او جوتُى جمأى او بكُ
 تا بلاى او بـجان و شادى از غم جو كه مردان !افنتد خيِّه زد در ملك دل مساطلطان عشقي
 از دو

 يا بنه سر انلرين ره تيون ستسين

تا دلت بينا شود از نور
ناك

*     *         * 

نو بهاد اد بتماثا بروى بستانرا
باغبانرا سزد ار طعنه زند رضوانرا
مست و بییرده مسى باغ و كُلستانبیخر ام
باغبان گو كه میارای دیر بستانرا
خواهى ار دبلة گگريان مرا چحاره كنى
1 بتبسم بخشثا آنلو لب خندان
اينَجنينتامتور خحسارونجطو لبكعتر است

نبرى دل مگگر از خال وخحط و لبTآرى
میى سیه ملك میـر نشود سلطانرا

بحت با زلف و رخ تست كه اينفرق نهاد
ورنه با كنر تغاوت نبود ا: ان را
بنده عثتُم و عشقم دل ر دين ميطلبد
بنده بايد كه بناجار بـرد فرمانرا
زاهد آنطره بر آنرخ نگگ, و قَصه مهو ان
كه بغردوس برين ره نبود شيطانرا
حل بيمـــار هما را سر به:ودى نیــت
دردمند تو نخواهد بجهان درمان را


گُر بسوزند بیشق تو من بیسروبا را
;و میندار كه از سر بنهم مهر و ونا را
عجبى نيست كه ما را نبود ره بتوبارا
كس بخار تگه سلطان ندهد راه گَدا را
بزم ما باغ بهثت از نغس باد صبا مُد
مگر از زلف تو تارى بكف افتاد صبا را
گَرتوماتى شوى ومى دهى وبذله سر انى
باغ فردوس برين رشك برد مجلس مارا
سnخت بارغم هجراست كه طاقت نتوانم
ورنه مهل است كه بردوس كشم بارجغارا
لاابالى نككد ترل منى و شـاهد و سافى
بند بيهوده دهد منـيخ من بىسروبا را
عانـت بيسرو با را جه غم از عيب و ملامت
باك از سرزنس مدعيان نيست هما را

نبهاي هجر بود دلى همنغس مرا
آنهم كنون نماند بير يلك نغس مرا
دنبال دل يباديه نالم جنان ضعيف
تا ماندگان كنتد غجال جرس را

زنجيرها نهاد ز زلف تو عاقبت
دست جنون بياى دل بوالهوس مرا
زاهد بحور و كوثُ و باغ :هشُت شاد
ساقى و جام و گوشُّ ميشانه بس مرا
غوغا از Tن كند دل مسكين كه راه نيست
بر تنگْ شكرت ز هجوم هگس مرا
از بسكه دل نتاده بیاى سمند تو
بككره زبود بر سر دل دست رس مرا
جستم اكگر ز دام تو زين تنگدل مبائى باز Tورد دكوى تو شُوت تفس مر!

ديدى هها نماند بسر روز وايسين جز غم ز دوستان كهن هيحجكس مرا
***
سوى ميخانهُ عسّق T كه از روزالست آ نهجا نبيندنخويشراهشيارهر كس گیثتمــتا آنجا

مكنیيبماگَربر خواستازمن ناله در كويش كجا Tرام گیرد Tآنكه در آ;ش نشـست آنهجا

غام كوى جانان شو كه با هد گورنه آلايس بجامى زاهدنوودبين زنودبينى برستTنجا

على Tسا درا در كمبةُ دل بشكن اين بت را و رگر نه روخليللى جو كهاينبت راشكـت آنجا

مگو يكسان بودظلماتونور اندر ره و-حدت
 بـت نغس ار شكستى رو بسوى كمبٌُ دل نه


اگر در درگه دربان او دوزى بود بارت
شغاى دردنو دآنججابجهوای دل كه هستآنجا
سراى مى فرونان را هی باشد منزلت يارب كه همجون نحالاينجر خبلندافتادهبستT Tنجا

*     *         *             * 

كه خَسروى دوعالم رهد گكاثى را كه آنتاب كند از تظـر سهر سهائى را تهى ز جلؤؤ رويت نديد
 طلاى ناب كند قلب نارواثى را

 كه بارسى صنثى كتمت بارسائى را كه هبنلاى تو جويايست هر بلانى را با كه دل به ههر دهد يار بیونايثى را نه عنكبوت به دام آورد همائى را

بگیر دامن الطاف بادثاهى را دلا جو سجلاه برى بيشن آنتابيى بر جهنخانقاه وجهم مبيخانددل بههر جماديد درا به ميكدة هسْق وتركاكمستى گوى مسلم ! بست كـك اكسير مهر اهل نظر




 هـا به بهر جهان دنا دن رما معاذانه

جهان بیدوست زندانست جان را
 عنان برتـافت راه كـاروان ران را كه اين خاصيت آيلد زعغران ران را
 كه در بانى تو ريزم نعّد جان زان را رهـا كن در كث ساقى عنـان ران را تبـاتى نيست مهـا هما از كف مــده رطل گَــران را

نخواهم بیرخت تيس جهان را وصال دوست عين جنـ جاودانست


 مرا الين بخت جانا عنان fهر خجون در دست با باد است



از كد دارى اليـن يـيام جانغــزا
 تازه شد زان بـان مـو مشام مصمطا
 بيدلان را مـرُدة ده از ونـا جـون نخهر از مودهة Tب بقـا كيـف حـن الل الـدار و جيرانها سادتى هــنـالجفـا حتـى مـتـا تا ز دل بر نماست افغان جون درا يا نحليلى خلى كــى تبكــى دما
 انـزلوا يا قـوم فی تلك الربـا رحلوا يا توم عن دارالدــلا بعـدكم مـا طابـ بوستان بیدوستان نــدهـد صها عشرت فودوم بییاران هـانـا

جند سازی دام دل آن هوى را زيـر مشكين موى روشن روى را
 رنج دورآن دست و آن بازوى را


زشت باشـلـ يار زيبـا روى را تا بـندى لب مسالامت گوى را

جانغــزا مى آثى الى بــاد صبا بوى جان مى آيد از يِيغام تــو Tنجنان بوئى كه آمد آلمد از يمن


 از ديار و يـار گیر دارى نـبـر بيسدلان را سو خـتن بـانـاند ستم ساربان از منزل سلمى جـه گگغت

 مىوزد هر سو نسيم كوى دوس دوت هيَع مىدانى جرس را ناله جيسـت



** *
چهنــل يوشى زيــر مو آن روى را
 هند خون نحوت عالم ريختى ای تر تـي


 زان رخ زيبا يكى بیڭــا نتاب

كرد مشكين باغ وطرن جوى را
در تــدح ريز آن مى تا يــليــد آن بهـتى روى را

لاتلمنسى با عـنـو لى فـى الهـوا

ذات تلبسى يا هحبيبى فى النــوا قد وجــدنا وصلاكــم اصل البةا با نحيــال نــود بغگغتى مــاجـرا وا وا مل تنـام العيـمن مسـافبه القذا تا ابـد افكند خود دا در بلا بيم -جان دارى يـه كوى او ميا
 سوى ساطان ره نِابــد هـر كـر
تا كا آنتـابم كــى هراسم از سها

ماقيا مى ده كـه عهار بهـار بوى گگـل آورد باد از بوسنان شُل بهُست و حورم از تماطر هما

لوعن فيالهــلب من نار العجـوا ويله طوفان تحيز و دل Tتشي نهـان مر دل مبهـروو گُر فـراغت تمون ما ريزد چه غم نحواستى تا خْواب از حشُمر برى
 بك بلــي دل كغنت از دوز ازل وصر او بجوتّى به هجر او بساز

 با گَـدايانم مشاهبـازم كى گَريـزم از غرابـ

* \# \#

از آفتاب شُود تهخت بـادشــانى را
كه جا به ساية دولت دهل كَداتّى را
اگَر به شاه ستايسش كند كَدا نه عجبب
عدجبس كه شاه ثوازش كند گّداتى را
مداردوردنلك زانلغ جشم ماست كهگغـت
كه تطرایى ندهد گُردش آسباتى را
گرفتهايم به غرتابب عسُت دامن دوست
كه با نحدا نتوان غوواسـت ناخداني را

$$
\Delta ৭ 4
$$

دلا هـ جاى شكايت اگر به نوان كرم
نخـوانــد خواجه غلام گريز باتى را
كجـا طليب كند جاره دردمنـد ترا
كه جـارهای نبـود درد بیدواتى را
جهان به زهر غم آميخته است شُادى او
متـام تا نكنــي كـام اردهـاثى را
مس وبیدد زر از فيض نحاك راه ;وسد
به اين انر تتوان يافت كيميائى را
جغاى يار به بايان رسد هـا مخرونى
كه انتها بود آخـر هر ابتـدائى را

خحجسته دولت و ملكست رادشناهى را كه دست مرحمت آرد بسر كَدائىدا

ندبد همجاو دل من خـراب جائتى را
من و وصال تو هيهات ازين نحيال مسال
كــه بادشاه شُود همنـُين گَدائى را
دلم بعشّن تو شد بى نياز ونيست ءجبـ
كه بى نيـاز كند شاه بينواتـى را
بجز هواي تو ما را دگر مواثيا نيست
كه سونحت آتش عشت تو هر هواتى را
بثول بير مغان ره نيافت واعظ شهر
جه سود يند معلم گريـز بائى را نُّان جشُهة حيوان اگگ ڤو ما جوثُى
خو خضر راه بدست آر رمنمائى را
بكيمياى محبـت مس وجـود بـزن
كه نحاصيت به ازين تبست كيميانى را
ค..

خورسّم بملك تناعت هما و رمُتهُ فقر كه عيُن خْومتر ازين نيست بادمبائيرا

خورشيد سر زد ماه من بگذار از سر خورابـرا جــامى بنـفخواران بده بيدار كن امسابرا

هنْگ صبوحى ساز كن شُور عرات آغاز كن

Tانكس كه نحوابها ازهـْم من بربود آمدبرسرم

مشكين خط وخحر رميد رودلهابجو گانسْ جو گو
در هیين شكسته زلن او بازار مشك نابهرا
ساتى چه دستانكردهایكاتس ز آب آوردهاى
بز ابب Tتشگون مى آش نديلم آب را را
صمير و خحرد حيران كند صه نحانمان ويرانكند

مشهورعالم هون شُدى درعشّق شنعتبالونيست
حون آبس ازسر بگذذرد يروا مكن سيلابي را
اندر مُب مهتاب مي جان يرورد باجنگت و تى
تا نور مد تابان بود فرصت نـا شُهر مهتاب
تا زامد انسانه گر ترل مسلمانى كند
بگخنر بمسبجد ايصنم بتخانه كن مسرابـ دا
عشتّ آن نهتک بو المجب درباكش و دريا طلب
كو تا دمى دردم كـمد مم بحرو ڤم گردا برا
با Tن دو زلف نحم بـغم گَر بحَّرد سوى حزم
ابدال عشت آنصنم سازد همه اقطــــابرا
آزاد و بابست توام مشنود و مرمست توام
يبهجارة شـست توام مـامى صفت تـلابرا
9.1

اسباب دنيائى هما با عـّت او نبود روا


كاش بی مرده بينند رخ دلبر ماغير
تا بخون جگگ, آغتشته كند ساغر ما
انا
بدو عالم نفروشمد دل غم بم موور ما


زنده-جان ميشوداز گَتنة جانيرورما
نالك بيتدر ميندار تو نا كستر ما ما


يارسايان كا به عشُقند ملامتغگر ما ما ازكف مدعيان ساغر عشُرت نوشد
 غمروى تو كسشادى دوعالم با باوسا
 دور از قافله ماندبـم در اين بادبه كو گریهه افسر دهدل از جبور
 دنتر ما شكرستان معانيست همـا

طومليان نغيه سنج كلشن رازيم
اندرين كنج تفس حندى هم آوازيم
مهم زاغان زشت اواى ابن گَلهن نيبر
همزبان غتدليبان نحوش Tوازيم ما
ممجو كر كس باى بند جيغن دنيا نيبم
ممجوبازدست سلطان هـشم ودل بازيم ما جونطلاهىبيغنىازسندان ويتل آ سو دهايم
نى جو قلبه ثيره مستاج دم و كازبم ما
هنون مر افرازانكوى عشت جانبازىكند
اندران ميدان به سربازى سرافرازيم ما
در طلب هر سو كمنا همتى افككنــهابم
تا میگرمشكين غزالى صبد خود سازيم ما

مهتى كاين بار سـغت Tسان بينــدازيم ما
اهل صهردت منیر عشتـد كو صاحبدلى
تا نتاب ال تحهرة معنى براندازيم ما
راستى در هردة عهات اگگر داري رمى
جز نواى عشت در اين هرده ننوازيم ما
تحيمـ تا جانـان زند اندر بهارستان جان

زان بهـتّت رو نخلـا را مزدة وصلى بيار
تا به كَى در دوزذ هـجر تو بخَدازيمم
تابكى خوددازیىایدل يكزمانىياندود Tیى
كينْتودى سوزيموبيشنودباخحا|صازيم 1

كامن دسوم يهور از عـالم برانــدازيم ما

رخـُ دولت برغراز Tاسهمان تازيم ما
نمیتش ثاينــله ياريـ باد كــرز انعــام او
مالها باشد كه انــلد نعهت و نازيم

غيبـدان داند كه عيب كس نـي گويم 6
نتص كس بهــر كــــال نحود نمـيجو يُيم
قيـبـ يموثّى شيوة درويشّ ماحمبدرد نيست

فىالهثّل گُ جان ما سوزنل وْخون ما نحورند
:
مــانـع دإـدار شد كغتــار بىـحامل بيا
نتشَ امن اورات يعمعنـى خــرو شوتيّم 6
f.r

روكّبا آريم با ديوانگًان از شُسْ جهت
بستــة زنجيـر زلف آن يرىرونيـــم
مر نسيبى كــآيد از سانَ گَــلى با سنبلى
بر هواي زلف مشكين تو مىبوئــم
Tهن و دو مى گدازد ازتف عشقتْ هِو موم

دوست از ما گر نيارد ياد جانش مُاد باد

مهر گّر ودزد دلى باما به مهرش دم زنيم
ور نبـانمل مهربان كينـُ نمىجو يُـــم ما
لحظلهاى ديواز\& Tن روى ححون ماه استدل
ساعتـى آشغنهُ آن غنــبربن مـوئيــم ها
هيجحكس بى Tينه نشنيده از طوطى سخن

طالب صيشُ امـت وراحت مر كــى بينى عما
بر خـلان هر كسى رنـــع و بال جوئم بن

مشكبار از سر زلف تو بود دفر ما
نيست جز وصغ نم مُعر تو شعر تر ما
هشم گگريان زعــر و مبينة هر آذر ما
بر دل سو نته رحــم آر و به تشم تر ما
مر مُوريله بهسودأى تورفت ودل ودبن
تا جه ازدست تو Tيل يس ازاين برسر ما
گر به خون ريختن ما دو جهان منتقند
نرود عشت تو با تِـغ برون از سر ما
هـر كسى برسر سودا و مو ای دگر اسـت

s.p

نبرد بار غم عشت تو كوه و عیعب است
زير بــار غم عـُتْ تمو تن لاغـر ما
گَ بسرزنــد تن ما به هواى خحط دوسمت

تهر غ خاكستر ما را كند اكسـر مراد

نـوراستم دنترىیاز عشتز بـــاراست هها
زلفن او نخو اسمت كه اورات كند دفتو ما

بارسايان منكـر عشُقند در ده جــام را
زآتُّ مى بیْته كن ايمن سالكان غام را
مساتيا -جام "مب ده زآنكه در مر آبت ثشت
من نحود از Tغاز ديدم ساصل انـجام را
نتد ابام كهن بيهوده و باطل كَذثـت باره خحواران را ز جامى تازه كن ايام 1

شمدم هافى دلان شو تركَ نحود كامى بگگ,
تحود يرستى شُرك باشد رنل دردTشام دا
بعداز
زiTj
رهزنان اندر سر راهند و غو لان دركمـن


لااحســ الآ فلين گَـو درشكن اصنــام را
ای كه از لعل تو جان عالمى سمد كامران
كامر ان از لعل نحود مساز اين دل ناكام دا
خاكُ بستان عنبرين تُد راَ ديصانى بـــا
داح ريحهـانى برد از دل غم ايام دا

$$
\rho \cdot 0
$$

كِا نسيمر كوى جنـت مينهاند زلفت حود
با مها از زلغ جــانان مىدهـه انمام دا
تازه دو دمت دلارامى دل و دين دادهام
كز نگـامى برد از من طاقتو آرامرا
زلثن او إنـسان اگتـر راه مسلمانى زنـد
در هر عنتا شهـا هجو مذهب اسامر

عنگاً عيداست ای :ـسردرگردش آورجام را

مطربـ بهرسم تهتيت دو مرده سازى سازكن


ساقى صصالتى باز ده دندان دردTیام دا
نْهِز و دلارامهى ببجو بلهر ذل آرامى بـجو

مس ميشّ او بر نحاله نه روسوى او بیىباك نه
گامى نه و هالالد نه تحوامى بيابیى كــام را
ذكر جهال يار گ̌و از زلف او زنار بـو
برياد آن رخسارومو خونُ كن صباحوشامدا
هشُت جهمال دلـتان برد از دلم تايـ و توان
شوت دلارام آن پهنــان از دل برد آرام را

مى نوشى و از نحاطر بـر اندلشـهماى خام را

آتير هه با زام نككو دددى كش بدنــامـرا

از آتُش هى بیثتـه ساز افسرد گان نمار را
$9 \cdot 9$

مبلس بيارا تو ز رو من دنتر از شُعر نكو تووصف روى خويسِ گّو من مجهالاسملامرا

UT سيد باقر تسبب TO اهمـــد حيلر حـسب


گَر دهد دوست بـن منصب دربسانى را بگُدائى نـدمـم ملك مليمــانى دا

Tخر ایى لمل لب دوصت بـى Tاب جيات
هیند منـت بــرم خضفـر بيابــانــى را
محرمى نيسـت در اين شهر كه بااو نفـى Tشكارا كنم اين فصه ينهانى را نحانه هرداز تو ای تمال كه در ملك دلم خسرو عيّن زند نيمةٌ سلطـانــى را
ميبم از ناله روا فيستت كه در دورىیگل

1) منع افغان نتوان مرغ گلــتانــى

گی بدانى چهه بــود هـاصل دانا ايدل
بلو عام ندهى عالم نادانــى را
جهره بنـا كه ببازار مصبت زالــى
بكلانى نتخـرد يـوسن كتعانى را
راستى زلغ كبت جمـع نگردد نغىى
از دل من مگر Tمونـت :ــريشانى
دسم امسلام اگَر اين است در ابنشهر مها
كافر است Tنكه برد نام مسلمانى را

بنى كی زنــده كند لعـل او مسبيغـا را

9.9

فلام TT صنم مهـوشم كـه -جلوة او
شُكسته رونــت و آئـــن كيش ترسا را
تو چون ندادماى از دست دل به باد بتّى
مكن مسـلامت ولـدادگــان شيبدا را
اگَر ور Tتش عشتـت ترار مست و شيكـب
روا بود كـه كتـى عيب ناشكيبا را
كنونكه باغ مُد از سبزه بوستان بهشت
بيـار ساقي گــلمهوه جـام صهبا را
تجو شلر بان خحوشالحان بهشاخ سروهزار
هر از نحرون و نواكرد باغو مسترا را
جـن عبـيرفيان شـد مگـر صبا آورد
نسيم طـرة Tن مـاه مجـلس Tرا 1
اسير طلـرة طفلـى شـدلم كه غمزة او
ز راه بـرد دل هومْعنـد دانـا را
مشكسـت ناطر ياران مجو كــهكس نكتد
هحنين جغا كه تو با دوستان كنى يارا
تو سهختتر دلى از سنگْ ورنه ديدة من
ز جـساى بركند از گريه سنگت خارا را
مبنـد رسته الفت همـا به زلف بثان
كـرين كینلـ بسه دام آورنــد عنقا را

率

فغان ازدسـت اين تر كان يغمـا
هى كوثر بود از دست تحورا

مرا مهر جوانانان كـرد دسوا
هريشان دارد Tن زلغ جلِيــا


به ينـا دل دبودند از كغ ما ز دسمن خوبرويان جام صهبا

 نه تنها من گَرفتارم كه جمعي بكوىميفروشان مسـتومدهوش


كا تا يابم رهايِ زين من و ترا گر بیــم سر بانـد منه با ندارد آسمان ای، جِان مدارا ز حشم نحلى بنهان شو چحوعنةا اگگر -جوئى ز تنها باش تمنها

شوم این خرته تغوى بسوزم بسى چجان رنته انلدروادى عشت نباشُل روز گَـار ایى دل موانت
 نساط روز تار و عشرت دهر

گر به دستآرم شُبى زلف نگگار خحويسُ را
جمـع سازم زان هريشُان روز گار تحويش را
نهاطر مهروح ما دا مرممى از لب بنه
يا مــه بر باد زلف مشكبار ذويش را
سوى ما وتتى كذارى كن كه اين نبود عهبب
كــر نوازد دوسندارى دوسنتدار خويـُ را
كى شُود ياربكه درزلف نواشي بينم وطن

ثهسواري اندرين صسرا نكارم كرد و رفت
كاتْ بر فتر اك مى بستى شكار ختويش دا
تا مگگ صيــدم كندم از


كـردهام مسرابـ باغ و لالهزار غوريش را

تاكهكـردم ففـر و دروـيشى شُعار نحوِسُ را
طـاعت مثبول آن دارد كه از روى نیاز
كرده مسراب نمــاز ابروى يار خحويش را
بود جــان بار گـران انـــدر ره جانان هیا
جان فشاثدِم و سبك كرديم بــار غخويش را

بين به حلته گيسو جهـال جانان را
به شـب تـديـدى اگر Tفتاب تابان را
نهال فد و گَـلستان روى جانان بين
فـراز سرو نـديـدى اگو گَلستان را
بيا حكايت طونان ز ديـها من مرس كه من معاينه ديدم به بشمُ طوقان را

الزين حهسود كه بوسُم به سينهTتش عشّق كه Tب ديده كند فاش راز بنهان را

اگَر نصيحت مردمكنى زعـّت ای شوخ
نصيحتى بكن اول دو جـنم نتان را
بيار باده كه ينم به جام جون جمـُـد
مس سكـايِت دوران و سر كيهان را
اگگـر كه باده ميسر نمىشسود ساقى
به جاى مى به قد حـريز خحون دوران را
ترا كه زلف بريشانتر امـت از دل من

مشور نريب ز يـيان شُيخ ثهر مــا كه بر شكستن پيمانـه بست بيهان را

باغ شد از سبزه جانغزا و دلارا


اشك فشان ابر مهيهو حشٌم زليهنا
خرته بدل كن به جام وسبيحه بصهبا بادة كَـعَون بنـوشُ و با باد مييما



صبع بهـار است و بامسـداد تماشا طرف خهن شمل ز لاله روضةٌ مينو دسُت بر از ميل شمـجر دامن وامى مشكنشان باد مسجو نامة يوسف باى برون نه ز خغانته به خـرابات خرَهُ بشُمين بسوز و و هستى بياموز
 غنده فصكاه ججام غم برد از دل

مطربـ شُيرين كلام و منامـــد زيبا كى شود از غم فـرده خـر باطر دانـا عهر سر Tمـد برآر سر بتهـاشا

## *

كه از دست تو نوشم جام صهبا نبويم بی نو يكدم زلف حـر فراغت هامرل و عشرت بهيا مها كه ازلعل نو جان يابيد مداورا كه دل از دست من بردى بيغا ندارم مـدمى شبـ جن جن ثريا فرح بـنش است مي با يار زيبا كه كل تَندان بود بلبل بنوفا بخغر تا سر بياسايد ز سودا غم از دل ميرد بود بيهودهتر از زه زهد بيجا ز هششم خلق بنهان شو جو عتا به تنهائى دلا هخاند جه خوامى زبن خران دبوسيـا

برده دو رفعت قر ار عاتل و ميدا كَتْ بيهوده بود و تصن هر كه بنوعى بود بذكر تو گريا
 ذكر تو گريند طوطيان شكرخا ازلب جان بخشّتورسل بهمدرارا درست اگَبرمروفاست جهيروا
***

دينودل از دست صوفبّان بربودند
 جند نشينى هما بكتـب خرابـات

مرا عبش آنگَهى گَـردد •هميا نبويم بیثي يكره سوى فردوم
 هرا زنحم درون به گَردد آن دم دم دلى كو تا كنم خـي ندارم آشتائى روز
 ز دست مهوشان مىنماصس درباغ يكشن تا جان يِاميزد بعشرت دل از جا جا ميكند فرياد يلبـ ما در گون من افـيانر شيخ اتگر آسودگیى جونی كنون كز صهجبت تنها ملولى جه جونى زين هـكان مردم آزار

ایى لب لعل تو رمزن دل دانا
 مرغ بافغان و شان وكان بان بهتبـم وصغ جمالتواستانينكه سر آيد يوىتوجوبند يلبلان خونرالجان زنده دل Tنخـنتئكه زنخم دل او جور سبهروجفاينخصم بدانديش

زنده بيكدم كند هزار مسيـها
خفتغ ساسحل خحبر ز غرته دريا

راحت و آسودگیى بصشبتت
 يـتُ كه نالم ز جور او كه ندارد شادى وعشر تـ هماكه يافـتبـالم عيشُ بهتنهاتُى اسـتـت زانكه نباشـ

*     * 

صناك كعبه دمد مــون T Tستان حبيـب
زلا جتشهُ زهزم بـود

كسيكه بوسه دمل بـاى باسبان هـيـب
كمت اميلد من و دامـن عتايـت دودت
رخ نیاز من و خاك آبتان سحبيـ
هـ اكيب بكون و مكان مغرد كه من
ورای كون و مكن يانتم مكان حبيب
حبيب جان اگگر از هن تلمب كند درعـتي


هن اليستارهام ابنك بامتسان
قواين دولت و بختى جوان بود آندل

رمـت دهند اگگر در جهان عــت هـــا
برون زهمردو ججان بنگرى جهان حيبيب
بيار تحفن ديِگر بغير

加如



بيغشا برد از من ماقت ر تابـ


هريسّانى بود در جمـع اسباب
مده ازدسـتايدل رسم و آدامب
هجودارییرصتىدردستْدريابـ
بر Tدسر یحوتحورثـيلديهانتامب,
كه نتوانراز بوعيدن زاحباب
كمهونا كـير وسيـر غ است نايان
دو روزی رنّعبر آنگَّعدديابـب

مبكباري بود در كنـي عز لت مبر از ياد ایِهان عهاند نه هر وتّى وصاللاو دهد دسـت


 آگرخواهى فراغت الز دو عالم

*     * 

يه ارمغان چجه برى جان بر Tستان حيبـ 15 جـان ححير بود بهـر ارمغان ححبيب
 تسوده جبه4 ملكك جز بر آستان سحبيبـ

بهشت קیبست نسبهى ز :وستان حیبیب
زمان وحمل حبيب ار طلاب كنى ایِل
:هر زمان كه تو بينى بود زعان
تجو همهنان حبيب اسـت بـخت در هـa بیا
كباست بتخت كهگیرم بكفت عنان حبيب,
عشام مهجهع روسانيان كند Aشكت كَلى كه بشكفد از طرن كَلـستان حبيب

بلاى زهد بود زلن دلستان -حيبب
ز مسر غيب نخدائى كا

تو چون زمانه بیخو ان حجيبب ديزه خحورنى

"حبيب -جان على باششل الين نه من گويم
خداى گَفته كه جان عليست جـان حبيبب
شها ز روح تدم طبـع من ملد نمواهـد
بغيردوح تدم كيسـت مدعْو الن تحبيب

عشتبازان و ميكثان ز شراب خند إيجان غم جهان تخراب كه جبان تُرم اسـت ونتنه بشخو ابـ خامه وتت صمبوح با اصشاب مست از سـسن تحود نه الز مىناب
 وصل او تازهتر ز عهد شهاب كرده دستان بخون نخلت نخاو برد از يلب كرشهه طامت و تاميه غم زدايد ز ناطر ز احبامبـ نرقه Tتس زن ون و بسوز كتاب

نجو يد كس أئ از كرم ثـبـاب بر آرد سـر جحو خْورشيلد جهانتاب قروغ دوى ساتّي در ثى نابـ دلى كز مار زلفت گیثت بيتاب
 ز دولت بو رخم بیگشود مدبابِ
 نهان در مشك دارى غنبر ناب


از شرامب الهـت مست و نحراب
 مى بنومُ و بِر غم از دل تنگگ مى غم
 بوستانی روى او نحوبتر ز صبـح بهــت

 مى بياور كه مى بياد حیبيب


بر Tد
 جنان تابلا كه عهكس مهر از لعل
 ز دست عانعّان بردى دل و دين
 مشالسـتدآنكه برساتحل كشدر خـتـت عبان ير ماه دارى زلف مشكين


كه در تمنيّل Tهم بخاب من غابب

برد از دستت صبرو طاقتـوتاب
Tiفتاب اسـت زيره تيره مسهابب
دنتر زمد شوى در مى ناب

كه تحمن تازه كرد عهد شباب
خون نحورم به كهيتوبجامشرابـ


دمى غايبب مشو از مستبـت دوست

ماه من تا ز ز زير زلفن سيه رنحش شوت مستى ز سر بنه ورنه ماقِا مى بده كه دور جهان جرعة ده از آن هى ديرين
عيّن من با تو خوتُ بونود ورنه


نسبم صبع خو از روى گّل كثمبد نتاب
زمانه بار دگر زنده كرد عهه شياب
بجاى صبزه برويد ز ناك عبر تر
بجاى تطره ببارد ز ابر در خومـاب
بروى ساقى مهوش شراب ناب بنوش كه از تسيم جین گشت كان عنبر ناب

جّو شُيغ شُهر ز مسجد بكوى ميكد: شد
نو نيز خرتَ تموى بنه برهن شراب
مى منانه در اين ذمل خاصه از كفن يار
فراغت آورد از انده جهان نحراب
ز اعتدال نسيم بهار نيست عجب
كه جاى لاله برويد ز خالد لسل مذاب
مگر كه عهد نگار منست مومبم گّل كه شنتهاى نبود بيش با هزار شتاب

از آنميى كه نـثاط دلست و قوت روان
از آنميى كه برنكگلاستـوبوى گَلذب
910

## بنوش جامى و آتن فـان مها بجهان

كه غم بُاتندارد چحنانكه نقّس بر آب

## * *

كفت از آفتـاب روى متــاب كتت وصل منست بـه ز شُباب گغت جام مى و نوای رباب كفت سوزدرون و جْتم بر آب تخت آن كو دل تو كرد كباب كخت اين رشنه يِّ دارد و تاب گخت مـامى نهفته زير نقاب گگت عمر است دايمأ بشتاب گغت از اشلك زن بر آتش آب دوسن جوني زغير روى بناب كغت جثمّم منس نموده خرى

## * 如

 وقت شاديست وتـت را دربـاب كى مبين است راه و رسم ثوابِ خورد جانموسوختس دينو كتاب بخت بيار وجشنم تنته بي خواب فرن بـبار دارد اين دو شـراب وانهبه رنجو بينت استخروغابـ بيُت بازد بر اين جهان خراب يِنُ رندان بود جو نتشّ بر آب

كتُتس آفتـاب عـالم تـاب
 كتـتن جيست جارة دل تنئ كتمتش شرط راه عانتر جيست كتـتش آثنش رخت كه فرور كتّتس تاب من دو زلنت برد
 كتتمن عمرمن شتاب ازيجيست كتتسن سوغتم درآتش همر كفت ای سوخته در آتث عـنت


نويهـاد است ساقــا بـنــاب روز عشرت بود غنيـت دان

 باده در دور شاه خور كه كه بود غبر مـتـ شراب ور وان از دورست اين مهم عتل و جان رهو شو بود بنـدة آن كسم كــز استغنـاء



عالمى را كرده روشن بینتاب در تمجلى هر طرڭ خون ما بود Tنكه نامل در سحـامب تحون هرى از جشم مردم درسیجامبـ
 امِن ميسرنيست كـسراجز به نحوابـ دانـهاي اندر خم هـم تـت آسباب
 عشت را معنى نگَتجد در كا مر كث او ازحشم ساقى شمد نحراب
 نــالـة يا ليتــنـى كنتـ تسرابـ مشه را كى مهيل شحود سازد عتاب

هرده بردار و خهجـل كن آفتابـ بـىسب از حورن اهل دل خضابـ
 يا بـه مشكتر به گّل ريزد گّلاب هر شود مجلس ز بوى مشـلك ناب المن گنه خحوشتر بور از مصد ثواب آن لمب ميگّون به صه ناز و عتالبـ صبرم از دل مىزند از جيسم تابـ شُمله كمى ديدى فزون گردد زآمب كـى تسلى تُنه لِابد از سرابـ كـى نتد ميمرغ در دام غرابـ

كـورى تخانـت روى آنتـاب جیْتمدل بگیناكه بينى روى دوست يافت از لعل تو هر كس نحونبها يرده بردار ایكه دارى خويشُ را هـنم مستـتگرنه نحون نحلق ريتخت دولـتَ بيــلار بامُل روى دوست
 هجان به ذوت تَـن تودرو بجل و شود بـاده را مستى نيايــد در بيـد هون عهــا از مر عشت T نا كه بر بايِت نهــد مر T اسمهان در هوای كوى او بشنو ز هر عتل را كیى عـتّ آرد در كـند

تا به كى آن روى هوشى در نتابـ الى كد كردى ساعد سيهين خحويش
 بر رخت ديزد عسرن از تاب زلـت
 خون ما خومن ديز كاندر راه عشت TT عوشمر از سر مى برد از دست دين
 دل كیبا بعدوست آرامسـد بتخلد هشت راكى تعل سازد رام نحويش

بى سرود مبابـ و جام گـر ندِلـى در دل مُـب آنتاسِ ازهی در گــردن بود با اين شتابـ


 جهد كن نا از ميان نحيزد سحجابِ Tارمى را نيـت فــرتــى با دوامب ناله داري خحون دل تنگَ ربات فتــنه را تحثم متم باشهل به نحوامب ناعرالــدبن بادشـاه كــامبـامب TاT Tا Ti

هِنْم ماقى كرده مستان را خحرا ابـب روى او بنگگ در آن مـنكين كمند






 باده خحور كز دولـت بيـلـار مُاه
 بــوستان میــلت را نــوبهـار

كنار Tابـ روان ساغر مُراب غْوش امت زدستت ماه و شیى مـهچو Tثتاب خحوش اسـت

ز دسصت كبك نمرامى بطلم خو جیثم نحروس بمو تت Tنكه يردز Tشيان غراب خحوڤ اسـت

به دغم منتى كوتــه نظـر به موسـم
زدست لاله رتّى ماغو شرابِ شُوش اسـت
بتــى به جلــوة سور و كرشمهــای يرى

تُرابِ از كمْب ماتِ و بـوسه بر لبـ يــار



كتون ككـه دود جوانيست داد هيش بسله

$91 A$





از آن نهغته غمـت در دل خـسراب منست كه جایىتنج نهان دردل خحر اب خحوش 1ست



ز دست لاله رنحى بادهاى كه اتدر جام

بر آفتادب اگكـر سـجــده مىبرد هنلو


ز ر خ نقاب هيفكت مغــر به هجاسس شاه
كه آفنابِ درين بزم بینقابـ خحوغُ أست

كه هلملث را كنغش ملهجا و مآمب خوش اسـت
به بزم ما مى ومطربـ خوشُ است ودربرشاه
سلـيث دمنم و دزم
ز دست شامد دولـت چحو نـاه گیرد جام
كـابس او جيگّر شـر زه شير تابِ خوشُ امست
هـا به موكـبـ شه هـهجــو بـتـت لاز باثّ

جهـان مبـاد بیتـز در ینــاه او خرم
كه تا جهان بو آن شاه كامياب خوس

劵
به بزم ما اگگر انتد ترا گـنار ای دوسـت
كنيم درتّمت جان و تن نتار ایى دوست

$$
919
$$

نقاب زلف برافكن از آفتـاب جممـال
زشامتِيه هحو خور رشيدسربر آر ای دوست
بجز در آينئ دل رخ نو نتـوان ديـل مبـادت آينـه آلـودة غبار ای יوسست

جو مستيى كه زهارد زيى خمار اي دوست
بيـار بـادة رنگیِن كـه از ;-سم بهار
دديد لاله در اطراف جويــار ای دوست
به فصـلَّل نتوان ترك مى بُرستى كــرد
كه مى خو مُسـت درايامنو بهار ای دوست
بنوثَ باده و انــدوه روزگَـار مشخور
بزن بهخرمن اندوه وغم شر ار ای دوست
بگير ساغـر و بر دور جـر خ تكيه مكن
كه اعنبار نباثُد به روز گَـار ای دوست
ز هر منر بجــز از عسق اختيار مكن اگَرچه در كف مانيستاختيار ای دوست

مدام مسـت به ميخـانه باتى همجــو هما ^بر امبد ز الطان كــردگَـار ای دوست

* $3 *$

جانفـزا مى آمى ای باد صبا از كـوى دوست گّوئيـا هـر اه دارى نكهتــى ازبوى دوست

ميكشان از باده سرمستند ما از حشُم يار زاهداندر كمبه رو آرند و مادر كوى دوست

مست صهبا كى شُود آن دل كه از روزالست
رترتوى درجام میديدى زعمكسروى دوسـت
گّر وهـال يار جـويى دل بنه بر جور بار
گَرمراددوستخخواهى صبر كنبانوىى دوست
gY:

يـش تينس ناگّير ای دل سسر بايد فكند
تجون نـلمارد بنجة ها طاقت بازوى دوست
جويها دارد روان از هر كنار از خون دل

دل ملول از صشهبت فرزانگـان تا كى هما
اين دل ديو انه راز نجير كن از موى دوست
***
جون ره سر گیینگانندهندا نمر كوى دوست
كى برد باد صبا بيغــام مــا را سوى دو دت
گّر دل و دين برد از ما عمبب ما زاهد هگَوى دي
دينودلبازى جَوباهابگگذرى در كوى دوست
اين خهه يغما بودكاندر كشور دل باخت عشـق اينجهـ آنشَ بودكاندر جان ما زدنهوى دوست

آنتـاب عالم آرا سر زد از مـــكوى دوست
بوستان روح :سرور آنتاب جان نـروز
گَرْديدىروى
جادوى بابل ایگر میديدى اين دستان و فن
سـحر ها آمو ختّى از نرگَس جادوى دومـت
Fارزوى مـلـبيل و شالد كـى دارد هــــ
هر كراساقى بودجانان ومجلسسكوى دوسـ

$$
* * *
$$

خومتـرازفردوس داتى جيسـتطرف كوىدو ست
زنده جاويد دانى كيـت مسـت روى دوسـت
تابسوزد جزهواي دوسـت دردل شر جهــــت
!از از نو آتشى درجان ما زد نحرى دوسـ
gYI

مغـل را در دام Tرد حلغـه گيسوى لِار
تيررا نتخجير سازد جشم جون آهوى دو ست
هون به كوى دوست ندهدكـس رهTزادگًان
جند گردى ای دلآواره اندر كوى یوسـت
دل بهكنـج خلوت اززانوى غم سربرنداشت
مدعى راديل درنحلوت چحو معزانوى دوست
زلف مشُكين را اگر هو گًانكند بر صيد دل
تيرهبخت آنسر كهدرمبداننگَردد گوى دوست
گر سر ديوانگی دارى همـا دركوى عشُن
عقل را زنجير كن در حلقُ گَيسوى دو سـت
***

عقل را رهبسته شـد دركوى دوست
هر كراجان زنتههشد ازبوى دور سـت
Tفرين بردست و بريازوى دوست
كَت مه تابيده از منْكوى دوست
تر ييـامى آورد از كوى دوست

حورن كتى اينستایدلنحوى دوست

ععل را زنهجير كن از ^وى دو سـت

عشتّ باشلد بـرددهدار روى دوسـت با بهـُت و تحور و غلمانسُ هیه كار
 روى او در زلف مشـكـين هر كه ديل جان به بيغـام صبا نحواهم فشّاند كعبة دل نيسـت جــز ديــدار يار نست نحوى دو ستحزخنحون ريختن
 گـر سر ديــوانگیى دارى انی
***

آنزا كی ز للل تو مى وصل به جام است
وور فلك , گَـردتُ ايام به كام است
بزمى كه نوساقىشوى آن بزم بهـُـتـاست
عيشى كی 4 با با توبود Tَن عيش حرام اسـت
PYY

در ديـدة مـا نخسالد نشثينان نحرابات
ملو نـ سركوى تو به از دار ملام اسـت
 كى لمر مر آنكو ده آملـ شد عــامست

Tن مرغ دميله كـه تشُد رام بدامى ديريــت كه دردام مر زلفن تو را مست

هجو نست كه بيدانه بدام تو اسيرم از دانه اگگـر مسرغ گرفتار بل|مسـت

ابروى كـج دوسـت كمانى :بد از مسلك
با راستى اندر كمن نحورشُيل هسام است
از صومعه غم خْيزد و از ثيكلده شـادى
در بحرگّهر باشد و در پـشمه رخمامسـت
هست ازرخ دلدار شو ايلدل كه مىعشّ
در ششر ع محبت نتو ان گَفت حرامسـت

صحريت زدگانرا ده مقصود كدام است


** *

نيست هـــار آنكه مسـت يار نيست
ازجه دل را در بر او بسار نِسـت

گر در آتش سوزدم آزار نـــت
كانلرين ره غير سر در كار نيست
Tآكه او را تابـ زنخم خار نيست
زانكه جِان را هِئ اومعد|رنيست


غير مست واركس هشيـار نيست TiT
 TiT هر كه عاشت شـد زسـر تَو دست شو
 غير جان نقد گرَّهه دشوار است بار شهردوست





شضر داهى جو كه كس را بیدلِل קند لات



* 3 水

سرمززل رنـدان تخر ابــات كداهست
گوبيند كه بىدوست حرامست مى آرى
يِيلو سنت بها عشرت فردوس حرام اسـت
فبود سر آزادبم از دا خدا بگگiار كه آسايشُم اينگگـوشن دامسـت

برختواعتتى و خحواسـت نغان ازدل نحلى

 بى ییث صبا با تو دوصد گَونه بیام امـت

زلغ تو تحو تُاميست كه بير ايه صبحسـت
روىتو جحوصبییىاست كهدريردةُشام است
از كردث ایام
كنّ عئُ هيسر همه در گُردئ بامست جز آنكه بميهخانه شد آسوده زمانى در دور فلك نحاطر آسوده كدامست

ازديلده ;هان همشجو مرى بامُ كه نحورشيلد
رسوا بود ازبسكه بهر نانه و بــامستـ
آسایِشما تحون تونتزواهى همه رنجـست


جو نهاه نـب
Pry

از كـتن معامات بیائى نبرد راه زامد كه هدا درطلب جاه و معام امدت
$\geqslant *$
ايكّه خواهى د• برى در كوى دو سـت
جز مـجبت نيسـت رامـــي سوى دومست
عفــل دا نـْنانحت كس بـر آستان
تشٌت بـاشد
آنیه موسى يانت درTن نيمه شـب

جون بـنونم دوست بازو دنجه كرد
بسـوسه بايد داد بر بازوى دو بست
يار جوتى دل يثه بر بجور يــار

فرخ
روشن آنهـشمى كه بينل دوى دوسـت
بر طــوان كمبه رو آرند
كمبة
־ــــاودان كس را يفـا نبود هها
جز كسىى كو زنده سُد از بوى دو بــتا

*     * ~

كَام اول بره تصثت هزاران خحطر است
اندرين عرصه منه با اتَرْت بـم سر اسـت
مگر از بيهغبرى موى تو يابم رامى

عاشقان جز مرو جان تحغه بكويشُ نبرند
ابن جهسوداستـكهسودازدگانر ابسراست
gro

تعل وديترا بيكى-ـثـم زدن داده زدسـت
اينجنونجيست كهبامردمصاسحبنظر امست
TiT در حتَـتـت نتوان كَغت كهامل بصر امست

تا نسيمّ سیرى ده بسر زلغن تو بافت
ممه ندبى شجلس ششات بهستت دگر استـ
توهم از غاليه و مشلك بياراى نـاط
كه هصه خاك خمن غالئك و مشلك ترامــت
زان تعیِيقى مِمَ از دل غم إمام ببر


بتولا تى تو يا بر مر نحوشيد نهد

كغتم ازععل مگر طى كنم اين مرسكله را
بيهنبر بودم ازين راه كه او بيتخبر است
ایى بسا غخرتْ تموى كه بسوزد تهو شما
شر كا, Tاتش عـٌت تو بجهان شُعلوراست
***

هوشبارى دگَرای شُمـن مجو از من مست
كه عنان خرددم يــار بـردهاست از دصت

مو مُــارى برد ازدمـت تو آن نرگس مسـت
تاكه بسمتم بتو دل تُرلا دو عالم گَتمتم ازدوعالمبگسسست آتكه بگگيسوى توبست ههد دل با خحم زلف تو كهن ششل ماقهـ
 بشكن هو جهجز او بنگرى ايدل كهخحليل
روى او ديد وهزاران بتاز آنرو بشكست

$$
585
$$

 بان جیوده يافت بدو ازهمهنارغ بنـُست

ذرة بود كه ناگًاه بيخورشيل رسيد فطرة بود كه يكبـاره بلريـا بيوست چجز گدایان كه تدم بر سرثـتى زدهاند


2سـت بايد كه بسُويد زسر و جان هجو هها هر كه دادل شُده اندرسو زلغت هِابست
***

بادة نـاب بـآسايسْ اسِبابه نحو شست
شمبـ مهتابكسى جلوة نحورمّمبد تدلِد


ناله بلبل و بوي گل


سالل شوربده از آن لعل شكر بارنكوست دل بيتابـ در آن سنبل مر تاب تْوششــت تا زرناب تُود ذِالا هـا از اتُثي كِيميانٌ كه بعالم شلده نابابِ نحوشست

*     *         * 

مشُكن جهان زطرة Tنماه مشكبوست ماهى كه Tنتاب نروغى زروى اومی از زنحم او منال كه دو ملك ایینى
 زاهل بمعّل بسيته و ما در كـند عشُتّ او ماز وصل جويد و ما سوزهـجردوست

جاثي نحوشُستوامن خرابات عاشقان بيداد گــر اگَر فلك و دهر فتنه نحوست

مى درميان سبزه و كَل خور كه الز نــبم منـكين جـن زسنبل وخرم كنارجوست خون موم نرم مىشود Tخر زاه من هر جند مختتر دلTنیه زسنگٌ وروست اين نكته عجب بكهگويم هما كه يار اندر دلست و دل زيى او بجستجوست

فارغ بودز قيد دو عالم اسير دوست آزاد ناطلرى كــگرْنار مـوى اوست

هر كسي بآرزونى و مايل بجانبى است من غيردوسـت مبِي نتواهم بجاندوست يكروى شُوجو آبنـهايدل كه خون خوردد هر كس كهمیهو تـيغ بسوداياودوردست جان جهان بسوخت ندانم كه اينجه ناز خونكسانبريختتندانم كاين.جهنوست
 ورمجرخواهـدت مطلببجزدضاى دوست گرگردن مـهر دد روزى شدت بكام نوشبانى و هوسُدار كه ايام فتنه جوست جوگان زذلف ساخته Tنهُــوار شسن نخرم سريكه درنم جوگًان او جو گوست عهد از جهان مخو اه كه طرار وبيوفاست مهر از فلك مجوىكه مكار وسغلنخوست جون دوستت دبدى ازغم دهمن مدارباك جون مغز يافتى بزن آتنُ عما بيوست

عاشت ديوانهام با كغر و دينم كار نيست كمرودينجززلفتوروى Tن بـتثيارنيسـت

زشتى انــدركار آتمعـوت زيلبا كارنـــــت




مركه رفتار توديد أى مروسيمماندام كغتت

راستى مروسهى راااينچتنين رفتار نيـتى
گُ بیغوانم ماه تابانـت بیسن و دلبرى
ماه را گيسوى مشلك افشان عنير بارنيست
همهو
هـمحو زلفت نامهاى در طبلة عطار ;يست
اندران بازاركزْتحرشيد دخگيرى نثاب


هون ترا بر گرددن اززلف بتى زنارنـــتـت
گنجوهمل دومـتتْدواهىدنجدشهن بايدت


زابس جشمّ عانل درگَل ناقهُ صبر ايدريـغ
آگَ از واعاندگان آن تافله مـالار نيست
رمنمأي عانمان عشنیـتا دربنده مـــا
عتل را در بزم میلطان مدبيت بار نيست



بتده اويند هرّ
هر خا اقرار مست ومهردا انكار زيست

*     *         * 



توانّه ساز كن مطربـ صهالْى.زازده ساقي

شرابـ باتنزای هشتو وملرووىمهرويان
فر اغتميلهد زاهد زومهلـحور وغلمانت

ببرد Tرام و تاب عن فريب

مگر غرضوانفردوساست|ايگَلبوستانبانت
تو با مرتن جو جعانبالك بنـُيْنىاز آنترسم
كه از آلودد دامتها مُود آلوده دامانـت
ززلفـ يارمن ريهان وسنبل را مهطر كن
اگگر ای باغبان روزى بِياراثُى گَلستانـت
سيامت جاودان جويند ازللل تو مشتاتان

مروساهان هما از عاشفان كوى اركم جمو


*     *         * 


مسرم اسرار جانان جز دل آگًاه نيست
يككفـس از رهزتان خالى تماند راه عشْت
اينز مانغر صتششهار ايدل كه كسدرراهنبــت.

كاروان ازيسن ورهزن از يس و ره هرخطر غير لطغ دوسمت ما را رهبرى همراه نيسـت

سلطنت اندر گدائى جـو , هستى در فنا در ديأر خاكساران رسم عز و ججاه نيسـت

با گداتى كنج دولت يافتم در كوى دوست
دورازيندولتسد آنسر كاندريندرگّاه تيسـت
مصلدت آن اسـتكاندر يرده ماند سر عشتو ورنه ما را از مل>مت اين قدر اكراه نيــت

بّز سديـ عثّت با ما تصن ديگر مگوى گغتگّوى عرصن مستان ز بيل و شاه نيست

بجزسرمٌكم ساصلى ا كنون بـخرمنگاه فيست
تصـر فردوس برين بیصتبت ياران هــا دبیگر انر انخوش كمماراممجناندلخو اه نيست

ايمتى از كين و بیىثهري گــردون هینيانت
آنكه جون بن زيرظل ناصر الدينمُاه نيست

ـجاتا بهـاى زلفـ تو هين و تتار نيست آراسته جو طلعت تو نوبهـار تيست

ديــديم دلِــران طــراز و تتـار را
هجون تو صنم بتى به طراز و تتار نيست
هر هند طرة تو جو رخسار زنگیى است
ليكن بهاى طــره تو زiگــبـار نيست
هوون تـد توست سرو لبـ جويبِار لِّت
نحورهُـــل يار سرو لب جويبار نيسـت
زيلاتـر از تو مـاه نتابــل بر Tســان
تازهتر از تو نـاخه كَلى در بهار نبــت

از ماست بهشت برين گر چه مىوزد
باد صـا تحو تهلـرة تو مشـكبـار نمــت

هر هِين زلغ تو كه صبا را گَذار نیِسـت
گرمشلك هوون خْط توبود مست ـجانعزاي
ود زهر از كفن تو !ود ناكَرار نيست

هر عاتْتى كه از لب تو باده تْوار نيسـت
شاد امـت هر كسى به برغمغگـار نحويش~
ها را بجــز غهـم تو كسى غهگیسار نـــت
بِحــذاد تا به كوى تو نالــل عما كه باغ


اندرين خحلوتـ جز اوديار نيسـت
نه ظلك را ذرمای معــلـار نيسـت

هر تُدائى را بر شه بـار نيست
جز توما را در دو عالم بار نيـست

با تو كس را زهره: گَغتار نيسـت بار

گر ترا با ها سر يِيكـار نِيست

اندرين ميدان سري بردار نيتـ
***
ج-زيكى مجنو ن دعوى دار نيـــت

در سحـــــم دل ره اغيار نست

 صمل را ره نيست در درگاه عشثن شر كـه را باريست در عالم ولى دلى بر دل ما يار هیعــر نتود منه گر بريزى هحون عالم بیدريـغ هوثّ من تنها تبرد از شـشم مست اين كمثدزلفـمشكيناز هـهرومست
 جز كــه منصور اناالهق گُو مـها

Tآنكه مدجنون اندربن بازار نيسـت SFY

اكي دريغسـا يك دل بيـلـار تيست

زانكا هردل مهاسبـاسمرار نـست
عشتّ اثمر نخرتَ و دمتار نيست
اندرينده مر كمعـجنونوار نيسـت ون
كه زبان را طــاتد گَغتار نيسـت
طعهة كركس بعجز مردار نيسـت
غير را در يزم جبانان بار نيست
يا اثـر در T T T T

نيسـتاجزْخوابـو خيالىى اينـيمهان
آتُ انــلـر نحرمن קنــلـار زن رازبجانان را به جان يوشيله دار
آتُ انــدر نرتـه و دستار زن
زلن ليلِي كى شُود زنجيسر او
بان زان

تماص جـانـان شـد سر ایى دل هـا يا دل او میثتتر باشد ز سنگِ
***

بـ بدل و خسته درين شهرم 2 دلدارى نيست

رو مداوای خَود أى دل بكن از يجا؟ دگَ كانـــربن شهـر طبـيب دل بيــارى تيـــت

يار بـ این شهرهـه شُهراست كهمد بوسفندل
بـ كـلانى بفروشنــد و نريلارب تيسـت
مُمبي به بالين من تحسته به غير از غم دوست
; T; T
بجز از بخت تو و دلدةٌ من در غم تو

شـوم تِيـر ; هـر تـوشه شكارى دار2
انـلرين ششهر مگـر ترك كهانداري نــــت
هو ها تهواهى به من Tزار كن و لِلك مرو
كه مرا مستتتر از شتجر تو Tزارى نيسـت
-بتم مaعسحبتى صـومعـداران ای دل
با وجودى
prr

گر عـا را مـلهـل ده به در صومهه ششين در خْـرابهات مگگر مساية ديـوارى نيست

كارى از مـدحت شُهـزالده خصو شخوشتر نبـود


ظل مسلطان خلمغ ناصدر دين شه مسعود كه جحو تو شماه نـرّادى و جـهان دارى نيست
***
بیگـذار تا بيينـند جـمال
كه سُوند آگته از سو ختْتَتــان ناشكيبـت
دل وددين وصيروطاقت يبرى زموشمنـان
مگر آنكه برده هوشیى يه جمال دل فريِّت
تو بدين جمال بايد هويرى به برده باشیى
نه هحو آنتاب هر سو نگر نـ بی بحجيبت


تو كك4 موستان حسنـى مبسنــد دوستان دا
كه برند زرد رويـى به اميد سرخ سيبـته
تو اگگر چحو ماه تابان به فرأزهرخ غوثى
به كمند جذبه آرم ز خراز بر نـيْـت
به سبر دلرباتى نه مهي به حسن وبجاهت
به جهان خحو بروتى ته شُهي به فرو زيبت

رخ ماه و Tفتابي است دوـحلفة , كيبـت

كه مكاسته روتن ماه عنار دل فريبت
بنتْين غهدايگاتا به سهند عز و دولت
كه سمادتست ونصرمتهمهوتَددر كيبت
spp

عهجب ار كتابِ شُعر تو هـا جهان نسوزد
كـهـ عـه سحديـد عشقسـت عبارت كتيمت

莫深

تا هرده ازجهال خود T Tن دلستان گرفت
خْورسُبد وارحسن جهالشُ جهانگـرقت

ريلى
تحورشيلدحسناوست كهبرشرتوغربتانخت
انواد ههراوسمت كه كون ومكان تگخت
درحيرتم كه از كه بجوجم نشان دوست
كورانشان نماند كه از وى نشانگگرفت
مشكين غزال من كه زگيسوى مشكبار گگسترد دام درده و شير زیـــــان گرقـت

مشلف و عبيرداد و گّل و ارغوانگرختَ
ما از جهان و جان بنگَاه تو خحوشدلِّما جان وجهان بيلك نگگه از ما توان گرفت


اول شمـا سوبف غـواباتيان نبود
عشتُ بكوى ميكده آخرعنان گــرنت
هو رهووى كه نمازنگّنج مصبتت است رنـع دوان كشيد كـه گینج دران گرغت

درمايةً عنايِت مُه مر كـه بار ياغت نامشُ چچو Tفتاب كوان تاكران گرخت

شُـبـ ما را متورساز از خْردشيل رخششانـت



درون دردمنل|نرا بدست آورمـو
كه درداز -جان بگَرداند دعایدردمندانت

كه جان ناشكيسب من بلمب آملز هـجرانـت
الى الى جير كنعانى كه در زنلدان هحر انى

منالاز جاهوزندانهمبهويوسنـباشناروزى
بتّخت سلaلنت درمصر جان بيند سلطلانت
تو ایىشُمت محبـتمى ندانم از جهصحر ائى
كهتحو شتر باشدازريتحانو كَنَارسنيلاتتت
تو آنشاهى كه ازهه بیگنرد دامانخر گامـت

شما جام معحبـت گر ينوشى از كغ بجانان


كه باشد عشّت بسودى بى مخسارت عتاب تلغ از آن شُيرِين عبارت كه ملكى ميبرد هر دم بفارت بدست افتلد اگگر با صلد مرارت كا باشد لازم شكر ایر ارت


مسرامم إنقدر بـاشد بهمارت بسـى شيرينتر است از بـت شان شيرين دل اندر زلفن تركى شد شد گرفتار نسازد باز شُيرين كامم از از ومل ترث رو زان بود ثـو خ شُكر لـب بهای لمل جانان گَوهر
gry

مكن ويران نسازى يحونعهاريت كه ايــن معنى نگینجهل درائنارت سفايق در مبـــاز و امتْعاردت
 عروس فكـر , مسغتى بكارت

نـلا را ای میْم رموز عامـنى زان غمه
 كد اندر مسات معنى بود لثلث


جنَينى با تو درون و برون ما مـافــت




نه جامةُ من غاكى بود بعشتى تو جالك كه جرخ بجامه زعشتصت دريلده تاناقــت
 مگر نسیم روانبخشُ صمبت مر اقست

زيان وصف تو بستيم و خامه بــكستيم كه حسنروىتوبيرون زشرح او صاتسـت

زالتغات تو در حبرتم كه با همه جرم
 . 5ه خوان جود تو گیترده تافن تاقاغسـت ينوثى اگر شه4 دردت بیام ريزد بار كه درد از كف متسوت بهتر ازصافسـت ره عرات رماكن كه ماز عشرت ;ـــتـ

 كa اين لطيغ4 برون از كتابـ كثـــــــانست
PrV

نه شر كه تافيه موزرنكند ترين هماست


*     *         * 

Tآن باده
آ;ست كه بى لمل دلارام بیام اسـت
زاهـد يتو خحوش عسرت تردوس كه ما را
عيـُ دوجهان بيرخ دلدار حرامست
هر سو كَذرم كُتْهاى از تيـغ تو بينم
با Tنك ترا تيـغ دو ابرو بهنيام است
تنها نه من از نرگَس مــت تو تحرابم
هُّبار در ایِن نهُر بیَــوتِمد كدامــت
هى دانه بيامى نته
هو غ دل ما ميلـ تو بىدانه ودامست

بـكتمزه زابروى تــو ایی مــاه تمامــت

از مشلك كـجا فاتُده آنر اكـيه زكام اسـت
آنیبا كه تو بر خْبزى و قامت بنماіّى
بربا مْود Tنُومِ كــه هنگام تِيام اسـت
هر یحند غمست مونس جان است و لبكن


بـازاهد افسرده نگگوتيـد كـه خامسـت

خوريْتر زتمناى رى و ـلكـت ثـام اسـت
9rA

ول سنگین تو از كوه مگگر مستتر اسمت



بعلا
كه علا ج دلمجروح من ازمثّك تراست
با وجود توجه -هاجت بتماناى بهار برده بردار كیهردىتوبهار دگـر اسـت

چتد يندار -حقِقتت طلب ایى ببهده گوى
-حْ
 ايدل نسسته بر هكوش كه جان درخطر اسـت

بيم زلغن تو طبيم دهد و غافل از Tن كانكهمجروح تو تُد مرهم اومــلكتراست

دل بیتامب من و شخاطر شيداك مـاسـت
Tiאه ازز لفـ تو بر روىتوT
 مويتت نحوشّاسـتْوبوىتوازموى خحوشتر است

از فرظّى كه مست دوىتو از خموى نحوشُراست

 رنتار سرو غالبه مو خوش بود ولى
 مرويز را وحال شكر خوش بود ولى


خوشتر بود زسنبل تر موي آن يسر


درويسُ كوىدوست نخذراهد سرير : تاج

 زنجير زلف يــار :ـريروي خحونتر است

رنتار مر و بر لب جو خوش بود ولى طرز خردام آن قد دلجوى، خــوشتر الـت

رل در طلبب دوسـتبود دوست كدامست
آنكس كه زما نام ونــانجـــت جهنامـــت
بِلـوست حر اهـست بـا عـش دو عالم گر جام مدامسـت وگر عین مدام است

حاجت بتـهاشاى گل و مـبزه نباشُ Tنجا كه تونى سير كَل وسبزه تمامسـت

بنهاى د خ ازبردهكه نوششتر زگّل ومشلٌ
آنجهره رنگین , نْط غاليه فـام است

دوران فلك تا تــودهي جــام بكام است
نحورشُيـد عطاى تو بهر ذره بتابد
مسرومكسى نيست زفيضى تو كه عامسـت
درويسُ وغنى دا بمطاي تو بود T T آكس كه شيداز اططن تو مهرو

ایى مرغ دل از دانة خالشى مرو اذدست
غافل منو از دانه بيندينن كه دامست
مر جاكه بود دوسـتبهـتـامست وطنـسا:


اسران به مر كار تحرام است وليكن در مى نتوان گغنت كه امرانف حرامست

مستى طلب ازعشق هماكاين مى جانبـتْ
; آغاز جهـان تا گی انجام به جامسـت

به مرف باغكه از خرمى بود خوبهشت
ـحالال مى بود از دست يار حور سرشُت
بهئت وكوئر و حور ار به نتد مىطلبى
مى استكرنر ومعشوته سوروباغ يهشت
مله زدست حنينوتتخوش كهنوشىنبود
بـه ياد نسيه كسى كو بهشت نعد بهشت

كه هرخ خــال وجود تو را نمايد خشـت
بثه غير غار نــدامت در آن سرا نلرود
كسى كد تخم محبـت درين سراى نكشتـت
هوهان ابروى ياراست قبله در معه جا
تناوتى تبود كعبه را ز دير و ك:يـت
برى كـه اين مـمه باشد مــل به زيبانى
به يین طلعت زيباى او نمايد زشـت
هچگونه دلكنم از مهـر او كه روز ازل
بدست نوريشتن ازمهرمَبـوگّل بسرشت
به حسن خخط تو حبران شوند اهل نظر
كه كلك صنـع ازين خحوبتر خحطى ننوشُت
ز كوى خويس خعدا ر1 به جتتم نغرست
كى سختتر بسى از دوزخست بیىتوبهشت
كَســت دام تملــن شكست جــام موس
هو دوست سرخبط Tزادى عها بنوشمت
fifi

به دو ز لف Aمڭكبارت به دو لسل !رعتيبت
كه ترار نیست هـ را ز جمال :
تو به نار وسبب بردى دل خلمى را ندانم
ز ازل كه داده يّوند درخـدت نار و ميبـت
سر كين امن اسير ان مگرت بود به دسنان
كه هزار دست بينه ز دوسوى در ركيمت


تو كه نحون ضحلق ريزى هجهكنى يه ناز حاشا

من وشُكوه از عنالمب تو برى جهال ـطاثـا
تواگگربه جان فروشّى بختوم به جان عتبـت
به سحريم ومـل نتو ان شُلدن از هنـين بيابان
كه هز اردهزن اي جان بود ازفرازوشيبت
به نصيشتتت نگغتنم كه هما بهك كس مده دل
كه نه مرد عشّف باشد دل وججان ناشكيـت
تو بهحسن ازنكويان شهـه خوشترى ندانم
بهجنين خوشُـي كهآراسمت جمالدلفريبت
تومگرحر ازوزيبـ ازخْحط سيف ملكثدارى
كه بر ند رشُك نحورشيـومهازطلر ازوزيِبت

جه خورمُتر بیدلان را زين بشاردت

نگگنجـــد در بيــان و استعـارت
كه شُيرون است لملشُ در عبارت

به تزل عــاشعان كــردى انارت
 زبس سـسنتت بديـع اسـت از معانى عتابس تلـن شيربن امتـ از آذ شُو

PFY

زمـى سودا ر سود بى-خسارت


بود تا سحر معمهـور اين عمـارت
هو بیَثايند تر كان دست غارد
به سودا مسود باشد يا خساردت
بسى سود امست اندر اين آجارست كه مورى نيستى اندر سحارمت

متا ع جان اگَـر ججـانـان بسَلد

 نمرابات هغان خورش طرنه جـاميبـت
 در ابن נه جان دهي يا وصل يابى بهایى وحل جانان گَر دهـى ده جان


تو Tفتـابب جمـال و هن آفتسابب برسـت هرمتسن تو مــرا ا نرض شـل به روز الـــت

به رتص عشت تو Tردده ماه تا هـاهى بههر جه مىنگرم مسـت جام عـّق توهسـت

كَذشت از همه عالم كسـى كه مهرتو بافت
بريد از عهه الفت كسمى كه دل بهتو بسـت
به هرتـدم سر زلفت هعزار برده دريـد
به هر نفس Jلب لعلـت هزار توبه مُـكــت
دكر بهخويس نيهند كسى كه روى تو ديد
دگَر به هوش نيايدكسى كه شُل زتو مست

كه آقتـاب ببـينــند آفتابـ به دسـت
ز باغ وصل توريسان و كَل نشخو اعد خيد

اتگر به هر دو جهان اییمنى همـا طلبي
بزن به داهن معصور

اگگر غداى پرستى بهجز على مْرست
Pfr

ماهم ززلفـ مـكـين بردخ نقابِ حوون بسـت تحورشيد جهره ازرنيلت درابر تِير گون بسـت
 از مشُلتُتر سصـارى بر Tفتــاب تحون بسـت

يارب هحه تفمه بشنيل زامد ز عشتّ كاينسان
بختسـت دل ز تسبيـع بر تار ارغنون بستـ
جوياى جحى شير است ثـيرين وغانل از
كز خحون ديده فرهاد جويىى به بيستون بست
از يك عتاب لملش ملد نحون بى گَنه ريـخت

خر گَـاه مناه سحسنُ بر ساسحت جـهـان زد





دانــ كـجـا ببندد دل بر سههـر بی مهـر
نادان بود كسى كو دل بر يجهان دون بنــت
زلغت عبير بارش دين عهـا ز كغ برد


دردم از اومتت كـه درمان هـه عــالم ازوسـت

از همه عاللم آگَر دوسمت برانــــ مـا را

fff

مبـب مستى ما يـام جــم ای دل نبـود مست هيمانــة آنيم كــه جام جــم ازوصت

كشتهُ دوست نتخوامــل دم جانبتختُ مسيـع زنده زانناس بثى شُو كه مسيِ ودم ازوست

نه ز فــم ناله نه از بخت شكايت دارم غم ازو ناله ازو زنمم ازو مرهــم ازوست

هی دل بـردن عـات و گَـرفتـارى دل


آنكه امروز بخنين بنده نواز است و ككريم غم فردامخوراى خحواجهكه فرداهم ازوست

در جهان هر كه غمى دارد و سُادى ز كسى
نـاد باشُيمركه ا ا را به جهان اين غم ازوست
در ممه شهــر هريشان نه منــم در نمم زلف
هر كجا ججـع شُود سلسلة درهم ازومت
غاتسم جـم نستانم بـه بهـا لب يار
زانكه در مهلكت حسن جم و خاتم ازومصت
عهد بستى هحو به زلفش ز شهه كس بگگل
دل قوى دار كه ابنرشُته بسىمحكم ازومـت
با منش مهر كم و با دگران لطغنّ بيش
جهتو ان كرد كه اينقست بيشوكم ازوست
فته بر شـعر عما عالم و عن فتنه دوست
جون نكـو مىتگـرم فتثة عالم هم ازوست

آنتجا كهدر ست جلوه كند حسنماه چيست


با خغيل غمزهTهم و دل برد وكس نگتْت
تُه را سوى خْرابِ گذر با سـاه خیتـت
9 9fo

مى دهمك هر كه سالك راهاست آكه امـت
متصودازين ميازهكدام است وراه جیستـ
مـا بینصيب از تو و خحلـــى به كام دل
Tآنر به غير عشّق تو ما را گگاه هجست
با ما اگر تو مهر كتى بس عجبب بو2
با جرم بنــده مـر حمـت یادشاه هيــت
نحواهی كه ایى يسر نزنى راه عهّل و دين
اين لعل و اين تبسم وحشَم وزڭگاه جيست
هيخم به كعبه خور اند و صونى به خانتاه
اين استخصه هحلحت ای بيرراه جيسـت
دين و دل هما بربودى به يك نگاه
ای تركُ فتنأ تو به دودان شاه خيستـ

آنكه جان را غدزة آن خونبهـاست
گـر بريزد نــون اهــل دل زواسـت
شادى از غم جو كه راست در بلاست
دوالت اندر نقر و هستى در فنــاست
دل نـه تنهـ نــد بـه زلغ او اسيـر
هـركـه بينى در كمنــدث مبتـلاست
Tانذكَويدمشك هیين جون زلف ارست
عـاشقـان دانتد كاين نسبت خططاست

هــل جين جون زلف او كى جانفزاسـت
گو بج-و در خخلـوت دل وصـل او
آن كـه گويــد منزل جــانان كجاست
هـر كد با يوسغ بـه زنـداذ مــدم است
T
ffy

با كـه بتوان ماجراى عنت گڭت
هون نه هركس مصرم اين ماجرامت
بـر دل مجـروع مـا نـه مـرهمى
ایِكـه لعلت دردمندان را دواسمت
دل بسه هيمانس مسده كـز دلبـرى يك نگاهش رهـزن صد بـارساست

راه عنت ايبعان بكوى نبستى است كتع تقر ايـلـ بكام ازدشاست

بـاك از كثتن كجـا دارد همـا
Tنكه لعل دوست Tان را نونبهاست

آذ را كه مى بـاغر و معشوت دربراست
فارغ زياد سور و تمناى كوئر است
از هيني زلفـ دوست مگگر ميوزد نسبم
كافات مر زغاليه و مسنك و عنبر است
ماقى بيار بـاده كـه در دور آسهمان
آسودگى بگگردش مبنا و ساغر است
مُيرين اگــر بجاى ششكر زهـو ميدهد
در كام كوهكن بهحالاوت جوشكر است
بر روى آتشين نــو نخــال است ایى بـس

من آدمسى بهـن تـو كمتر شنـدلمام گوبــا فرشتهات بــدر و سورد ماجِر اسـت ضوغـا و شور و فتنه و كين از جهارسو
ازتحسنروى،تواسـتكادرهغتـتشورامت صه نككه وصغـ حسن تو گَتيَم وهمجنان
وصف حديث قند لبت نامكرر است

گويند مـايـه ميلود از يـن
زلفتو ما!بهايستـ كه نوروميد برورست
گـر خْضر يافت زندگى از Tب زندگی
ما را لب تو بحنمة محيو ان ر كوثر امست
دانى ڤما كـه لذت سور و فصور يافت
آنرا كه مى بساغر و معشُون در براست

كـع بـاج ســن آرد آفتــابـت كه خحورشيد اسـت بنهان در نقابـت نسيم زلف بـه از مشلك نابت سذر از حْمْ مست نميتخوابت كه شُـد برباد زلف ري زـا تابت
 وگرنـه نيست فرتَى بسا دوابت كه در رهن كتانیى شـل كتابِت
 كـهـ از اهـل عنر كــرد انتـغابـت بسى آيد كه مى بينم خرا غـر ابـت بـود كـتر غلامى در جنا
 فلك ;ـا شست نصرت معر كابيت

برافكن از رذ آن مشكين نقابت
 بجان بغفنى مثكسته رونت هين مُكيباتى ز مسردم بـرد ترار و تاب از ما برد روزى متر عـر متى ایى ماية نـاز
 هِو من آندم ز تقوى دمت نُونـي
 بنـاه ملك و ملت ناصردين گر انصطافش نه آبادت نمايد زهى شاه فلك دربــان كــه كيوان بسادى بساده غــور كامورز از مهر جهان تـا هسهت دولت همعنانت

دل رشته مدجبت بـا زلف يار هون بــت
ازعیلرست و دانس يـوند با جنـونبــت
ديگگر ; طعن اغيار عاقل شُود ميندار
Tندلكه زلف يارُّ درسلعه جنون يست
9FA

آنر 1 كـه با صبورى طاتت نبود و دورى
رنحتاز ديارجانان درحيرتمكى توندبست
زلغ هير سايش لعـل روان فـزايسُ
اينّرا هماز برون زد آنبايم ازدرون بستـ
تـا زلف تير گونرا بگگشود Tن يسريـرو
خورشُيدرا بافسون درزلف فير گونبست
ازمنتَ خحواستفرياد ازاشك جشمْفرهاد
وتثى كه نقش مُيرين بر كوه يـستونبــت
TT Tا میگر نباشد لبلى كـه هشم مجنون
ميلمبكوه وصهرا از انكللاله گونبست
گرجهه فسرده بـودم از دور هرخ نيكن
طبـع من ايِنغزل را از روى Tزمون بسـت
هر كس كهجونهماكَـُترسوايشهردبكر
دل دروفاى غحو بان درحير تم كهجونبست

نگردم كام مُيرين مـ مسرارت كــه شيرين بود شيرين در عبارت
 مكن عيبمبحل كن ايــن جيسارد كند مورى تمنا بـا ستارت كه سيم ماده دارد يـم غاري بــدمت بور مــرى جـابصارت ندارد بوستان هـندين نضارت سفير عتل مـانــد از از گكلستان را بــرد گڭلهين بغارد ز شيريتى فزون گردد


از از T از مشكين خعط شيرين عبارت از انذ شوريلده مر مـد عمل فرهـاد
 بدرويشى اگر وهل تـو بـويم عجبب نبسود اگـر ملك مليمان بهر بـا متخذر و بـا هر كه منتين غنز دارد بهای در شهوار رخمت بــر بوستان مانــد ورد دليكن





كنايـات و عیجــاز و استـارت
بسى اندر سحابت قاصر آيــ

*     * 水

بـا تــو شر روز مرا عيلد مهايون فاليـــت

عيد مــردم مهـه دوزيسـت بسالى و مــرا
شـه روز از رخ تـو عيل همايون فاليــت


يسُ تمثال دلارای تــو صورتگــر هحن

بى مـر زلغ تــو ا-حــو الـ مـن دلشـلمه دا

ترك جهـم تو كه درئحوردن خو نسـت دلير
ره كهه در ريستتن نحون منس اههالِــــت
هر كـجا نخسرو عشت تــو زند نحيمه ز تن
جان بتعجيل بر آيدكه خوش استقباليست
روى تو گَثت دلبلم بره عشت كبامت
Tآنك روشُنتر از امن ممنيس استدلالبست
مثُ Tب
بشنو اين نكتهُ جانبشخش كهْموتُتمثاليست
من هرـشمان و سرزلف تو در دمت رتَبـب
تــو ميندار مـريشانتر از اين احواليست
دادن جــان بهواى تسو مبارك روزيسست
ديــدن ملعت نيكوى تـو ميهون فاليست
مردمانرايسيازاين گومُهنشينى|متسـال
54ه بهر گوشة هیشم تـو بريشانحاليست
90.

ناز كن گتـر ز نحط و نهال بتان فهتر كنتد
كـه ترا نيز معنبر خحط و مشكين نـالِــــت

رامسـت انـدر دهن شير قوى جنگگاليسـت
صّبح نــوروز بــع يـروزى و اتـــال هـا



گرد و صصد شعبلة و هنلـث و بم ساز كنند
ههدى ملك ستان را جه غم از دجاليـست
$* * *$

بساط بـاغ شـد از مبزه بو ستان بهشُت
نو شادلى كمدر اينفصلو مـلدوستنهــت
ــــه ز دسـت مـى نـابـ در غحنـن فصلى
كه نحال. با غ
غبار نیاطـر مستان نشانــد گَريهابر
بيا و خاطرى Tسوده جوى برلب كثيت
تو مـود زهلد یهللساله بين كه عشتّ بتى
ز راه كعبــه عنانــم كـبد مسوى كتـشت



*     * 

ما را نه شُوت باغ بهــت و نه كو ثراسـت
باغ بهشمت و كو نر مـا كوى دلبر السـن
تسا مى بهجام دارى و نا دو ست مـم نهـين
بيهوده يــاد ســور و تمناى كو يُـر المـت

هرگَـز مــواي جنت و كوثــر نهـكند
آ;را كه مى بساغر و سهـوته در براست
در بزم ما حكايِت نور شنيد و مa مغگوى
نورشيلروىسافى و به عكسساغراست
مـاهد بكام و بـاده بجـــام و سههر رام
جانشادمانودلخويٌّ و بيگانه بردراست
مـى تحور كــه يينُ فتنةٌ يأ-جوج روز كَار
ديــوار كــوى مبكـلده سـد سكندر است
ساتى بيار بــاده كــه از عـــل بادناه
آسودگی و امن و نراغتـ هيـر است
انبال و بـتت و دولت و فبروزى ر ظفر
بوينده در ركاب امير مظفر است
فرمانده زمانـه منوجهر جــم نگين
كن~ آستان تدر بر از جرخ اخضراسـت

درويشُ كـه دارد بیجهان كنـج تناعت
بر درگّه ملطان نتهد گردن طاعت
بر سلطنت ملك جهان دست فناند گر شاه برد ده بسوى كنـع تناءت
 مردانه بكش نغس كه اين است مُجاعت

امروز كـه سبز امست نهال چمن عمر
درياب نه هر وتت بــود وتت زراعت
هوتَ بود بدامان ازل برورشى مـا
ابدوست فرامونى مكن سقى رضاعت
از صـر بنه اين كبر و بنه يـا بسر مـا بـا بنده: مسكين نكند نخواجه مناعت

در وصنف تــو عا جز همه ار بابـ بلخغت

دين و دله و جان رنت بــراه تو وليكن سُرمنده از T T

ازطهن وشناعت هیه دمى بيم من ایشيـخ
جوترفت سراز كف جههغمازسلهنوشناءت
در كامشُ تن مرورْن جّـان بــود اي دل
بشر بـطام الروح اذنغسك -جاعت
تحرسند بــه فقريم مها زانكه بعالم


دريارس كه ازاهلىستنز تخلم بريٌ اســت بــز نضـل نجويند در آن ملك بضاعت

در ديلهة اربابب منر اين غزل نغز اككسير وجود اسهت نه أكسير صـناعت

در مصبلس شهزا2ه به از آبـ سـيات امت
ا!
مُهزادة آزاده تحسين آنكـه بعالْـم
كردون بخط او بنهد گردن طاعت

*     *         * 


54 شر كه خشم تو بيند شود بياله هرشدت
ز تاب زلت تو جیعى نشسته بیدلودين

شُرار آتـُه سوزان كند كَـلـ و ربحان
كـميكه بتكدة نغس تهون خحليل ششكست

بهای يلك دمـه وصل تــو جان عالم شست

بجور از سركوى نو برنگيرم باى
به تيـغ از سر زلف تو برندارم دست
اگگر ن گُردن تسليم زير بار نهى كسى به بازوى ععل از كهند عـتّ نرست

ز عاشًان دلى من بـرد بار عــّق تو بود كه بار بيـن برد در تطار امتـر مسـت

به اختيار جهان آمد از عدم ليكن گیان مبر كه بגسـت كس اختمارىهست

ز انتّبار مسـزن دم كـس در ممالك عشت
به غير دوست ندارد كس اختيار بلدست

هـال ذره بخورشيد نـاگَان بيوست

آمــد بهار و مرغ به نـاخ آشيان گرگفت

از سنبل و بنغشه و ر!یان و ارغوان گازارخذرمى هـو ر

زاهد كـهـ سرگّران ز نحرابات عشتق بو2
آنخر بكوى ميكده رقلل گَـران گَـرفت
زين ورطهام نجات ده ای كـتنى نحجـات
كز هو كناره •وج غمـم در ميان گـرفتـ
ابهـن دلــم ز نتية دور تمر نبـود
از خحط مشكبار تو خطط امان گرفت
جِان يِافت از لب تــو قرار و تــوان ولى
زلفت ز دل ربـود قرار و تــوان گرفت
هر كس به نقد جان ز لبـ نـو گَرفت كام
ارزان متاع داد و متاع

كس را بسوى منزل ميهر غ داه نيست
اها هما بیان طلمب آثـت
با آنكه كس تشازنى ازآن :كی;شاننيانت


*     * 

از اشك روان آب بـه مزّ ع ملاهت تا لاه و رییان دملا ز كشت و زراعت

ص. سال انگر در ده طاهت بّرى נنـج جَون عسْت ندارى ندهد فاتمده ماعت

مفهول مُود سجدذ طاعات تو Tندم


گويند كه دركنـ قناعـت هـه رنـع اســن



گـر سر طلبي بنده مر از منـاه نتابــل
فرمان بود از نحسروو از بـله اهطاعت


فار غ بو2 آنكس كه
از روز و شُمب ر سال و هـه و هغته و ساعت
بـمثيت نحاطر بـود از زلفــ تسو مـا را


مجبو ع ملاث شُعر مها شُد بـه بـاتهت
 جان رفت و ز سر نشد شواميت جـز در دل بالك تيـت جــان T Tــــن الان تازه باز آيب

ترياد ز زلف دل رلإت
تا نا برآر آر اين بود هـا

الى دل رغت و غـدت نرغت
 رل هنظر دوى دل دوز
 هصل بار اگگر از درم در آتـیی
 در شهر دلمى به دسمت كس نیِ نرياد كه نيست


有 3 为
بی عشٌ اگَر مبز شود مزر ع طاعت

در طاعت بيهوده مبر נنج كه بـي
يلك ججو نبرى سامیل صلد تحمن طاعت
با ما غم او كرده تناعـت به دو عالم
ود نه به دو عالم نتوان كرد تناعت
تا مُيـغ جماعت به سر كوى اتو ره ياغت
بيزار شد از جمعه و غوغاى جـماعت موى من بيـدل نظارى كن كهـ بزركّان


 مى مال هما دنج كشيديم و كنون نيسـت
جز خْون جـغ

بهل اين نعاب گيسو ز جمالندل فريبت كه خر آنتاب مرسونگرند بى-سجيبت

به كبال و زيب تحست نو به Tفتاب ماiنd
كه مشاطلهگشتهحير انز كمالحسنوزيبت
دلـو دين شُـِخ و زاهلدكه به باد داد و يغـا
قد مرو دل ربايت رخ ماه دل فريبت
ز ككاب عشّ زامل چه حكاتِى شنبدى
كه بسو ختتى در Tاتش همه دفتر و كتيبت
به دو زلت او مياويز كه مىبرد قرارت
ز دو تحشم او بـرهيز كه مى دهد فريبت
دل نا ثشكيب ما را كه مهى كنى ملمهت
اگر Tن جمال بينى برود ز دل نـكيت
به طراز و زيب Tراسته چهرة نكويان
تو به جز جمال زيبا نبود طراز و زیيبت
به ثناى شاه عالم بخگشاى لعل نحندان
كه ثناى اوست خوسْترزدو لعل برعتيبت
به خهلاب انى اعلم بگثاى لعل شيرين كه فرشُنه آرد از عرتبهنحاكِانخطيبت

به قريب سير گَردون هـه زان مـا بترسم
كهجوكودكان ربايددل ودبنبـ جوز وسيبت

زاهل يرهيزكار بيند اگر روى دوست
قبله طاعت كند طاق دو ابروى دوست
هتشم קهو آموى دوست
زهره ندارد كه شــر بِگّنرداز كوىدوسـت
مشلك نيايد ز דهين چون خطط منكـين يار
لاله نروبد زبا غتهون دخ نيكوى دوســت
sov

غالِه ساتى كند باغ ز زلفيـن


فتنه بر انگیيـنته طرة طرار نحون جهان رينته غمزة هادو نـ دوست

گر بيرد بوى دوسمت باد صبا در مزار
مردة صـسـل مساله را زندهكند بوىدوسـ
غاليه اوزان بود مشلك فراوان شـود
در كنـ باد صبا انتد اتكّر Aوىدوسـت

زندةهجاويد كيســت كشتن بـازرى دوسـت
اییخنكك آندل كمداد جانبسر كوىدوست
دكـ عطار است رونـت عنبر شكــت

مـاه كشد در كمند طرهُ مشككن يـار

با بسر كوع دوست هركه تهل -جان دهد
TiT T
كَــر سوى دريا دوى باك مدار از نهنگت

گیر برود جان هما در ره جانان چهـ باك
بار دگَ جان بتّ مـرسد از بوى دوسمت
رایت مسعود شاه بــر شده بــر اوج عاه
نصرت أو ازالـه عشرتش از دوكیدوست
نتح دوان از يـين بتنت دوان ازيسار
تون نهدازصلـر زينياى بمشكوكـدوست

PAA

ازدستهر كهكتنه نـوى مسـت دست دوست
وز جام هر كه زنده شُوى ـجام مهر. اوست
هجروح گــر تنم كنى از تينغ باك نيسـت

بر جـويبـار ديــد ای شموخ سرو تد
بنشين كه جهاى سرو روان بر كنار ججوست
 بيـداد ر جــور لازم مششوت خوربروست

ساثى مكن دريـغ ز بيمانه كایِن شُراب
خــون دل منـتـ كه در ساغـر و بـبوست
دانا به رنگٌ و بوى جهـان دل نـىدهد
نادان كسى بود كه گرفتار رنگگ و بوست
گر دل فداى غهـزة دلبـر كنى رواست
ور جان نثار معــدم جانان شود تكومهت
مى خحور هها كه گـردن ايام فتنه جبـو
انـلدر كمند طاعت ســطــان نامجــوسـت
شاه زمـانــ ناصر دين شاه تاجــــار


بنونٌ باده و اميـدوار بان كـه دوست جهانو هر هیهرر او هستاغرقر سمـتاوست

زحاصلدوجهانتخومتراستصصبتـدوسـت
بترك هر دوجهانگَو گرت سرى با ارسـت
هو دوسـت دست دمد باى بردوعالم زن
جو مغز يافتى آتش بيفكن اندر بوست بيا و از بی دنيـا ز نتــد دين مگگذر
كه بـت برست بود به ز مرد دنبا دوست

به راستّ به لب جو يكى تمانـا كن
كه سروبا بـكَل از رمنلبآن فددلجوسـت
به ععل باز نيايد به فول واعظ نُهر
دلى كـه شيغنه آن نگـار سلسنا موست
زدست دوست بنونّم اگگر جه بانـد زهر
كه هر جه مىرسلد ازيار نيكخو نيكوسـت
نحداي جوى ممـا عيب ميجكس تكتد
كهمر جههــتـبهعالمنزو سـتبلكهغخرداوست

ای ترك يده باده كه هـگَام بهار است
جون روى نو گلزاربهصدگّونه نتَاراست
روز طربب و شادى و ايام نشاط اسـت
نصل گَل و دور مل و هنگگام بهار است
ايام گُل و ياسمن و گّردش جام است
هنگیام تمانـا و گَـه بوس و كنار است
مى بيغشُ و جان بيغم وجانانه بهام اسـت
دل نحـرم و دلبر به بر و غم بدكنار است
مجلس ز فروغ مى كَلزار بهـُت است
گگلشن ز نسيم گَل صصرای تَار است
زاهد ز يى هى به در كـوى مغان است
هونى به سر نمّ ز يـى دفـ خـمار اسـت
ای ساقى گلمهره بده باده كه در باغ
جــون خــامٌ من با صبـا غالـه بار اسـت در عشّ نو ناجار كنـم جـور رفيبان

كى باكـنـم از كوى خر ابات كه عمريست

با زلف ورخ مـغ بحیگگانم سرو كار اسـت.

زنهار غـــ راز غم عدتن مكن فانى
وان يار كه مى كرد جزايسْ سر دار اسـت

*     * 


هركرا زلن ورختْ مونس نـام وستحراسـت
شـام هجر تو بود آنكه يه دوزخ ميل اسـت
صبع وصل تو بود Tنكه به جنـت سمر اسـت
بر مر ما نه كنـون عشقي تو سودا اiچگ,
روز گَاريـت:كه موداى توما را به سر است
تأو دريرده نهان روى هحو خوردنيد كنـى

تا ثرين شد به تو جان در بهمهـ عالم بـت
تا خبر مند ز تو دل از دو بجهان بِبخبر است
من نـه آثنفتة آل طلعت زيـايـم و بس كه بسى زلف تو از هـال من آشغتهتر اسـ

راستی سـرو سهـى را نتوان موزون گَهت اندر Tنجا كه خخرامان قد آن سيهبر اسـت

آگثى كى
دل يرويز كـيه شـوريـده نـل شـكر امـت
هشمهُ زندگى آنست كه اندر لب ارست
زنده Tن دلكه مها از لبـ او بغرهور است
***
نا دو مست ِار هـست جـه برواز دشهـنـت
ا ا مدعى بغگو نظر دوست با من است

خون هزار هـهو من و تو بهگردن اسـت

هو بیدلى كــه روى بميدان عشت كـرد


دانى كه عشْت از جهـ فزون ميـّود ز مُونَ

يِكـتّ بــود نوبت میرين و كره كن
امروز شـور حسن تمو و نويت من اسـت

از شُaلة ككبا خحر كـوه آهن است
مسروم از Tاستانه مرانـم بحكم Tنك


بازا آنجا كـه آفتابـ دمد صبح روشن است

هر كس بگُوشةً رود از جور روزگًار
در بـايــٌ كمال هما را نسْتمن اسـت
با مهر او هه غمشودم از كين T Tمهان


شَط بگرد د خ زيباى تو تــا سرزده است
ـال
گر ْخطلت سرنده درهم مشو آثنفته مباشٌ
كامنبجا"يِست كه در دور قصر سرزده أسـت
خحط بیگرد لـب توش تـو به ريحان مانهـد
ـا كا سر سبزه بزير لـب كوثر زده اسـ
نروم از مر كوى تو كه اندر شهـ شُهـ

ندمم نسبت لعل نمكـين تــو بهند اين منُل گُر هـه نُكرديز هكرر زده اسـ

نه غم كغر و نه ازديشُه اإمان وارم كــه زگاه تو ره مؤمن و كافر زده است

سـذر از فنته آن ترك كـ ساضر زده است

نميمه در ظًال وليمهد مغاغر زده است

بـــزم از شاهد و مى غيرت فرور دينــت
ساقيا باده بده جنت موعود اين است
باغبانانه كَلست اينكه بياغ تو شكفت

جتد بيهوده ره كعبه سماری زاهد
كعبه خالِيست كی بر ردى بت قــزوينسـت
تــا مرا از لبب و زلعن نـو سعكارت باشد
خانهمشكين وغزل تغز وستنشيربنامت
 تا كه نـتـت در ميتانه مرا بالين است
 تا سمهر بر لب AـL درد كثـان آمين اسـت

كمى دل از هنبر زلفـ تسو نحالصمى يابــد

با تحنبن ناله اگَر دوز كنم شام غمت
آرمت برسمر هير ازیه دلت سنگيت است
رامست گويد كــه شما را نيود دان زاهد
سـذن|اينبجاسـت كه او نيز هجو او بيـلينـــت
g8p

راستى دوزگار هـ إن است
 تا تبول جز دو زلنت كه نتنة ددن اسـت
 TiT ْنور فزهاد و سحسن شميرين اسـت . تسمـت ما غم از نهخستون است
 به تــو لای با لاسين اسـت

تـا تــرا زلمت هر خم و هيمن است ;كهت زلع تسست :ــا كــه عبر ويگران زد دمند و ما مر و جان تُته در دور دوز تگـار نماند
 ذـون بيهار گان ككـه دانه ريتخت
 من نرم سانحت آّهن

 گَ جهانرا گرظت شُمر غوشمر

گُ بدانم كه دراين تُهر مسلهانی "مست
باوى از شُـغ مـسرا قصه ينهانى طسـت
در ْمر زلف مكن عيبب بريـُانى دل
كـ< بثر مسلسله ناجار هريشانى هـت
ايىدل انديشُهن و باده نهانكش كه بشهر


باودم تيست لب جئـشأ حيو'نى هست
ميتو ان يافت j
هر كبا ابر زند صاعته بارانى مست
گر بنالد دلم از هـشُم تو عیيبُ ;کكتم

نِيست مصنون آگُنُ ره بدر نخيمة ووسـت
كو بيا هـره مــا تـو كـهـ بيابانى هــت
pgp

ای كانمدرين باديــه هر تـــوشه منیلانى هسـت

گَنته بودى كه هما نـبست مسلمان زامد
كافر گُ جّو وى امروز مسلمانی هست

كيـــتـدرمُهر كهسوداي توانيبرمرنيــت

شر كر ا هسـتغغـيدردل وغير ازغمدوست


كانر T Tنست كـه در صشت بتى كافر نيست
حسن شُيرين وغم كو هكن ازخسرو هرس
تو هیه دانمى كهرا شُور شـكر برسر نيست

(مسـتـ صبريكه ز جمود تو هنم كعترنيسـت

كه تو سرمنگّ سبامى و مرا ياود نيست
انكه امروز نشد هست ز جــام مى عـت
آكه از عصُرت فسردا و مى كوثر تيسـت
آنكه هو نمن شيب مبجرانتورا دوزنكرد

اندرين ششهر دلا جتد تــوان يسود مفيـم

گر هـه خلن بگگ,
تــو به از باده شها كرد مـرا باود نيست

تا زلفن عنبرين بجمال آن بسر شكسـت
در هين بهـاى غاليه , مشُلتر شكــت
קهد ععل و دين بسا-حرى ازنبم غدزه برد
مهل نو ج دل بدلِّرى از يكا نظر ثـكست
يلك جلوه كــرد در سحم و ديـر آنصنم
مينا وجــامـرا همه در يِكد گَ شكست
در شُشاهراه عشهت مسـرو ایى دل ضميفـ
كــز بسار عشتي كوه توانا كمر شكـــت
زد لأن سحسن با دخ ماهـُ سُّى قهر بـازار آنتـابب بجهـرم تهـر شـكـــت

مشُكبن شخط تدو رونت هشك و عبير برد
شـير ين لبـ نو قيهـت تنگ؛ شكر شكــت
دوشّ آن بسر چجومست شـل ازبجام دلِرىی




شهين تههـم تو آشوب نهر تَزون است

تـرا كــه قامـت و رْنــار ایى یِسر انِسْت
ندانم از خه سر سير سرو و نسر!ن است
حدلِث عشثت من و تنگَّ شكر نب تو
هـان سكايـت فرهـاد و لعل شــرين است
موای زلمن تو دارد دل و از Tنهافل
كه راه مهوره به نتخهِير گاه دُاهين است
دلم ملدام بعيـغانه مست ر ييتخر است
كهُّيـتْمهو معه مشُغول لمن و نفربناسـت
989

ممين نس4 محتسبم مى مرسـت ميداند 54 شُهحنه نيز بداند كه دين ثن اين اسـت

هزار بار نخختـم بسونـت آتش عشت كـان مبر كه كنون نوبـت نتختين است
 می

مغو كه از هـه هها ديِن و دل بعزوين داد كه بسحث اين مستنان با بتان تزوين است

درشهـ شهر دلىنيست كه شيلاىتونيـت
در همه دلنفسمي تيست كهغو غاى،تو نِيست

هِكدلى نيست كه نحرم زتمانـای تو نيسـت
راستحى بيسنْبر از تتر ملامت بـامْد
آنكه انتارة بازوى تواناي تو نيسـت
خبر از مسوزن مودازدكانش نبود
Tنكه اندر دل او Tتشّ سوراى نونيسـت
چتند عيب هن ذبوانه بهر سلقه كنى كز مسر زلف بتى ملــله در پاك تو نيست



روزى ای عشت تُبيـون بدلم زن زنهار

زالمد ار دم زنــد الز مببـه نــدارد گَنهى
زانكه آگاميشُ از زلف هِليهای تونيست

تابكى جان مـا سوزد و هروای تونيست
99V



شوّخ شيرین لبـ اتَر زهر دهد زهر نكوسـت
آنكه تحوگًان تحــم زلفـ تسو بيند گويد



ديگ，ای ععیل بیگـرد من ديوانه مگـرد

مسجله داني ك4 بمحر ابـ دو ابروت كا كرد
آنكه بيوستشانُ از خوندل و ديده وفوست
جان بيانان رسلد آنروز كـه از تن بيرد
مغز T T


دامهـن راهروانــرا مــده از دسـت هــا


نالّ يليل ندانم دربهاران ازیه روسـت

بى مبـب با دوستان بیانـا جها جنلدِن مكن
كامن جها هرگز نیتدارمكند دشعن بلـوسـت
كمه دا گيسرم كــ كردم نرم ز اه آتشين


در همه شُهرى نكو نـامي نكو باشمد ولى
در ديار عشفقبازان دسم بدنامى نكوست
گو ميا در مجلـس مـا ميگَـاران سْدِغ شُهر
كالفت ماو تو باهمصرجبت سنگْتوسبو مـت
گــر سوى ^يـخانه زاهد ميروى هـشيار بان

ذم مي ;- بند زاهل وهن كونر تا بكى

منكر صوفى و زاهد زان هما باشد كهد ديد
بهرة اينتال وتيل وحاصل آنهاییو هوست
**
ساقى اگَــر از دوش به يـمانه نرابست آبـاد بكن اين دل مــا را كـهـه خدرابست

كورا شبـهجران نقسى روز حساب السـت
روى تسيو و خورشيد فلك را نبود فـرت
اين است كه روى تو نهان زير نقابــت
از مُيـُنَ دل نحون جِگ, باد بكام
بیلمل توام گَـر هوس جام شـرابست
دانیى بهجو انان ز هـه رو الفت مـا هسـت
ميرإم و بدل تسرت ايام مُبابست
از فافلةُ عـت بـجا نيست غبارى
تعجيل كن ایى تاله كه هنگام شُتابــتـت
انديشّه شها از جه كَى بـاده بحخنگَ آر
كسز دزكت بيدار ملك فتنه بخوابسـ
(独
984

وادى عنتى بهرسو خططر اندر خططراست اندرين ده نتهى بـا آرت بيم سر است
 مر كجا باى كذارى خهطر اندر خططر است

جون فـم عشتق به بيگانه نگو نی ز نهار
بادل خوريس مگگ, كز ممه بيگانـهتراست
سيرى دد بـر تيفتُ بير ای دل نه ز جأن ور نه آزرده تن آیى اگَرابنت سبراست

رنـــد و ميـووارهوهر جائي و شاهد بازم مخر ايخو اجه كهمهلوك تواينس هنراست عثّق و بدنامى و رسوانى و دبوانهگگیى جار خیزاست كه با مردم بیبا و سراست ــا كه باشيم كه حيران جمال تو شويم محو در منظر זتو ديدةٌ صاحب نظر است ديِگوى گُ.ر به بهای تــو دهد جان عزيز زفــد سو دازدة ز زلف نـو جيز دگَر است

نيست انديشهام از متتسب و ششحنه هــا


مشتاقروىدوست دل و دوستدردلامست از دوستْدوست بين كه جمامغدار غافلــت جانرا ز تن بر آور و برخــالـ ره فكن دانى اگَر ميان تو و دوست حايلست ایى دل مباش بى مـى و معشُوَّ يلت نفس كإِن بنت نغس ز گردش ابـام ماصلست بايد كه عمر بگَذرد اندر حضور دوست ورنه دريت هــت بهعمرى كه باطل اسـت
fv.

هر گوشنه سيل بسته ره كاروان عشنى مجنون بغر بگربه بدنبال محمل است

آسان گَرفته بوالهوسان راه عشفرا هيهاتكاينطريت بسى صمبـومنـكلاست

دربـاى عـقف را خطر ایى دل بــود بسى كــ را در اين ميانه نه اميد ساحلــت

نا كى غم زمانه خحورى باده خور همـا كايـزد كريم و خسرو ايـام عــادل است ساتى بيار بــاده و مطرب غــزل سراى كاندر زمان شاه جهان فتنه فانل است

جزباشكتو آهكسرا ره دريندر كَادنيست اییخنلف Tندل كدكارش جزباشكبر آهنيست جانيرازاندو ه و دل در آتش وبا در كمند


نيستعاشتهر كهاورادرهوایرونیدوست گريهأى نارا گَداز و نالهاى جانكانيست
 كَرجهاززلفـهدرازشدست كس كوتاهنــــت بارمجرانسختو من وامانده و تن ناتو ان وينعجبكزدوستانم غيرغمهمراه نيست
 ازنريب اومسنو ايـن ك1 دولتخواه نيست ايمنى خوامى بجـو در آستان بوتراب آنكه اندر آستانش ثرخ خاكراه نيست شاه دارالملك ايمـان خسرو دنيا و دين كشُ طنابباركه اين نيلگون خر كاهنيست

Tآنكه بجسز او بعل اسحـل نايب النه نيست

آنكه شـير ازتيـغ او آسوده دربنگاه نيــــت
آنكه بتز صيـت نحداو تلديس نيود برزبان
آنكه بـز ذكر بجو انمرديشّ درافواه ثيسـت
T TiT


در كنام میيو آرى ییاى هر روباه نيست
با ولاى ار اگكر دوزغ بود دلتنواه هست
بى بیاى اواگر نالد|مت خامالرخواه نيست

كوه اندر مشـت او هموزن بر كاه نيسـت
دولت ار خحواهى هما در Tستان او طلمب
كاندران در گاه فرْیى با گَدا و شاه نيست
***
گسستت ر سته بیِوند دل ز هر جه كه هــت
كسى كه رמتّه الفـت به تار زلفـ تو بسـت
كسىى كه رشته الفت به تار زلف تو بست

ز هرجه هست به عالم بريد رتُتْ مهر كـمى كه دل به نحم زلفـ دلستان تو بسـت

نهـازكى يود TT راكه هـشم مسـت تو دبد

مـرا تو كعبــ: ثفصو دى از جههـان ورنه
دلم ز مسبجل , ميـتانه هـيـ طرت نبست
9VY

اتگر ز خحرمن وصل تو خحوشهاى نبرم
به غير باد iــلاريم حاصلى در دست
به يسش روى تو كَلزار و لاله باشمل تهار بـه نـرّد تَد تو سرو بلند گَردد پِسـت

نه اعتماد دلى را در این زمانه بهكس
نه اختتيار كسمى را در این ميانه به دمـت
ز ديو نغس اعان نيسـت بيعنايت دوست


مفيــم كوى حفيقتت شد از مجاز برست
عرستش على و آل او طـريت منــت جز اين طلـربق ندارم تحدایى آگــاه امست

*     *         * 

بهدلارام شُبى دا بـه دل آراعم زيست

هو كسى را زمي شام غمش صمهتى هــت


زالمد ار بيم ز دوزخ كند ایى مطرب بزم

كفر زلف صنـى برد هنان الـن و دلم كه بسى شد نمبر از مذهب اسلامبم نيست

ساتيا باده بياور كه در اإن دور خرابب اعتبار دمسـي از كــردش ايــامب نيسـت حسردت سال تَـرثنــار تو دارم لِكن


رد زه انديشهاى †ز مهتسبـ نامم نيست
svi

منكه جزنحون دل ازلعل تودرجامم نيست
كَنتشش شاد شما را بكن از دشنامى
كنت اين بیسر و با لايق دشنامم نيست

معَام خوشدلى امروز گوشة جمن است كه غندلبب نواخوان و باغ برسمن است بسان طـرة مُبـرين و ديـدة فرهـاد نسـم غــاليه بار و سحاب تطره زن است جحن یوتحرخ شُه از شاخ نسترن گوئى كه مقلى مه و يروين بهشاخ نسترن است

كتـار لالـه ستان از دم نسيم بهشت جو زلف حودريرازارغوانوباسمن است به لحن خاركنى باده خود به موسم كَل كه عندليب جمن را نواى نحاركن است مى كهن مده از دست خاصه نصل بهـار كي زنده جان حريفـان ز بادةكهن است به باغ و راغز هرسو سـاب گوهر بار به روز بزم جهو دست خدايگًان من است سبهر نضل و منـر Tتتـاب دولت و دين كه ناه اوبهجهان مـجووخلقاو حسن است ز آفتاب كيـامت جه بيـم روز حساب كه مدح TT الل رسولم نوشته بر كنن است

مناهدى راككبه كنـبام مى رنگينياست بند واعظ مشتو سور بهتتى اين است

9vf

لب ما بر لب هيمانـه و انــدر كف نـيـخ

با وجــود تو بـه دوزن بردم بار نهداى گر مرا آرزوى جنت و سحور العين اسمت

بعد از اين از من و نو خلقى حكـِست گَويند
آنجه انسانه كه الز كو هكن و شيرِين اسـت
يكتُـيى نبست كه نخر ن ديِه نبارد زغـت

با گّداتى در ميكده نحوش باش كه جـم
داشتيى حرمت خشـتى كه ترا بالـن اسـت
سافيــا منتظـر فهل بهـارى ز جه رو روى تو باغگّل و بوى تّو فروردين اسـت

مگر از هحن سر زلف تو بخخذشت تسميم

من زه زنجيـرى آن زلفت زريثانم و بس
اندرين مـلـله دبوانه محومن جندين اسـب
مى مُرستىي اسـت هما دينْم و هُاهــــ بازى
راستى منكــر آنم كa نه اينْ دلْ دلن است

*     *         * 

تا مبا ددت بر آن زلفـ هعنبر زده است
حالّ صد سلمله ديوانه بهم ير زده است
دوسّى تا باز كهجـا رفته و مهاغر زده انـت
كز يى خحون مز امروز كهر بر زده امست
دانى ازجه نْـرم دست بر آن زلف دراز
كه بود مار وبه هـ سحلفَ وینبر زده است
يلك نفس سوـخته آتش هجــران نو ديد

9VA
 سنگِ برمُـيُّهُ ما از ره ديگَر زده اسـت
 كإنفضورلى|

مى بده فاش كه افيانه رسوانیى داستانيسمت 4 واءظ مر هنبر زده اسهت

كيسه نالى ز زد و كاسهام از باده تهى
گردش דر
گر هما را غمم رسوائى و بد نامى نيست
ازهه نحود را به ره ورسم تلنلد زدهاست

*     * 

ما را نه غم جنـتـو نه خو اهثي حوراسـت




با غير توان آشتهى و صللع وليكن
با تو نتوان زانكه ترا طلـع غيور السـت
هيهات كه بيـار غهت با درد تو نزديلكو زدرمان زودور است

كر زانكه نو غايمسـ شوى از ديدهُ اغِيار
در ديدة ما روى تو در \&من حهور السـت

زنهار دلا بـختگى نحــام ضرور است
با دوست هها جون نفسى دا به سر آرم


9 y

هر كه دلدادبه جـانان خبراز جانست نـست بىدل آنكسيكه دلىداردو جبانانش تيست

دل هريشانى نحودنحواست ز زلغئىور زه
مس مونّى گَنه از زلغ بريسُانش نيست
اين تدر بود كه حريرانى ما فاثي نيود ور ناههاحمبنظرىنيسـت كهحبرانـُنيست

فتنهأى نِيست كه در نرگّس فتانش نییست

هركه با نوح بود بالك ز طوفانش نيست
باغِبان سرو بسى در جمن آراست ولكي
تحون توسروى به تماشاكَه بستانش نيست
يار انديشه ز اغيار ك:له ور نه همـ

.

*
دل و دينىىبه من آنغهزة كانر نگخذاشت

زالهدا جنتتو كو نر بنو نورنيباد كهدوست
در دل ما هومى جنت وكوئر نگخذ انـت


مرد ایِن ثـر حله آنـــت كه اندر ره دوهـت



PVV

كَتهبردمّ بس ازين دينودل از كفـ ندهم
جشم:مستولبـ لعل تو فسو نتگرنگذاشت
جرغ بیمهر مر كينه بسى دائـت هـا
مـحنئ عدل وليّهــد مظفر نگذانـت

دلى كممست شد از جامدوست روزالست براه دوست بيكسو نهاد هرحه كه هست

در مرایى به بيگانگان فرو بندند هجو آمنَا بدر آيد دگر نـُـايد بــ

كهاز نـاط بهو بجد است جان اهلنتـــت هه برده بود كه صونى به وجل يرده دريد
جهنغهه بو كه زاهد بهرنصتوبه ثـكـــت
بهيمن عشّت نو در هشم عالمى امروز
خر آفتاب بلند و یحو نحاك را هم بست
ــديـ درد من آن صيد ناتوان داند
كه در كدند تو افتاد و ازنگگاه تو خشست زخستگیى مكن افغان ز بستگى بهخروش كه كار بسته گشايد ز مهر آنكــهـ بـست

مرا به جاه زنخفان مسردمان مغريب
كه حــن روى تو بازار يوسنان بشكسـت
كنون نه عشق تو دارد مما كه روز ازل
ز عشقآب وگّل او به رِكیگ ريوست
***
اگر ایدل به ره دو سـت رود جان وسرت
شرط عـنق اسـتكه مونىتنـايد بتر ت(؟)
9VA

يا زيع با وسرى باك مكن در ره عيتن

با مده دل بهكسى يا زكسى بیم مـــرار．


كُر چحو 5， كانلرين ده تدمى تاب نيارد كمريت

گیرم ایدل كه ترا تاب وتوانائى نيست
بهكجا شلد اثر نالة شام و
！بجـز از رندى و رسوانى و بى ，اوسرى
ایى دل بیاسرو با דحيستـ به عالم هنرست
جاى تو نيست به غير از ذل بشـكستهُ ما
وه

ترمسم از كوه درافتم تحو زنم بر كمرت
ديلى آخر كه هما از هسه ياران تذلمـم
جز غنم دوست كـسى نيست رفيت سفرت
类 汸 索
نه همين برسرما شور تو شُيرين چـسرا
هر كه ديد آنلب سُـدرين تو ايذُ بسر اسـت
مردمان رامهه بر صورت خوربتنظر است

بود افـانهای از عـٌت هن و طلهـت تـو
تصهُ لبلى و عجنون كه به عالم تُمر است
كُوشّ بر كَفتهُ زاهد بهه دهى باده بنوشّ

آنهجه بر دامن من میرود ازدل همششـب
طفل انـكـــت كه برورده نحون بيگرانـت
sva

باربTآنخضرستر خيزدراينشْببكجاست
كه نحطرنالد بود وادى و دل نوسفر است
باغبان را غم هر غ مسر و غافل ازان
كبروى جحن از نالهُ مرغ سحر است
معنى نظم بديعم همه وصغ لبـ تست اين بديـعاسـت كه معنى بيان متختصراست

مر غ دل در كe طفلى اسـت گرَفتار
گر كثد طفل بود عادتطغلان دگر است

گֹفتم Tس ده شُوزانكه خحطتسر زده اسـت
كَت درر فمرم شُمله بجان درزدد است
گَنتش شاد نشین گَتْ ز من دست بدار
كه مرا هجنت ايام به هم ير زده است
رلش ازنمط سيهريش وسر انكنلمهبهيش
هر نغس دمـت حوماتم زده برسرزدهاست
مركه بينم هوس دولت وصل تو كـد
تا كه اين فال به اقبال كه اختر زده است
بِه چحه هازد رخ زيباى تو در حلفَّ زلف
آفتابيـت كه از غاليه افسر زده اسـت
به هواى لب لل تو صنم زاهد شهـر
توبه بشكسته و در ميكده ساغر زده اسـت روى تو گَنج روانست و بر آنگَنج روان
زلف تو مار سياهيااست كمجحنبرزدهاست
من يريُمان دو زلف تو تو آشفته بهخطا
خوش مكافاتى از دور قمر سر زدداست
انز بر ههركنى بر سر تو باى هگگ,
مير بار ملـ كثور و اششكر زده اسـ

تاكِ خاص مللك دوسـت عليـان كه هـا
های از مدحت او بر مر قيمر زدهاست
$\therefore: \because *$

ترل بیمانه دريت نمل نهيمـان من اسـت
تجز مى سر غ و نحط سبر دراينفصلهجيو


دل بيغــم طلبى بــاده بينش بكغ آر
5
:جهرة زرد
إيندوا دوز ازل از يى درمان من السـت
بيستون كندن فرهاد نه كاريست عجيب
شور شيرين بسر هر كه فتد كوهكناست
لعل جانبتخُ تــو ددكام دتِيان تــا جـند
تا بكى ناتم دولت بكت الهــرمن است
لازم دوى نكو نِيْنت بجز نحرى نكــو
هر 1,5 خوى نكو ماسحبيو جهسناست
جان شيربن ندهم جز بیهاى ڤی تلخ

كى سرايد هيو شما نكته لعل تــو دتيب
زا غ كـى همنغس طوطى شـكرشكناسـت

*     *         * 


الز مى ميل بهـعرا دود اينـن رسناست
سُور فرماد و سديـت لبب شيربن امروز
داستان منو آن خسرو شيرين دمن است

نغرن سوى من و با دگران داشــتسشخن
تا ندانند كه روى ستخن او بمن است
دل جو آنز لف سيه ديد سراسيمه بـرفت
هجونغر يبى كه بتمجيل روان درو ولناست
بار باملعى و من برهـُ نــاك نسْين
جكنم خاتم دولت بكف اهسرمن المت
حون مُدم يمر مرانم ز در ایتازه جسوان
زانكه بيرايهٔ بيستالصنم از بر هـن امست

نا بدانند كه سيلمشن. تهانخانه كن انست
شُهرت عشُت من امروز در اين بـوم هما

$\because \%:$
چِى وداعدل آيم بیای نصحل دوست
كهحو نـر حیلدسددوستّر اوداعنكوسـت
دو زلف اوشده دوشم ترار گاه خيال
كَذشت دوشّ وضميرم هنوزغالبه بوست
شهب فرات غمش Tآنحنان ضهيغم ديد
كه با خيال در افتاد كاين هنم يــاموسـت
ائر تميكنى اي ناله يِس ازين هخـروتُ
كه سختتتر دن سنگیین اوز Tمنوروست
عجب مدار بحنمّ نهيال فــامت تـو
بيومنان جو روى جاىسروبرلب-جوست
نشاط ساقى و ساغر بياد كوثر و حـور
مده ز دست كه منتى شهر بيهده گوست
بالاكثـان ز بجغاي تــو رغت بـربستن
هتوز ايندل مسكين معيم آن سركوست

اكَر تو عاشغى ايدل بالاكُّونخوش بانُ
كه در طريت معغبت بلازدوستنكوست
سديٌِ شــنه و شيخ وهما و مغنى شُهر نكو حو مينگرى داستان سنگٌوسبوست

*     *         * 

در دل نسـنه ميندار كه Tرامى مسـت نحاصه اكنونكه بز نجبر دلارامسـى مست

ايدل از سر بنـه انديـــة آرامى را كه بهر رهگخر از طرة او دامـى مــت

غير آغاز غم دوست كه انجامسُ نيست هر غمى را بدلTغازى و انجامى

بجز از صبتح وصالت كه نــارد شُامى هر صباحى بجهان از يیاو شامى هست

آنصنم بسـكه دل و دبن مسلمـانان بـرد در هـه مُهر منـدار كه اسلامـى مست

الهشبـ ای مجلسيان زاتش مى دم مزنمد
زانكه در مجلـىما مونتَگان خامى_مــت
مـاقى امشُبـبه هما از كـرم ارزانـى دأر باقى از بادة دوهينه اگگر جامى

كويند مهروزه شـل , باده حرامهت ای سوختگاناينسخناز واعظ خمامست از ككثّر و حور Tنجه شنيديم سكايت مملوم چغو كرديم بت ساده وجيـام است اندر كى ما میتسبب مُهر و نداند
اين خون دل ماستكه درمُيشه مدام|مت
PAr

نحاص عن بيجاره نـُد جور تو ای ترك
هر گُوشه كه دو Aيكنم اينزيتن عامست
يـثى كه برم داد از آن ترلك سباهى
كز فوج ،للكز اده و سرهنگگ نظام اسـت
ای باد صبا چحون گَنـرى درخحـم زلفـ

ما هم بتماناى علال آمل و شتهى
انگگثت نمابند كه مه بر لــــ بام است
اينعرفه كه جون iو صنهي را نهر ستند
آنانكه يرستنم بتى را كه رتحام است
در كوى نرابات مها با مى و مسـوت


*     *         * 

خهجسته امسنب ما از جمــال يارانــت بيار می كه شـبـ وصـل دو ستارانست

زمان مطربـ و مى مومبم :ه8ـارانستت نـكغته باغ تجو روى سهن عـذارانسـت

بسير لاله يصسحر| دراكه جونتخط دوست
دميله سبزه در اطران جسويـارانست
عبير و عود بمبجر چچه ساجت افشانى
معطر از نفس درسـت بـزم بارازـــ

كه شُــخ شهر نهانى ز ميغَساران است
مگر كم ثــسنه ندازل سديـت مستى من



مارا متخو انبرو ضهةر خهو انكهكوکدوست
از قصرسحورو دوخهُ مينوى خونُتر اسـت
 جام شرابـ و ساقى مهروى خحوشتر الست

زلغت تحو هندو نّى كـه يود باسبان تَنــع

بالأى مرو وبوى سـهن خوشُ بود و كـى
مششوت مسرو تد سـن بوى تحوشتراست
بر آفتابـ سـجلة هندو خحـوشتست ليك
عشاقرا ير ستش آنروى خــوشتر المت
اندر مسنام اهل دل از صل بهار كّل بر نیاز Tان دوسـنبل تخودروىخوشتواست

الهان بلبلان یحهن تحوثّ بـود ولــى

 در ملرن !و ستان ولبعجوى

علم و ادب ز هلاينة زاهدان خحوشست ازصو فيان سمال ع و هـياهوى خوشتراسـت

بيگانهام ز عقل كه ديوانگی


هر جند لبى لل تو آبـايسُ جان اسـت گیيسوك دلاشومب تــو آشوب جهــانست

با وصل توام بيشابر از هجر كه بلمل

 9A1

هرغنـد نريوار نهانــت وليكن
خورشيد صفت درممه ذرات عيانست
بادوست-حلالاستاتَرطوف كنشتاست بی دوست حرامسـت اگر باغ جنانست

دانىى مها نحازن آنگَنج روانكبست آنرا كه دل سوخته و انـل روانست

*     *         * 

خسرو آنست كه درويشُ در پرويز است يا همه عمر شبى را بـ بر يرويز است Tنكه از سلطنت و نحسروين عار آيد خاكساريست كه در رهگگذر برويز است

تصنُ نحسرو و افسانه ضيرين امروز نُور ما با لب مدیون شُكر برويزاست گَدمازجهره خلا را مبر ایسيل سرشُلك
كاين غبارِيتـكه از خالـ در يروبز است
فى المثل كوه گُران را بكثد مونى اگر

سر اين نكته سرين و كمر بـرويز است ماه تابان اگگر از غغـاليه تـابـــ روزى در ندم زلف و دخ جوذ قمربرويز است تنّود به دل مجروحكس از مشّك ولى هرهم زهم عن از مُّلكتر يرويز است خسته دل د1 جكنى عيب درابن شُهر هها زانكـه انتادة تير زظظسر يرويـز السـت

ملك ملك آبـاد بتدبير كـالّ اسـت از مهر شه آناق بـه تسغير كدال است

تكس كه دمل ايمنى از فتنه جهان را
اقبال جوان و غْرد يير كهال اسـت
آنكس كه جهان گِيرد در سايةٌ نهسرو
شُمشير عدوسوز جهانگـير كمال اسـت
آن تير كه مر گت از سـنط او بغربزد
از من بشُنو راستى آن تير كمال است
كـى كشور ناقانى ويرانـه بهانـــد
كاباد زعــلـ شه و تممير كمالست
هم بيل قوى هيكل افتادة شاه است
هم ضبغم بنگگا
آباد اگَر ملل سن و ابینـيـي هست
از دولت فخرى و بتدبير كمالــت
جون ملك نگگيرد سُه غازى كه حو ضيعم
بر رايت منصورش تصوير كمال است ديوانه بشُد روزى یثـياره گَـــردون

در ظل كمالل از ییه هما باده ننونیى كز دولت شه ملك به تسخير كمالـست
** *
ما را نفسى بیتو سرمالك بتا نيست بى صشجـت تو ملل بـا در نحورمانيسـت داري تو بسى عاشتّ دلـووخته ليكن
مهجون من دلسو خته يىسروبا نيست
يـحون و هرا سر بدهم ارطلبد دوست
رد مذهب عشاق روا محون ويرا نيست
حال دل Tاشفته ندانم بكـه گوبم هون باد حيا متحرم Tنزلغ دونا نيسـت


***
بارسحى لعیـت صن فتنه مام و سلـب است
مندوى طرة او همر عجم و هم عربـت
مبب مستى عستان اگگر آمب عنبـ است


چين زلمت صنهى رهزن دين و دلماسـت كه بهاى مر زلفس ز ختا تا سلـبـ است

با لب روح غزايش رطب و فندمخواه
كاين-هحلاوتنتوانگفـتبهقند ور طلــاست
بهو اكه لبـ او دادن جان تيسـت عجبـ


*     *         * 




عاشتى Tموز از هروانهكاندر بزم دوست سورختسرتاباهنوزازخَوبشتن آگاهنـت

از كe مـعهلمتان يستانصي جون آفتابب كاين معادت در گر ان مشترى ویاه نيست گَنج انلدرآستين و دولت اندر Tستان
تا نگگو تُى ما گَدايانرا طراز وـجاه تيست
ابِنغلر باشد كه ره در حدلفٌ رندان نيافت

گُو دل تنگت مرا بنگَ در آنجاه ذقن


با لبش سرى نهان دارد دل تنگم مــا
هـيْ دانشهتد ازبن سرنهان آكَاه نيست

## 半 事

نهبره شود عتل در جملال مسمد كسبكتد نور بثدة تــد بــد بــاعتدال مسمد
 هر جهی تصور كند مثال سحمد شد ز ازل حسن لايزال بحهد كو شده مهرنگت با بالال محمد دم جو تلمزد بوصف نحال محمد هر دو جهان سايـة جلال جلال مسمد
 جـــان جهان تشنـُ و حال مهمد در دل هر كس بود نحيال مسحمد
 مدح مها در خحور جهالال محمد

ْرن مـاليــت از بهلال مسـد
 نام محمد نوشُت و آل محمد جز بعلى نيست اتصال محمد هــت جمال على جمال محهد وصف على بهترين مقاليمحمد جون زجهان آمد انتقالمحـد مد محمد بگوى و آل محمـ


 متصد واجب از آفرينش امشا ععل بجز الات بیميمال نبيند اينi قعر شب قدر از اذن فزود بعالم ساخت مداد ماد از سواد ديده حورا تا تو نگگئى نداشت سايهكه باهد جان خضر با زلال جنشة تحيوان


 كى بود آنجاكه ذوالجلال ئنا گَغت

عتل فُووغيست از جمالل محمد
 اولعنواذ تلم كه لو حبياراسـت جز بيلن نيست اتصال گَر جهبصورتدتو اندليك بمعنى بود بهروقت و هر بیام وبهر جـا در كت حيدر سيرد ناتم دوراتن همخوهماخواهى ارمرادردوعالم

تا نكتكي مدح نو نهال محهد
آنكه ازو تازه شـد نحصالمحصد

مى تشود كَلمن وجود تونحرم


ثرض از كون ومكان گردخ جانانه نبود مسبجد و ميكده و كعبه و بتّنانه نبود

گامى از صورمعه تا دير منان بو3 ولى زاهد صومعه ر1 ممـت مرداته نبود

منزل يار اگگر مُد دل ما نيسـت عدجب


هر هیه دركعبة دل گام زدم طونـش كنان بهيز از دوسـت كسى سـاكن آنهانه نبود

دلز مىسر نحوشىغافل كیدر آنتر گیم مست مستيى بودكه در ساغر و ييمانه نيود

نيست آه مستر و انْك دوان را اثُرى


گرنه عـتّ منت از مرده برون مى Tورد


دورم انكند زره كَته واعظ ورنـه تدمى خهند زمسجلد سوى ثيتخانــه نبود

مو نحـت بروانه مهفت ججان بره دوستتهـا شمـع را آگهى از موزش هروانه مبود

يافت رنشانگَرى دل كه بِازار جهان دو جهان قيـت T TنKوشو يكدانه نبود

مalلع ماه جهان يود كه برجرخ كمال عهر رْحْنده هحو آنشطللع شاهانه نبود ناصر الدين تُه غازى ملك ملكستان كه جنوشاهى دریا دل و فرزانـه نبو2

عانتو بـيدل كـجا با خحلت عالم كاردارد بحَذرد از هردوعالم هر كه عشت بار دارد

كارماعثتن|مست ومستىنيـتیددعينهستى بیَذرد ازْتود يرستتى هز كه با ماكاردار:

حلعنة اغيار دارد عاشُقى از يى ولِّن هر كه عاشّتمد هجه غم ازطعنة اغياردارد

گَروصاللدوستخحو امىدلبنهبر جموردسُهن
كَنجر نـجو نيسْنوشُووصل هجر انبارد!ارد
همـت ميرمنان تازم كه در ميشخانة او گ־برو ترما هیر وبرنا هر كه بينى بـاردارد

ماقى بزم محبـت درد جهفت درد خحواهد باغبان این گَلستان گَل تــرين نحار دارد

غم هـخورايدل كه خارغم كَل شُادىبر آرد صبر كنايِجانكه نیل صبرشكر باردارد

دو لتآنداردكه ازهــت تناعتربـُهسازد
عزت آندارد كهدرعالم طمـعدانخو اردارد
ازهسهكارى هما دبوانگی نُحوستـر بعالم هر كه مُد ديو انهكى با نحلى عالمبكاردارد
$\%$ *
ثرض از خحلـت عالم دن نيكوى توبود مسجدهگاه مللث از روز ازلكوى تو بود



نككة دوح فزانی ز تو آمو نحت مسيع


941
 دل من بودكه لبـ تشنه البـ تـوى زو بود

تو تُى آن شاه كه تـغت تو.مر از ماهزدند تو تُى آن ماهكه نحورشيد ثناكَوى تو بود

رهزن آدم و آثومب جهان دوز ازل
گگدم خال تو و طر؛ هنلوى تو بود
كى شدى عطر ڤقروش كَل و عطار بهار گُرنه با باد صربا غالئه بوى تو ؛جود

من مر Tآن نكته كه در وصنت ميانتتگْتم بهعيان تو كه باريف تر از ^وى تو :ود

بادشاه اصت به درويشّى كوى تو دولـت TOنیافت كه دروايتّ مر كوىتو!يد

شهـج


*     * 孜

كسى كه چون تو بهشتَى بتى به بر دارد هواى باغ

كبا بپار تحنين مان كَل به بار آرد كبقا لهشت جنتين حو ر سيمبر دارد به بومسة لب ثهبر! او يقينم شـ


فداي غهزة خون ريز آن غزال شـوم
 طبيبـ ضهفن دل از گَلڭ<


گّهی خْبر شوى از سر عاشڤڤى ای دل كه از دو كون تو را عثت بیشنبر دازد

تدم به بايا عـت كه ايمن طرين بهر گام صد نُطر دارد

ز شام هجر به الميد صبـع وصل تخوشم كه هر غمى فرح و شرشبي سـر دارد

ودأ عان و سر و عصل و دين بـايلد گفـت كسى كه با من از ايمن ده سمر سشق دارد

به راه دوست سرم دنت و باز حيرانم كه دوسـت بامنّْوريده مسر جه سر دارد


گهر ز كللٍ مها جوى وشكر از لبـِيار

نه هر نبى شكـ و هر صلدنـ گهر دارد

*     * 

هزاد مسلسله ديوانـس آن بسر دارد از آل دو گَـــوى مشكـين كهتا كهر دارد

ز راز هأى مگو نكته الى بود لـ او گیان •بر كه الزين نكته كسخبردارد

به روى دوست كسى را نظر كه جان نثار رهنَ اولِن زظر دارد دلى به كَردن دالدار كرد دست هـراد كه در بیابر ششهشير شــان سـر دارد
 خوشاكسى كه دراين Tـيسنه نظر دارد
 عزيز نییت :جز آن مرد كو هنر دارد تو آنتاب كه نِير آد من از آسمان گذر دارد

مسوز اين شهـ در آتش فـرات مــرا كــه آه سوختتحـان يشتر اثـر دارد خهيادثناه وجهمسكين جهبییصر جهبصهير به هر كه مىنگرم شور تو به مر دارد

كسى كه بر مرزلفت تو دست زد حو هما گمان مبر كـه به مُسشير دست بر دارد

عشات حتى برست كـه بــام ولا زننــد بر يـاد حت تــدم به سر ماسوا زنند از بجان بريدهانــد و به جانان رسبدهانــد جـام ولا مــام بـه بزم فنـا زنتد

ايمان وكغر و كعبه وبتخانه جون يكيست زين هاى و هوى رسته و دم از خنا زنند
 بر هرجه ج-ز نــداى بود يشُت با زنتد افسردهام ز زهـــ و ريــا كاش مىكـان برتى ز مى به خــر من زهــل و ريا زنـد صد دل به يك كـنـد بيندنــد دلبران دسنـى اگَـر به حـلـــ: زلف دوتا زنـد آنان كـه بینيـاز ز سق دو عــالدند كى جـام وصل با جحو متى بینوا زنتد هدت نگر هـا كى گّدابان كوى دوست
 گَنتم كه بارسا نوم آوخ كـه ابن ينان ; اول نگّـاه راه دل بـارسـا زنتمد

آنكّه در عهت تو عبب من مُيدا ميكرد
كاثى بكهيرده جــال نـو تماشا ميكرد
گر نه لعل تو مداوأى دل ما ميكرد درد ما را ز كجا هیاره مسيتا ميكرد

مگــر از ستخت دليماى تو آگــاه نبود آن كه نسبت دل سخت تو به نحارا ميكرد

ععل را طـرة ار سلسلئ بر اط ميبست مُــــخ راغمـزه او والـه و شيدا مبكرد

تحلق را ابروى او تَبلهُ طاءت مىشد عغسل را قلرة او ملسله بر پا ميكرد جـُم او دل ز كف مــردم دانا مى بـرد زافت او خخون بـه دل عنبـر مسارا هـبكرد

ره ظلمات از آن زلف سـكندر ميج-ت


كاثن می گֹفت هـه با خون دل ما مبكرد

بس دل مرده كه از لهعل لب احـيا ميكرد
نا سر Tرد شبـ ديجهودر فراغ وغم هجر

كاش آن روى خونورشيد هويدا هـيكرد
هر كه سودا زددُ عشْق تو شٌد همجِو هـا
دل و دين را به سر زلف تو سوددا ميكرد
**
ـالك آن دل كه در او غغر ,لاى تو بود خالك آن سر كه نه نالك كفـ بابى تو بود گَر جه جوياى وصال تو ججهان اسـت ولى ديـدة اهـل ولا سوى بـلاى تو بود

گر رضاى تو نباشد بجز از كتمن من
من رضا تيـز بر آنم كـه رضاى تز بود
گر بسوزى ز جها ور بنــوازى ز ونا نيستت ما را بجز آن راى كي راى تو بود

ترك من ترك جها كن كه بفـا نسـت روا
خاصه با آذكه شـه سْب به دعاى تو بود
گرچهَ زيباست لتاى مرى و حور ولى
تتـوان كغت كـه زيبا هو لقاى تو بود
Tنذك يرد ازكنـيل شُهر دل ودين يكبار
آن دو مشكين رسن غاليه ساى تو بود
جورن بسندى كه ز دبـدار تو مشـروم مُود Tنكه چحو ن سايه بهمرسو به تفاى تو بود

مكن ای دوست به بیايا وسرى عـبـ مـا
اگگر از مر دو بجان رست بـراى تو برد

روا بود كـه خـسدا كام او روا بكند كـىى كـه تطـع تعلـن ز ماسـوا بكند

بنه به درگّ او ره كه ناميد نرفت هر Tنكسى كه در اين درگـه التجا بكند

جز او كه زنحـم برون مرا نهـد مرهم جــز او كمه درد درون مرا دوا بكند

ز جرغ و دهر ندارم اميد و بيم جه بالـ كر T Tن وفـ بكند يا كه اين جففـا بكند

خداسـت در مسه جا حافظل و تو يندارى
 به فرق كبر و ريا باى نه كی هر كه نهاد معـام در مــرم خــاص كمريا بكند 999

نه عاشٌ اسـت كه گَر تير بر سرن بارد
ز دسمت دامن معـُوت تحـود رما بكند
طــريت دوستی و آشنــائى T
كه ترك صر دو جهان بهر آشنا بكند
به غير باد چهه در دست باشل Tن كس را كـه ترك سر به ده بِار بىوغـا بكند

كسى كه نانهای ازهین زلفت جانان يافت

ب4 كَّج ومل تو كی (ه برد هوسناكى

هـا جKگونـه برد נه بـه كعبـة مغصـود
كسى كـه ميسوى نقس ناسزا بكتد

در دل شـب نود آثابِ بر آبل
 مسرو نـلـيلم كه Tفنتابـ بــر Tيد بلكه ز صبيع بهشت نوت
 بانگ؛ انالجت شنو كه از شهبر ايد
 نور علي هر كـه را كـه راهبر آيل
 كام و لبش راسته هي أز شكر ايد عيب كسان جويد Tنكه میهنر Tيد

زلفت بر افكن كه شام مجر مر ايد نكهت زلف تو مرمم دل ما شـد هجز تل تو رامتى به بأغ نكو تُى صبعبهــتـاست وثام وصل تومارا تــغ خحوبازوى عهت مىزند ایىجان وادى الِـن دلـت ره سـوى دل بـ
 گَم نشودگر جهان مُـود همه رهزن نى اثر از لات مانل و نه ز غزیا آنكه كـر شهجونى بهبند مرد ثنرود مها به عيب نكو مد
***
94v

آن جا كه بار باشُد باغ و بهار باشد باغ و بهار باشلد آنجا كه يار باشهد

من بوسنان نخواهم بى سـرو قاهـدو سـت بى دوست كَلستانم در دِيـلـه نار باشـر
 در دل به پاد حِانان صل نسو بهار بانـــر

چون ذرهعاشقان را بينى بهرقصو جو لان
زابان هحو طلمت او خَورشيل واد باشط
در خحلوت دل عا تبود فرشُهه را راه
كاين نـانه بذ تحاص آن شُهريار باشل
 هر گَكه گرم جولان آن سُهسوار باشُد

ناپّار از سر جان بايل گَذشت ای يـان هركس كه بر سر او سوداى يار باشـد

ایدلك به درد دورى خحوشباشن با صبورى
صبـع اعيد دنهان در مُام تار باشد
گر دوز وصل جانان نالم عهجب نباشد
هر جا كه بـكثه كَل نالان هزار بانـد
انلر تَار عشقسْ گُردين و دل ربـازی سود دو عالم ای دل در ايــن قمار بائـد

بكتمم هى از خحر اباتدردهكه درمناجات
عمرى بو2 كه زاهـد انلدر تحمار باشهل
ماتی به ثـادمانى درده هى هغانـى دور زمانه دانى نا بايدار باشد

جانى كه ازلبب دوسـت پيمانه نورار باثـد
درنظّم دولت ودين هون شاه ناصر الدين
شاه دگَر هیندار در روزگَـار باشهد

$$
94 A
$$

يا رب ملار عالم بى اومدار بك دم


نه هر كه دل ز كسى برد دلبرى دانــد نه هر كه ملك بگبرد سمنلدى داند نه هر كه بستت به زنجير زلمـنماملر نحلت بـ~ هـْ

نه هر كه شد بهـْر!:امت و ترلو عالم گَفت رموز ظتر و طريتق قلندرى داند

نهر كسىیهنـى مـونهت شُدنحلبل خحداى نه مركسى هثمـى سانخــت آزرى

تمر اگگ, جه در آفاق مـسى فشاند نور
هو آفتاب كّبا ذره :ـرورى دأنـــ
رهيست عنْت كه در هر تدم فتاده سرىى
مباد
 كرامست زهره كه آنبا شناورى داند
 كـه شُبدرى و طريث دلاورى دانما

ز رمـع داستى Tموز و لاغرى از تيـغ كه تيـغ بجور تُود را به لاغرى واند

دموز شُعر و سـغندانهـ از مـــا Tـوز نه هركه لأف مسنن زد سـنتورى داند

همى نه سمدى عمر الست و حافظ ابـام كه خويسُ رودكى و به ز عنصرىیداند
تغزلات نكو تر ز زونى

تصميده هأى فزون تـــر ز انورى دانــد

ولى هیه مسود كه با روز تار ما امروز كسى نـاند كه T'يُن شاعرى داند

يمــرد ششخص هنر تا بمرد شـخص كريم بلى بهای گَـهر مــرد گّوهرى داند

تغان كه بعد منو جهر دادگر كس نيست كه رسمم بهمن و آنين نـوتذى داند
-مو رنت معتمدالدو له رنتا تلر سسخن كسـى ;ماند كــ رسمم هتـرورى داند

كسى نماند كا آنب مهلكـت بهخُم كسى نماند كه قانون ههترى داند
بز او كه گوهرى نظم بود وگنـج هنر

كه قدر نظم به از زر بیعفرى داتد
تحو


آگَر جه شعهده بسيار سامرى دانــلد

سبو كشان نحرابامت آن ینــان مستند

; خاكدان تز آنان كه رختـت بربستند مسبـع وار به نحورشّيل عشتى يـوستند

تورن آنكسان كثازيندامگه برونجستتد
رميله شُل دلم از هـر دلبران جهان ز بسسك عهــــ بيستند و باز بشكستند بتان كه موهم جان و ولز از لـبـ لهل ندانم از جـ4 دل و ججان عــانعان نحستند
Vot

تو عشُرت دل و ـجان منى و بی رخ تو ز سهار مو در عشرت به روىمنبستند

كـان كه كثـته تيـغ مهبـت اند مــا به آنتاب حقيقت هو ذره ييوستند

ز نيستى و ز هستى گَذسْتهاند و لِك كها Tآه است كه هو ننيستند وهونمستند

نسبم شر نفسى باغ تازه تر دارد نگار من به گَلستان مگر گیـنر دارد به راستى نجمل سرو اندر [آن]بستان كه اندران گگذر Tن سرو سيمبر دارد بيار آن قدح لالهگون كه طرف جمهسن ز رنگت لاله و گّل رونت دگر دارد نهال باغ بهـُت ار بخخوانـت نه رواست
 مهين ته گَل ز فرافت كند كَربيان جاك كه لاله مب ز تو صلد داغ بر -جگر دارد كسى كند لب لـل تو را خريدارى كه دبده همجو من از اشك هر گهر دارد

دلا مكن گَله از زلــف او مبـبان دراز كه مُّام تيره ز يى مزده مسح دارد مهعار است جهن از نسيم مشلك متر به هیين زلفـ نو باد صبا گــنر دارد به جلوه دين و دلاز من دبود ماموشى كه مُيوه رکى و جلوة قمر دارد رتيب منحمن ازدوســـكرد وغانل از آن كه دل بسه دوست نهانى ده دگر دارد

نيانم برى از نهل دوستى جز جود


تر:ن دولت و بخت جوان بود هجوهـا كه بـا به سابة داراى داد گــر دارد

*     *         * 

هواى ناله با تيـن از سرم بيرون نتخواهد شـد بناى كوه از سيالاه ديگگ, گون نختواهد شد

ز بام عشتّ مـاتى درد عانمت دا مداوا كن


به دشت عشتىشميرين دهروى جون كو هكن بايد كه تملع اين بيابان از تلفگَگِون نهخواهل شد

به ددويشى وصالل دلبرى دارم كه در مالم ميسر وهل او با دولت تارون نحخواهد مُـد

ستخن موزون اگر غخواهى حلديـث تد جانان گَ كهبى آنقامتت موزون ستخن موزوننتخواملـشد

برو جای دگر ججو چـارة درد نهان ای دل مداوا درد عشن از سعیى افلاطون نتخواهد نـــد

هرا وهجون مگو گر عارفى در سكمت بيمسون


مر زلف تو جانا كى به دست بلهوس انتد كه مار معمجز موسى بهسحرافسوننـنوا اهد مُـد اگگر عالم مـا ليلى شود ليلى يكى بــى كسى زين حال

كنونكه باغ مُد از مبزه بـتـت موعود ز دسهت حوروشى باده خحوربه نغمهُ عود

$$
V \cdot Y
$$

بيام يار دهد نكهـت نسيم بهار ز شُان طوبى خادم بنه بر آتس عود

مرا در آتش عشن تو نصه دانى جيست ممان هديت نخليل و حكايت نمرود

ز باد زلف تو هر لمظط مىشود جنبر خو هندونى كه برد يسن آنزاب سجود

دلا ز چֵاه طبيعت بر آر بوسن جـان كه حيف باشد عيسى اسير خبل بهود

تو با هزار تعلقَ جِگّونه خواهى دوست كجـا اسبر طليعت شود امبر وجسود

ز فيض صسبت رندان باكباز هثا مآل كار تو نيكست و ماقبت هجمود
***
 بساط مجــلس. عشاق بر ز شكر كرد

هزار كشنتُ صد ساله را روان بخشيد تبسمى كه ز لسل حيات يـروركرد

به يـن ايسـنُ روى او بـه خالك افتند كسى كه تعبئ آيسنه سكندر كـرد

من ضمين كجا بار عشن دوست كجا كه عشقكوه گران را جو كاه لاغر كرد

اسير طـــرة طفلى شدم كه غـزة او هلال خحون مرا هـجّو شير مادركرد مرا به دوزخ هجران كسى فكند كه او دخ تو باغ بهثت و لب تو كوثر كرد

به ماه روى نو را بى بصر مقابل سانحت به سرو تد تو كوته نظر برابر كرد

$$
v \cdot p
$$

كسى كه بستهُ لعل نو شُور عالم ساخت
بوصن لل توئعر مرا جو شكر كرد
بير ز صصبت اين مهرملن و تنهـا باش
شُنيدهاى گه بيوسن چها برادر كرد
خوث Tنكهنعهت دنياوعيشدهرنخواست
كذشت از همه و نخويش را تلندركرد
شمه حكايت عشت استثوذوق، شعر هما بگتنج عشت رسد هر كسيكه از بر كــرد

نجات نبــت بجهـز در ولاى حيلدر ر
تحوش Tنذلى كه تولابهTل حيدر كرد
گَان مبر كه ز دود گگناه تيره شُود دل مرا كه ولى على منور

هزار شـكر كــه اكسير دوسنى علــى مس سواد وجودم طلاى ا-حمر كـرد

ثنير بودم و درو!سُ و خاكسار ولى هرا بهر دو جهان ههر او توانگر كـرد

نهد بافسر خورشيد پاى نخـر كسى كه خاك راه على را بفرن افسر كرد
***
دو جشم ريــر فتثت دام زهد و هرهيزند
عجب كه مردم ازين فتنهمـا نيرهيزنــد
ترا كه شـست شُرابى ز عايُعان جـه نـبر كه خون ز ديلده بجاى سرشلك ميريزند
مـند جور برانگيز و تبـن هجر بـر Tر

ببين كه مدعيان جون دو اسبه بگگريزنــد اگَر بروضة فردوس بىنغـاب T'ئى بهتْنبان برخ از سُرم يرده آويـزنــــ

$$
v \cdot p
$$

 كه TTش از مرُه برجأى اشلك ثىديزند

مبين بـغر من صشتغن همحو مور ضعيف كــه بيلالن زو بــا مُمبر شرزه بستبز نـــد

اگر نسيم تو بر ضالو كشتگان گـندد


نشار راه تو خْواهم و گـر نه بيزارم از T انسرى كه نه در پاى دوستان ديزند هـا جو كشته عشت امـت ; نده دردو جهان
بهل كه خون تو با خخـالـ ره بياميزنــد

هر كه ديلدُ نظلرى از سر جان ميگذذ
تو هرى خهر هِيان مِيگذرى از بسر خلتّ
هـى ندانى كه بهه بر خلــت نهان مبگـذرد
بيتِن وصف دهانت نكند هـي


اين تونى_مستتوغز لمفوان بحمنميگذرى
يا بغردوس برين سورد بـنان ميگـذدد
در جهان بیمى و مطرب نغسى شادى ليست
ساقيا باده بياور كه جهان ميگذدد
گر در دوزى در ميـانه بيسنند پـه غم
عيد میى آيد و ماه رمضان ميگــندد
در ميان من و مغتى سـفن از حرممت مى سالها هست كه دد دير مغان ميگذدد
 مگر Tنهاشُت بيلـ كه ز هجان ميگذرد

$$
V \cdot \Delta
$$

 غالبج Tنست كه Tنمخت كهان ميخذرد

ايِن شود سسن كيست كه اندر جهان فتاد ایِن فتنه از كجِا بجهـان ناگَهـان فتاد

این آنتاب جان زجه مشرق طلــو ع كرد اين هاه دلستانز كدام آسمان قتاد

اين ناوك از هههروست كه مارا بدل زدند اين آتش از كجاستصكه مارا بجان فتاد

آسان توان ز دولت و عززت كسُيد دست اين كار مشكلست كــه با نقد جــان فتاد

ما را كد در جهنم هـجران اصبر ماختت Tدمكه از بهـت

گَر عاشفى بعشت بساز و صبور بانی باكس مستن مگو كه هخين و جنان فتاد

انتـادة كـند جوانان مرو **ـد در حلمئ ملامت بير و جـوان فتاد هركس فتاد در بی تـركـن هنگزن عشفش برون ز برده بهر داسنان فتاد

تسليم عشق شو كه اميد نجات نيست جز در یناه عشّ كه داراذامان فتاد صهيد تو شد دل من و اينجاي حسرتست مورى جگگونه در خحـور شبر زيــان فتاد

با غمزه تو خهواست رَند لافـ همسرى نر گیى ز

تا برده بر فكند ز دنسار آتس بجان بلبل نوريده جان فتاد

مشكين مشام جان شود از اين غزل مگگ,
اين مشلك نر زكلك هما در جهان نتاد
مى نخرد دلا كه گَردن ايام فتنه جــو

انلدر كمند نخسرو صاحبغران فتاد
دولت در آستان مُهنشاه عـالدـت عسكين كسيكه دور لز آi آستان فتاد

طلّارــــ ناصردين شاه تــا-جـدار شاصى كد ماه مر در اوباسبان فتاد

ممند حسن نكويان اگگر !رانگَبزند بسى بحلفيٌ فتراك سر در آوبزن

از آندو نرگیس بادر كه فته انگیزد حذر كنيد كه تركان مست خونريزند

بعانغاز اگگر از شـش جهة بلا بارد نهعانقند كه ازكوي دوست بیگريزند

هرا-ت دلمارا عجبكه چاره كند از آندو زلغ مینبر كه مشك انگيزند

تواهل عشتن بخغوارى مبين كه دروربـان غنى ز منخزن نحاقان و گنج بـرويزند

به حلفههاى دو زلفتّ زتند دسـت نياز شهان ملك كه زنجير عدل Tو!زند

زنغخ صور جه غنم كــتَانان نِـن نرا
 گَان مبر كه هن از عشّف ار بدارم دسـت اگَر بجان هن از شـن جههت بلا ريزند
 كه سر بحلعءً فتراك دوست Tاويزند

$$
y \cdot y
$$






ابوالدظفـر كه از عدالـُش آصوده خلت تبريزند
**

ليس مسوى اللتد فىالیظاهر مو جو
 روى ايازاسـت مببح دو لـت متحمود
 تفرثه نبود ميان متاهــد و مسْهود منگ؛ به رتص آيد از ترانة دارد برد به هيـخانه مطر بـم به دفـ و عود منتسناسمر كه معبل استو كه مردود حاصل محلمساله عمرشمد مهـ مغةود
 از شرفت عـلـست مهحمد مهحهود شُدزو جودنـددو كو نظاهر ومو جود

كه در طلئق وفا مهربرورى دانـ نه هر كر امست كهندى دلاورى داند رمسوز سلطنت و دادگیسترى داiیل كسيكهراحـتختوددرتوانگَرى داند ز راه گَم نشـود هر كه رهبرى دازي شـحاع عیـر كه آثين داورى دانـ

دردوججهان روى اوستـكعبة متصود تمهد مناز كعبه روى اومـت وترینه يند من از عشت او دهند و ندانـنـــ نزد مو حد بكيست تطره و دريا تنرتـه در صورتسـت ور نه به معنىي خحلت نـدانتهد ذوت عشت ورگرنه شـكر كه از خانتاه وصوبهسه رستم راه حقيمَت ز من میرس و طريعـت


 نحتم رسل عقل كل كه روز نتخستين

*     * 

ز دلبر ان مه من دمـم دلبـرى داند
 ثه مر كه ملكت دل خحلق شُد مستخر او گمانصبر كه درينرهد سلدبهدو لـتْفقر ز دام عمل برستم به رهنـانی عـتى ز غخـتگان طلب انتاد گیى ومسكينى

$$
V \cdot A
$$

نه مـالكست كه دررتبه برترى د ند
كهسُير صولت نمودرابالغري داند

ز دولـت دو جههــان به تلندرى داند
به جـثم اهل نظلـر كيهـياگّرى داند
مـاى دل معه درصانـ خلرى داند

به بار كاه عنايِت يكيــت نْــاه و كدا

 زهار ترل؛ نمدآنكه ترل؛ عالم گیفت



*     * 

رازيكـهـ هيان شن و زلمت تو زهـان بود


گــر بر مسر كوى مو مرا :ود مجالىى اول تــدم بيش كشي راه تو جــان بود افسوم كه انلدر كفـ هر بي.بصر افتاد كا با Tانكه تحو خورسيلـ عيان بود ولبكن همیحـوت برى از ديدذ اغبار نهان بود اندر دم يّرى نگـرد مبـع جووانى آن راكه شبّى مينفس آن نازه بجوان بود

دانى كه مُـد T


بيُكي قفس تن برهـان يو سـفـ جــان را
Aهبوس ازبن بيش به زندان نتو ان بود
 چورن جاى تهاناگَ آن سرو روان :ود تا نقــد روان در تــدم د: ای كانى بهـاء, لـب او نقــل دوان بود برخْيز هما تا سر زلفى به كفت آربم زدن بیش دراين جهـع بريشان نتوان بود

$$
v+4
$$

در ثشق يل و بشّه در يل قطار باشد
نوردشُيل و ذره ايننجا در يك سُهار باند
با ماهبـاز دولت هم Tثيــان نگـردد مر كـى بهطبـع كركس مردارنووار باشد

گَ جان گَدازد از غم برمىنياودد دم در جــان هر كـه مدغم اسرار يار بانده

در زير تِیغ جانان هركس بنالسد از جان در كين عشقبازان يـگـانـهوار باشد

زاهد خبر ندارد از وجد و طالت ما آگگـه ز ذوت مسـان كى هوشـيـار باشد اين هند گاه دبگــر كـــز عمر مانلـه باقى درياب وتت سافى وتَت بهار باند باسوروشنخارى مى خْور كه طرتن بستان از لاله و رياحین خــرم بنار باشد از مبز• طرف بستان جون خـط ناز نينان وز لاله روى مامون هجون روى يار بائد عم سررسد بهمامانهم جان رسهد بهجانان دور زمانـه با ما گــر سازگَـار بانده بىنوبهار رويش هر مُـب هــا دل من هحون مرغ ذار نالان در هـرغـزار باتد

هنــان ز جــام وصال تو عانتُان مستند كه از خيـال جهان و جهانياني دستيد عيان حو جشمه مهر و نهان چو Tب يڤا


به تيـن روى ارادت متــابـ از رخَ دوسمت
كه كستخان شصبـت به دوست بيوستند
يِار بادهكـه در الين بساط بر غّم و دنـج
به غيـر باده كثان بـهله باد بر دستند
به عاءُقان مُرد عشت باغ نسرين السـت


مُرامبه اوسـت اگگردرنّم اسـت اگَردر جام


دريـن عسر گَرانهایه صرن قوميا شُل
كــه تدر صهبـت صاحبرلان ندانستند
بلند شمـت و آزاده باشي كاهل جـهان
به بستى از نظلر دون ر معـت لــتند
 كه داد Fمبُ ندادند و مىتـــوانستـد

* ${ }^{*}$ 数

كى شُود اين نـخل آرزو بير آيل جمله سر آِل یِو ماهم ازمسفر آيد تا جه ازين ناله شـب
 از قغس تن هحومر غ جان بمر آيد زهر بياد تو خحوشتر از شثكر آيد
 جان مسيیا كجا اسير غخر آيـلم A شـهر مها نحو شتر از درو گَهر آيد

كى سُود ایِل كمه ما هـم ازسغر آيل مسنتت رنجورى و شKاֵِت دورى
 بو كه نشانى دمد زروییتو ما را جز سموكويـت وطن بسل ره نیجويد

 مرد خدا كـ عنان بنغس مسارد هز بسردار راز عشتَ زغ در بر گو مر شُناس فضل وار بلاغت

تدانم ازیه هسببتِلب دو ستانتحستند

 بنردعشت زظالهاتأين جهان رستند كa مورفيان بسما عونيثاطل بر بجستند كه دوستى تبريدند وعهـد تشهكمتند
 غمين مباتُ اگگر راه خانته بستّلد

بتان



 كدام دوست گرفتى بغيردفتروبجام مگر نمالبغغروهشتهایى ذروى


كاش زلفبن سياه تو ترارى گيرند تاكه Tثنته دلان دل

دل نگگيرد نغسى دد نحم زلغ تو قرار


تو بهر لهظـــــ سحمارى بنگاهى گيرى نحروان از بي مهل رنـج سصارى گیرند

كستى ارزوى نخلق يِگردالب فنـاسهت


گر بتانرا گَلى از باغ وصالست دريـغ مَعتوان از دل مجروعكه نحارىگيرنه

صشجت اهل جهان Tفتّ خرمنسوزاست


بهين زلف تو باد مبا هوونافگیاشد


كبال حسـن خدانیى بود ز روى زو هيدا كه از ازل رشُـت آ"تيْهدار سحسن خلدا مُـد

زيلك بلى هدف صه هزاز تبر بلا شد
بر3هه هنا توان سرعشت دوست نهنتْ


زدمت دوستعى امروزنحورمخور غمزردا


بهل كه نحلق بدانتد مىـرستى بيار باده كار غ زهـو غمي دل ما مـ

بريز آنمى ياقومتگون بیام عنيعن كه باغ معدن ياتوت و در زاير عها مـد تدع بیار تو ماتم كه دورغم بسر Tمه
نوا بر Tر تو مطربه كه كار 6 بنوا بغغر دست شُهنـهُ وهلن بسلره نجويل بين كه شمت شهباز عشُت تا بكـبا شـد همديتتهون وهرا نيـستايسٌ اهلمعيت


روا بود در دكان شُكر فروشُ بـندد كه سر بسر شكرستان جهانز كلكهماشد

بگوش مڭدهام اذ ير ميغروش








وحال مغبحچگان تا بنغد جان بخرد


زشوت لـل تو ای آنتاب مجلس انس


هما حكايت اوسرعشت وترك نوردبست مرا نصيحت او هصهو در بگوش آمد

دانى كه غمـتبا دل هسرت زده هون كرد خون كردنّ و ازديله بياد تو برون كرد

فرهادوشُم عشّ تورسواي جهان سانخت هجنون حفتم زلف توبا بست بنون نرد

Tن بار يربیهره كه صد صلمسله دل را ديوانه از T الذ طره ير سحر ونسونكرد

خرم دل T Tنعانمق ديو انــه كـه Tن ماه زنجهريسُ از سلسللـه غاليه گَون كرد
 ديوانغ عشت تو كه تحصيل فنون كرد

يكتمطره دلاكــم نـد از سميل سربـكم الانن آتُ دلراكه غم عشّت فـزونكرد

از قيد خرد ممحو شما رست بعالم آنرا كه سر زلفت تو با بسـت جنونكر2
$\square$
Tنیه در لل لب آنددلبر ترسا دارد ميتوان گفت كه اعجاز مسبیا دارد דهمْماو دهزن اسلام شد آنگونهكه مُـيخ از در صومعهای روسوى كليسا دارد

ايمن از فتــشآنشم سيه نتوان بود ترل ڤرجا كه نهد رو سر يغها دارد

من نه Tشنغتة آنزلف بريشانم و بس صد هزاران جو می آمفته و مُمدا دارد

در خم زلفن مبه روى مهن بندارى صبع نوروز عيان درشّب يلدا دارد

رشم برحالل من سوختن بارى نكند شهـع از سوزش هروانه جه بروا دارد

باى برتارل گَردوذ تنهد از سر كبر اينذ دل خام طلـع بين جه تـنا دارد

هر گز از كف ندهى عالم ناداتى را گر بدانى كه هیه حامل دل دانـا دارد

همست بير مغـان بين كــه گیداي دراو باى بر تارك اسكتــدر و دارا دارد گگرمى خملرى امروز ميسر نسْود خرمآندل كه نشاط از مى جلفا دارد در خرابات هما با هـه بیما و سرى بسر مسر سلطنت مـر دو جهان بـا دارد

فصل گّل Tانكه دهد خرته وجامى گیرد میبرد از سر خود ننگیى و نامى گيرد -جْتهُ زندگى وجام وجم و كونر و حور خون نحورد آنكه درابينصل ببجامى

بر در ميكده در بزم حربفان امشب كو حريغى كـه زنــلـگامى وكامىگيرد

بندهاى دارم و غم مــت بهاينـ يارب خواجهاى كو كه ازين بنده غلامى كيرد
 Tشوثّى دا كه دوصد شير بدامیی گیرد

نا شود يا نَبر از سال دل سو خَتگَان كثم اين آتْ

دوشّ گَفتى كه هـا برمـرت آِم روزى باورم نيستـ كه عهد تسو دوامى گیرد

بيا 4 ازغم تو تحال تخسته جانى يحند קخنان بسوخحت كه از برت Tشيانى بحند
 كه جان دمنل بياد تو خـسته جاني هـند

بكنـب اين تغسم تنگــلـ خحوشا مرغى كه گiت راز دل نحود بههزبانى هتد كى از كمند بلا جــان برد تَرْتارى كه يست دل بتخم زلف دلـتانـى

ترين دولت و بـخت جوران شُد آن يرى ك داد دل بهتمناي نو جوانى بياد مان زییوى ديده دهم T Tـب بوستانى پـند

زامل دل نيى ای بـنجبر زتصن عشت كه تا بِگويمت از دوست داستانى تجنل

جهان وفا نكند دل مــنه بمشو: ار كه اين دقيفه بود يند نكانه دانى پحند

مها نشاط جهان مـايـئ غمست بيا بكر كسان بتذاريــم استخوانى

دولت دلثــله وصل رخ دلدار بسود
5 نظلر ير دخ او دولت بيدار بــود
طرب Tناست كهبجان مسـتمى تعشّقشود
شادى آن استكه دل در غم دلدار بود
بعد دنتن ز ونا گَت به خاكت كَذرم جان فسلاء ره يارى كـه وفا دار بود

زنده آن جانكه به ياد تو بر آيد از تن
خوم آندل كه ز مزگًان تو بيهار بود
دل جو اندر سر سوداى تو دادم گگفتم كه رهانى دل از زلف تو دشوار بـود
*ن نهدردوى تو حيرانهواز بوىتومسـت
يد سر كوى تو غارت زده بسيار بود
من نه آشفْة آن زلف هُريِّانم و يس دل جمعى به كمند تو گرڤتار بود

جه اثُر بود در ابن بادهكه جز ساتى بزم هسه مستند و كـى نيسـت كه هنيار بود هن بنه بدناموومى خحو ارهتو خمودكيستِبگو بارسانى كه در این شهر زكوكار بود بر سر كوى مغان خرڤه و دسـنار بسوز مست مى دا چه غم از خرته و دستاربود

عثنق و دبوانگى و مستى و رندى شما سال ها شُد كه ــديـث سر بازار بــود

باز در صومعه با بى سر و مامانسى بجند زاهد نهر مرا برد به دستانى جند در ميان من و مفتى به در صومعـه دونى مسخناز سرمتت مى رنت بهبرمانى جند
viv

ای دل ازمهوفى و زاهد مسو ايمن كالِنان


تجوندلاز غهزه ربودى به دو زلغتمسيار راستگگونى جه كند در خم خهوگًانى حند

كـى نشانى به دل از كمبـُ ومل تو نداد جند بیهوده كنى تطــع بيابانى

اين^همانوادى عشققاست كه مجنونبر ميلـ


اندكى صبر كن اى قاثله سالار حیجاز كه مرا رفته به با نار منيلانـى קـد بر مر كوى تو هر شـب به اميل وطنى دل آواره زند دمت به دامهانى رهند

باز در شهر زهــر سو دل شُيداى هـا مى دود از هـى طغلي به دبستانى קند

گر به رنسار بتان زلت مشنيسر شكنند تيمت نافــة خحين رونـت عنبر شُكنتد

مست در موومعه امشب مرو ای دلزنهار كَ تو را مست بگيرند و مرا سر شكتند باربـ اينصومعهواران به جهجرم|ندرشهر جام دردى كنُ و كثكول قلندر شُكنـد ای دل از صونى و زامد مُو ايمنكايِان دو فضولند كـه دندان پيمبر شكنتد فصل گگل توبه گرو هى كه ز مى مىشكنند نوشتر آن است كــه از باده خلرشكنند

دست از بند حسريغان نكشل واعظ شُهر گَ دو صد بار سرش بر سر منبر شكنـد
VIA

شُمبخ و صوفى دو حريفند كه در :رده مـا وقت مى مر مر هم شيشه و ساغر شكنند

ای دل از صو معه در ميكده زن گَامىهـد تا بكى طاهت بيهوده بكشـ جامى קتند

ای متيمان در ميكده خشـظانه كجاست شابد از آتش میى بخته شود خامى جند

بر در صومعه تا بِند توان بود مقيم خميز و در كوى خرابات بزن كامى چید

من نه Tثثنتة زلف تو شدم كاندر شهر دل جمعى است !ريشان دلارامى هـند

عافبـث دسـ بـنون در ده عشُشُ بنهـاد از سر زلف تو در هاى یلم دامى چنـد

دلم از كعبـشٔ زهاد نهدا را بتُتـرنت ای نحوشا بتكلده و نحدمت اصنامى جند جند هـــم صـبتى صوعیه داران ای دل با مى و مطرب و ساتى ببر ايامى هند دوش زشا به هوای رخ ترسا بحهاى رفت در كوى مغـان ممره بدنامى حند

بعد از اين دل به نگّارى نتو ان داد همـا هند تحوارى به ره عشُق كلــندامى چخند

بادة عشت تو آن روز به جام ما بو2 كى نه ميخانه , نهساقى و نه مينا بود

به سر زلف تو و تَانهُ هين بـاد مبا با منسُ دوش به هرسلمـله صد غرغا بود

هر دو عالم بفروشى به نگاه صنهى گر بدانى كه هـلسود من ازلن سودا بود

تو میندار كه جان زنده مسيها مى كرد گر ته فيض دم آن مغبین ترسا بـود

زاهدازجنتـو طوبى سخنارگوثىراست نتوانگفت جو آن عارض و آن بالا بود

دلوجانخواسـتبهيكبوسهـجوبامابنــــت اندرين مر-حله دل غافل و جان شيدا بود

باده امروز كشد سوختّه آتش عشت زامهـ نحام طهـع در طهـع فردا بود
 ور نه نخون دل ما بود كه در مينا بسود

قرخ بى ههر مر كين مرا داشت مها این تَد بود كه در ماية شاهم ـجا بـود تحسرو راد محمــل شه غازى كه كغش گَوهر افــاتى او طعنه زن دريا بـود
$\square$
آنان كه نيمهـ ير مر كــوى فنا زنند از جام نيستى هى هستــىززا زتند

نى بيم اذ فنا و نه خــــرسند از بـا بك باره بر بیا و فنا يشت با زند

مرغان آثيـيانة قدسند و عاقِـت
زيسن Tآيانـه نيهـه بـرTشنا زنند با مد هزار تدس هلايك برابر امت
اين قوم يك نغس كه به باد خـدا زنند اين قوم را مبين به سعارت كه اين گگروه
نالٍ رمـند و با به مر كيميا زنـــد

$$
V Y \text { - }
$$

هر بیند مغلسند و تهى دسـتا و بی توا با بر سرير كسرى و بـم از غنا زننل

هون و هعرا نه شُيوه امل ارادت است با دوست دم چگگونه ز جحون و شهرا زننل

با عاشعان ز خْوف و رجا هيـع دم هزن كابن قوم بـاى بر مر خورون و رجا زنتد

منصور وار نهويش به دار فنا زننــل
Aستغرت بـستار جمالند و از جـهال
بك دم به دولت دو جهان يستت با زنند
هحون مانختن به سو نختن آمل دوا به درد
Tتش به نَانمــان تو بیــذار تا زنند
از تيـن عـشت دوست هما گر شوى شهـي
حوران خلد روح تو را مرسبا زنند
 گو اه مدعى و عصتسـب عسس باشمد
 كهحاصلدو جهاندر هميننغسباشُلد
 شبى كه بر سرزلفـْ تودسترسبامُد
 مر اهو ایى سركو كیدر مـت بسباشـد


بهمتلـعى كهمرا دوستصم نغس باشد
 به راه عـتى تو واماند گان باديه را
 نداد لعل لبّن كام تلتخــامان سديث اين دلTشغته موبه موگويم
 نسيم روغهُ رخهوان بهزاند ارن ارنانی همابكوى بتان دل از.

غسم ايام بـه آسانِّم از برود جز غزم دبدن دوى تو كه مشكلبوود

باى مجتون نتو ان بست بـه هـغام وداع ع

 از مناينبیت شـب وروز به محهل برود

با حنبن قاهت اگگر باى نتَى در بـنان
سرو از غيرت بالآى تو در گّل برود

كاثّ بى پردده عيان در بسر عانل برود
مانده در بهر غم عشَقَ هرا كشتى بخت
نـرطهاى كو كه ازاين ورطهبهساحل برود
هاصل عمر غم عشت تــو باشد ورنه ! به جه كار آبدم آذ عمر كه باطل برود

صبر و آرام طهع از دل هجنون مكنـد خاصه آن روز كه از باديه هحخل برود

اگَ این است هوای دل هر جـائى من روزى آيد كه مرا جانز می دل بـرود

هيِيج ديوانه به غير از دل ثيلاى هما نشتبد!ـم كـه دنبال سلاسل بـرود

نورمُيد در ركاب او ذره وار باشد
 زاهد ز سُور لعل او باده نحوار باشد آن لاله خيزز گردد اين مشكبار باشد وززلف بیقرارش دل بل بيعرار باشد هر كس كه ديد رويسشبىاختيارباشد راهد بحتور وكوئر اميلوار بـاسْـد مستى وعـتق بازى ما را شهعار باشد

بر رخش حسن آذ مههر كَهسو ارباشد برنعطةء دهانش هر كسى نگشتـو اقف صونى به ياد جحنـم إو جر عهنوش



 هرهيز و بارسانى نبود مُعار مـا را

VYY


 هـجحون هها يمالم ديو انه وآر بانُد

عزم ديار ديگگر بايل نهودن ايِـلـ
 اككسردو لـتايلسل دانى كر استانحامل زلفين Tنيريرو Tآنر اكهسانحتمبنون

*     *         * 

 ;

خوثن آندلى كه زيـيكان دوست یحالـشود نحوث آنسرى كه نگارش زمبـن بردارد

گّمان مبر كه زشمشير روى برتـابد كسيعكه بر رن زیباى او نظر دارد

زاهل غسُق كهبا باهُل آن هسوسناكى كه در میبـت جانان زـجان حذر دارد
 زنحويش Tنكاكـه تسـدارد نحبر نجبردارد

مگو ححدبـش تِامت كه يِاد تامت دو دت شُبم ز روز تيـاعـت درازتــر دارد

اتَر نهال نديدى كه شكر آرد بــنر زهال صبر بهرود كه بر منكر دارد
 كه بيم جان و سر اين راه קر نْعردارد



$$
x=x \neq *
$$

بنوتُ باده كه غم را جزايِّعلا ج زيايد بهوش باشُ كه عـر زمانسه دير نیايد

زرخ جو هُردْگشايد بهـُت روحنم ^ن !روى سوختگان بسابى ازبهـت گیمايد

مرانمراب مروتخو نـستت ونحرفــٔ ازرت بهل كه آتشـُ اندر زنم كه دود بر Tايد

بجز نواى ربابم كه سر بشور بـر آرد بغير جام شورابم كه غم زدل بزدايمد
 كــيكه در ره جانان زجان درين زمايد

اسير عشُّ بتى ثُد دلم بملك مصبت كه عقل و دين جهاتى بغهزهاى بربايد

مدار غَم اگگرت ششه برTاستان ندهد ره كه گَ درى بتو بندد هزار در بگگشابد

جنان سرود هـا داستان عشت و محجبت كه هيج بلبل دستان سرا هینين نسرايد
$\approx \% \%$
بتان كــه فنتة شُهر از رخ دلاويزند بلای دين و دل ودام زهد ر يرهيزند

كمند نحاطر خلق از در زلفـ يرشكند ضرار غخـرهن صبر از رن دلاويزنــد خومْا دلى كه زهيكان عشق تكردد خالـ خوشا سرىكـه بهفتر اك دوست آويزند به يكَ نگَاه بسى جاذ بى گَـه سوزند به يلف خدنگت بسى تحون بىدلانريزند

هُكنج زلفت به بالين خستگان مخگشا كه زخم ر نافة مــكين به هم نياميزند ثر اب عشت از آنان طلبسهي هونذمّمي زخويش خالى و از عـّقدوستـلبريزند

VYF

مويز تحون جهان ايتقلر بنرس كه تحلى
جـو زلفكان تو بر دامن تو آوـزنـــد
 كه آبروى عزیزان بخالـ ره ريزند

از آندو نرگّس جادو شهخور فريُب هما


گَر هر مو جمالل تو در عالم اوفتد در سهجله ريش تو ملك , آدم اونذلد



چون آفتاب تحهره عيان كن كه از رختـ


بر ياد داد عشت تو خالك و, جود

 ـخگذار يلك جهوان دل و -جان دردم ارفتا

شُربت زدست غيربود زهر جـان ر'ى از دسـت دوسـت زنمّ به ازمرهم اوتهد
 او را گّهـان ••ر كــه بیازو خ>م اونته

فارغ مسرى كه بر "م سـوداي او رود خحر دلى 45 با غـه او هملدم اونتد

كامـم لب تو داد كــه سيراب




VYA

دور از لخ تو جمان و دل من קنان بود كز روضهــه بهشت بـــدا آدم اونتد

هر غلشُ نـى


تنها نــــه او فتــادة زلنت دل منست زاهد گر اين ككنلد بـبيند هم اونتد

در تَلستان سحن تو هر سو نظر كنم


ترمس شما كه خمر من ڤستیى رود بياد گک شیلهاى زآه تس，در عالم اونتد

در مدح بوتراب بـا من فرمنته مهـم تغس ，همدم اوفتد


وقتى Tار بكيرد كه دلارام آيل




كه بــى دل زهـركوى تو ناكام آبـ
چون هها برسـرسوداى توبدنام آيد

بـهدلارام كبـا دردمن آرام Tـيـد بر دركعبه گگ از دير در آيد صنمیى
 ايدل سو خته ازشتحجنه حذر كن كامشـب بیهز از دوى دلاو！زتو در حالغة زلفـ كى ميسر شُود از وصل تو كا لم دل ما
症为

هو آفتاب من ازيرده بی－حجاب؟ در آبد غُـم جهان رود از دل سُـبـ فرات سر Tيد جو ما هم از سغر آبد غم جهان بسر آيد خوش آنزهان كه بغويند ماهم الزسفر آيد

جهان نشار تو سازم روان به باى تو بازم كه صحجبت تو زجان و جهان عزيزتر آيد هودوست دستدهدباى كوبجرسرهـتى كه باطلسـت بجزدوسـت هریه درنظلر آيد Vター

بهار^یشود آنـنانهأي كه دوست نـر امل بهشمت مىشُود آن مبجلسى
 ؛بهيره از مى باطل مهل كه عمر مر آيلد

چنان سرود هما داستان عشئ و عهبت كه هيـع بلبل دستانسرا هنين نسرايد

از مى عشُي تو جامى يسرادهــم زد .

نه هنان دل بسر زلفـ مُو بيوند كَرْتـ كه تواند دگُشُ دور فلك برهم زد

خرمن تهل نگههارم از آن
كَّلدی بیشُ نبود آتكه ره آدم زد
ذره بودم ولى ازعشتّ تو خورشيل نـدم
هسحو آن تطره ناتحيز كه خحود برنم زد
-ن ضعيفـ و آو قوى دست كـما مردتوام
با نو منر بنـجه كتد رنجه اگر رسنم زد
بندة إِر منانم كه گَداى در او
خنده از جام سقاليّن بجام تمر زد
سر جـعیت اسباب حهان دالتـت دلم مس زلفت توام اسباب؟ جهان برهم زد


تا بكالى

تحبر از كيفيت بادة عشت تو نيانت هر محكيهى كه دم از-حكمت كيفـو كمزد

مـخن عشت مما در يركس فات مكن
نتوان حرف محبت بر نامحرم زد

مستانه با زعشتق تو بر ماسوا زنتد
غواص وار غوطه ببحر فنا زنتد
هر سو فَدم بهثره باد صبا زاد


در كوى عـنق لان هحجت

كى سكا ونك وصال تو بر نام ما زنند
آتش بجانْ
در راه عشتق اتَرتَدمى با مما زتند

Tنانكه با تو ساغر مهر و وفا زنند
 بويتد تا زهین دوز الكف تو نافهای آنانكه ره بحچن دوزلف تو يافتند
 Tنانكه زير تــغ تودارند جاندريـغ


 بايدكه بگندند بيكباره ازدو كون
***
بزم ازشاهل و مى تُرجه برخوان مازد
بىرخ دوست نـخواهم كه به نيران ماند
 بزم ما مبلسيان روخهٔ رخوان ماند

عرقامت آنكهزروى تو جكد وتَتسهاع ع يا كه بر برگت سـن فطــرة بـاران ماند

خسرو حسنى و ملل دل ما را **سند كز هجوم مبه ناز تو ويران مـانــد

Tشكارا من از اول نكنم ثهر تـرا كآنر اين راز هحالست كه ينهان ماند

بر بهشت دخ تو قصأ دحروهیی دل
مئل آدم و افنسانــٌ شيطان مـانــد

دردمند تو ندارد غم درمان كسى كه بیجان و دل او درد تو درمان ماند كوهرانـرم توانم كنم از آه ولــى




T $T$ كاز TGست كه حركعبه مسلمان ماند
*

ماقى بياكه نوبـت كاموالكرام مُـد

 ازدل برون زـوام مي لعلفام مُـد تا نحودقِول دو بـت ندانم كدامبمـد

 رورا ازين مكن كه ترا ننگَّ نامُّد ازنحرمى خحو روخهُ دار الدلام مُد
 لازم بامل عشت هحوبيـتالحرام شـد شُمل آشكار وتفرته درمبع وشام شـد


عيلد نحبحسته Tمد و ماه صـام ابام عّسُو گاهنشاطل و طرمب دسیلد يكـال مي بغتوى بيرمغان خحوردِم هر خون كاكرد دردل مادور آسمان


 حون ثبت مُلم بدفتر عـنات نام تو
 درسايـة وهـال هما خحسروى طلب Tناملى كه طو نـ حريم وصمال او آذفاضلمى كهآتى ازطبـع و كلكاو بختشُنهجسته تا كه مرا إدهماياو

سرو سيمين «ن آنيجا كا برنتار بود بـرد و غـــاليه ومشلك بهتـروار بــود خانه هرمـيك شود زلف تحو بر باد دهد بزم فردوم بود محونكا برنتار بسود
 مُهر بر هم زند آنگه كـه ببازار بود

رهزنى از برى Tمو خته در بردن دل كه نهان از زظـر خلق بريوار بـود نر گَس حشّم تونازمكه بمستىشمبه وروز از يى دبن و دله مردم هـيار بود عيسٌ ما با لب تو لذت كوثر بنتيُ بزم ما از رن توغيرت فرغهـار بـود

زلف تو شعبله انگگِيز ونطت مُعبده مِاز زيـنـدو سـار بسى نـلق گرفتار بــود

فتنه درعهد شهنشاه مگر زالفـ تو كرد كه بدين گّونه شبب و روز گَرنتار بود

گرنتگون ساريّدآنز لفـبرويت نه عهبب كه گَنه كار بلدين روز مـزاوار بود جون هما عيش جهاندارد , اقبال بلند هر كه در مايئ داراى جهاندار بـود وارث مسند جم تحسرو اقليم عجم كه نكو روى و نكو رای و نكو كار بود شهاه جمشجاه محمد ثـه نحورشميل سرير كه جم اورنگگ وجم آئين وجم آثاربود

Tانكـه جــام عشت بـــز مهعا زنتد لـك دم بهمللك مردو جهان يشت بـا زنـد از عشت خالا زر شُود ایکلت عاشمان تلبب وجود خوو يش بر آن كيميا زنند آنانكه گینج وصل ترا آرزء كنند بابد كه نحويش را بدم ازدهـا زند

آنانكه از وهال تو امروز غافلند
فرداى حشر نـالـن يـا سترتا زنند
آنجا كه چیین زلفگشانى خططا بود بر ياد منُل اگر قدمى در نهتا زنند

در روى تو كه آينة وجه باقى است
اهل صغا هر آينه دم از صها زنتد
ما ماجراى خغويس بيكسو نهادهايم تا هیند زاهداذ دم از اين مأبرا زنند

آنان كه با رخ توصتم عشّق باختند بر كفر و دين و دبر وسرم بشت

هورن خضر تا بصبـح ابد مست وزندهاند Tآنكه جام عشق شٌبى با هما زنتد

*     *         * 

 نگار ستان مخوانشجنت بر حورعينباشد بدبن حسن و دلارانى بدين كثمى وزيِانى مهندارم نگارى درنگَارستان هیين بـامد

بهل تا خون من ريزد نگًار نازنين من كه نحون من حكال آن نگار ناز نين باشد

تصاصىنبستدرشر ع محبت خوبرويانرا و گَرنه خو نبهاي بی گَنامانبيشازينباشُد

اگَر شد عتلودين من اسمير زلف وجاناو
فداىزلفـ وخاللاو هزارانععلودينبانـد
مبوشانطلعتزيباكه هر كس بنگردگويد هزارانآفرين بر كلك صورت اففرينباشـل

نه ماهي هـجو دخهار نو بربام فلك تابد نه سروى مصحوبالآىتودرخحلد برينباشد

اگّر تو روى Tتسْبار و زلف عنبريندارى
مرا مم ديلهُ خحونبار و آه آتشّين بانـد
مرا كکّتى و يار مدعى كُّتْتى برغم من كبا رسم ونادارى نگّارا اينتحنين باشُد

خوشا Tنسو خته جانى كهاندروزتستجاندادن سر اندر آستان يار و جان در آستَن باشد

زر اتى روكى جانان مو ختـ جاذ ناتوانم را خوشا آنهانقمسيكينكه با جانان تريننبانُد
 كهشيرينترزدستدو سـتزهر ازانگَبينباشد

ههااسرار عشتدوسـت-جز بادو ستنتو انگغت ميندارم كه شر كساينامانترا امين بامُل

با دومست TX كسان كی جانفز| زنند
بر جششـة حيـات نحضر بشـت ;ـا زنند
مى كيمباك، جان بود ايكات زامتهان تلب دجـود مــا همه بر كيميا زننل در جامشنان مد†م بحز نَون دل مباد الين زاهلـان كــه ستگَ بـيناى مـازتند

با عاشفالن ببال بلـ جو اغنبا كإن مغلدطان قدم بسر اغنيا زنند

جان راصغا زآينة روى يار بخش بـٌ:و هر آن لطيغه كه اهل صها زنـد
 با ايِنگَروه بـر مسر شاه وگدا زنند ديوانگان دوست همــا از جهــانـان يخگذشته|نسم و بـا بسر مـا سوازنتل

يك لـحظله بان>ود آى كه عردان-ستیبرست


*     * 

روشّنى بحْس جههاتى آن رخ زيبا بود بىنصيب, از طلعت خمورشيل نابينا بود
 خــرو ان را با كَايان ككى سرسودا بود
 صدهز ار انععلو بجانتبتنو نصغتـشيدابود

هر كسى را بهرهای دادند از روز ازل خحون دل از ماغر دوران نصيبـ ما بود ماى كُن از صهبتت تُها كه اندرمللكغغر گُنـج دد تنهايُى است و دنـج با تنها بود

زامدان راتارزلغس درصف مستان كُد ساتى شهجلس اگر معشون خوشُ آوا بود

يكــدل دور از وحن انتاده امِنجا بــود
در همه عالم اگگر اككسر جان جونّى ڤما كيهيای هجـــان تغبار درگَـه مولا بود
 داند ابن بعنىى كسي كثش ديدة بنيا بود

سانى بيار باده كه خرم جهان بود غم در كنار و دل تحوشّ وـجان شادمانبود ـجامى سبلت يگگير 5ه دوران بكام شد رطلّ گـران بياد كه خرم جهان بود

از مشـلف و عود وعتبر و هينــا و جـام مي
كو ئى كى كوى ميكـده باغ جنان بود
تحوامى كه غم برى ز دل ار گّثت نو بهار
نْرمتصر از بهـار دن دالسنـان بود
نحواهى كه در بهثـت خْرامى به خرمى دلكشتـر از !هـشـت سرای منــان بود

بردار هرده از دخ و بخــرام بینفـابِ تا كى به يــرده روى تو جــانـا تهان بود

مردم بهـاى غاليه نعـهم دوان دهــد گـر نكهـتى ذ زلـغ تو با كاروان بود

زلف تو غارت دل و يتهاى دين كند
لمـل تو راحت تن و Tار بـان بود
-جز دوى تو بـه نــرمى ای رشك نو بهار كمى نوبلهـار بر سر مرو روان بود
 باليـن و بسـترم سعمن و ضيمـران بود

خْواهى به بزم شاه جواهر كتى نثار


*     * 

گر راه من بـه ميكـده بار دگر مُود هـر دل ز كار اهـل رِا با نمبر شود

ای ترك يارسى به همه كيُس كافـر اسـت آن بارسا كــه مستـ تو از يك نظر شود

جان بى-حضوردوسمت دريـن اسـت دربدن ای كافكى در آيـــد و از تن بـــدر سُو2

اي آسهمان ز كين تو شـيات مهر دوست كز جان و دل بر این و جای د گّر شود

VTP

بر من كه نالم از غم روبـت عجب مدار كر كـوه بار عنْت كهُل از كمر شود
 ارزان بهـاى نافه و نر خ شكـر شود
 كــامن كــارها ز فتنة دور ؤمـر شود

در مــاية كمـال هـكـن فثنه ایى بسر ور مى كنى مباد كه شُه را خحبر شُود

ترسم كه علم و زهـد به يل سو تْى شها روزى گَـرـت بـه سلفـة مستان كَدَر مْود

مسنان ست چو باده ز جام صنا زنند جـام صفـا به مجلس امل. وفـا زنند لز دسـت دوست جام محیبت كشيلهاند با آمتــين زشان بـه س~ر ماسوا زنند





نه نحا با بر نعيـم ر تار خحو شير نهـدا زنند

آتَّ شُود فـرده ز نام علـى اگَـر
نام علـى :رنــل بـه دوزن كوا زنهـ بیگانه گر جـه از دو جهـانتد اإن گروه روى نـيـاز در تَلـم آنْـا زتند تو كـرده استوار در این نحاكدان قَم
هردان هيز ز عشت تــن مر سها زنتد
 كاين פَـوم باى بـر سر آب بِـا زنند

Tتش مها به كبر و ريا زن كه عاشُعان خر گاه قربـ در حـرم كبريا زنند

دريای عُتق را كه كران است نايديد آنـان كـه مامىانــد دم Tشنا زنتد

زين ورطهكس نرفت جز آنانكه از ازل
2سـت ولا بـه دامـن ل ل عبـا زنتد
هر سر نه لايق است به ديهِيم نـهسروى اين قرعسه تا يِه نام كدامين كَدا زنند تا تاج فقر را به كدامين گّدا دهند تا ساز عشتق دا به كـدامين نوا زتند
***
به آستان تو هر كس كی هاسبانى كرد اگگـر كه بود گّدا عيشّ خسرواني كرد

زيان به بندگى عشت نيست روى مناب كه هر كه كرد يسى سود رايگًانى كرد

مههيدعشت شواى دل كهمر كه كشنتا اوست نزون ز نضر در صد ترن زندگانى كرد جهاى دُّهن و جود رقيب د رنـج جهان منزای اوستت كه بیدوستكامرانى كرد هی غم ز دشمنى روزگَار و كبن سيهر كه دوست دوستى ر يار مهربانی كرد
 كه بادشٌامى و هر سحكم مىتواتى كرد ز سحر و فننةٌ تو ایِمن است ملك دلم هرا كه بيم ز شمتير الِلخانى كرد

نحدارهعانى كو حلعـة اطــاعت شاه بعوش بير فلك ز اول جوانى كرد

به زير سايهُ دولت هماى را گه مدح
عطـا زدولت شه افسر كيانى كرد
بكام خويشُ دد ايــــام كامران بادا كـه در بناهن ايام كامـرانى كرد

طرة كرد مجنون و سر برا بصسراداد كوى ميخانها را گزند مباد
 گَر ترا بير عشت شـد شـد استاد ناكَهان در ميان شهر فتاد
وآنجه ويرانه بود گثشت آباد هر كه نحسر و بود شود فود فرهاد سرنهاديم هر هیه بادا باد

ساتى عسنق باز جامم دار از يكى جرعه بازم آذ ميار دو جهانگَرمُودنحراب جه جه غم
 دقتر زهد روبشوى درآبـ
 شرجه آباد بود شد ويران عـنق شيرين جوشور انگگيزد رر بيابان عشت دوست هما

دولت نكند ساية امبال و يـار شد هجان دركنار Tهد و غم بركنار شـد داتيكه زنـــة دوجهان كيــت نا ابــ جانى كه زنده ازلب جان بخش يارشد زلفت ترار و صبر دل هوسُـند برد جشمـت بلاى جـسان و دل بيعرار شد تا باغم تو ساخت دل دردمند من آسوده از جهان و غم روزگار شد میصول علم و حاصل يرهيز ونتد عمر نصل بهاد صرف گّل و نـوبهاد شد

مى نوش وغم مخوركه ندارد غم جهان


آرد كمند زلغ تو سيهرغرا بدام نبود عجبب آگر كه مـايت شـكار شد

درياىنحممدأمحومنمسـت سرغخوشاست هر كس نجبر ز زسـت يرورد گار شـد

هر كس كی زد بدامن Tال دسول دست آسوده از قِامتت و هول شمار شمد

*     *         * 

درمم خهو آندو زلغ نحم اندر خـم اوفتد كار هزار سلسلل دل درمم اونتد

دانى كدام دل بجهان يافت غدرمى آن دل كـه در كمئد بلا و غــم اوتةد

مگذار شطط عذار تو بو شدكن اهرمن روزى مباد دركف او خاتم اوثتد

هر گوشه صيلها بكـند آورى ولى صيدى بدام عشتّ تو جون من كم اوتتد

اندر شيكنج زلف تو خونست حال دل هرونست كشتيى كـه بـوج يم اونتد

مشكل ز جاره جويِ سيمرع جان برد مجروع نیـر عشق اگَــر رستم اوفتد

بگگـاى زلف بر مر بـالِينم ایى :سر بر زخم بوى مشلك كجا مرمم اوفتد

گگـردود يسـاش سلطننت عشت بشْود از تخت سلطنت يسر ادهسم اوغتد ترسم حهو اشلك دِده من موج زن سُود ابن نه روات بر سرهم دردم اوفتد

هــّم ونـا مـــار زابناى ردز گَار كانلر زمانه اهل مخبت كم ارنتد

جز آنكه مست جام محبت برد هـا كمتر بروزگَــار دلـى خــرم اوثتد

خرم دلى هر گَه بياد زلف تو تو دل بيعرار مُد
 از لاله يرس كز غم مجروح گَر دلىدوسه اززنْمَخمارمُد
 آنرا كه عشَشَبازی و مستى شُعار شّد كز سيل اسنـن دامن هن جوريبار شمد كاندر كميند زلف همايـت مُكار شُد

Tنرا كه در كنار تو 'يُع بخت بارسـد از بوى طرة تو نسيمُّ دهد ترار ار
 از ما ميرس قدر گلستان وصل را در نوبهار بوى گّلـُ مرهم جانزننده كن زباده كه ازبوى نوبهار

 امروزشاه هحلثة خو بان تو تُى بحـنـن
**:
آن شُهـوار حسن كه دل صيد او بود
آشوب حسن او بدر و بام وكو بـود
بس تنز كه بايسمال سـندس جونحالك بود

هر جا تنى است كشتنه شمشُير عشنق اوست هر جا سريــت درنحّ جو كَان او بـود
 از زلف هشُكبار و خحط مشكبو بـود تنها نه دل بياد تو مشُغول وهبدم است جان نيز در بدن بهمبن گغتكو بـود

تنها شمين نه آبروى یا بباد رفت :س رفته آبر, كه در آن خالو كو بود

تنها نه من فتادة Tآ زلف سر كشم شهوى امدير غمز

ايمن مشيو ز


صـل جان و دل بهو قدمكي صميل او بود



كز لاله لملگون هعه اطر افـ جو بود
بينى

دانى بیه ونت خْون بود از وتْها
وقتى كا يار در بــر ومى درسبو بسود

2* 2 $2 \times$

شُرح جمال Tان صنم دلنواز كرد
طومار اشتبات محبان دراز كرد
شرح نِاز اهل محجبت درازكرد

هر كس كه دبدناز تو جانرا نياز كـرا كرد
بيشاصلسِت هر جه بعالم نهاز كـر كرد
مطر ببجنين كه برده عشاق ساز كر كرد


إرلالدششت وو ادی, كوى كـجاز كرد

كو يشه رازفـض نظا نـر شـاهباز كرد

باد صبا سهر ورقگل קیوباز كرد باد صبا زز لف تو ريك حكلقهباز كرد




 مجلس فروز انجمن عاشتان شُورد
 مجنون بياد خهرة لبلى زختون
 ازمهرشاه ناز يخورشيد كن هـا

Tنانكـه بسودای لبـت بـوالهـوسانند

Tنانكه مُسب وصل تو Tند میایان حون صبـح بیويـت مهـ مــكـن تفسا نتد

باغيست جيهال تو كه ييوند - يـاتسـت هر ميوة نردسته كز آن بـاغ دسانتد

مانيم زديدار تو مهروم , گـرته از دولت وصل تــو دل آسودهكسانند

از مردم دنيا مطلـبـ مهركه ايسـن توم در قلمبـ نفـاقند و مـووافت
 كايّن شاه مواران شمه تحابك قـرسانند

پيو سته نحورم خحوندلاز غـمه كه دردهر نيحان جهان از جـهـ گَفتار خـساند

غـم نيست اگگ مينفس غیر بود دوسـت


شر نحانه كه ماهيــت رتيبان بـخرونــند هر جا بود اين تد بغو غنـا مگـانتم اوضها ع بهان را بـ~ تگامى بفروشند این يـسر و یا طاينه ياربـ پهـ كسانتد بار غثم تو ستخت بود بـى علد عـتْ
 در شهر هـا این هـه اعهجاز و بلاغت آن شرجند كسانند به آبال و به اسبابـ


درياست ولای على , آل كرامنْ مد ره اين بحركجبا خــار و خسساند

نظر دوست جه بود ارنغـى با ما بود تا بكام دل دشـهن نه جهان تنها بود

غير تمكثت كه غيراز جه بيند رخ دوست با وجردى كه دزآن آينه نـابينا بـود

گر ز سودای مـبـت شود آگگـه زاهد
نكند عيبـ كــــه سودا زدة رسوا بود
حال مرگَتْته این باديه از مجنون برس كاندرين مرحله او مم قدمي با مابود

عهد كردى وه هیه بودي اگَر T Tن عهد تو:ابر-جابود

عارن ازروى نوهرلحظدكند سيردو كون
منكر عشف در ادِـن T Tينه نـابينا بـود كوه را نرم كند آه دل سوختگان دل Tنماه مگیر سيختتر از نحارا بود حلبران دل اگگر ايِگَو ته برند از كن نلقت هجيى نيست اگگر ملك دلى يغنا بـود

دلى آسوده نديديم در اين بوم هـا هعر آن دلكه ززلف عنمى شهيا بود

ههى كه يلوه زنورششيد بيـتر دارد ز تيره روزى عـنـاق كـى خجــر دارد فنان وTه مـرا كى اثر بود بدلن سثمگرى كـه دل از سنگَت ستختر دارد

با> كه از بر جانان بود بیجان بهخرند


هزار دل بيكى غنزه بسته ور زنجير از آن دو طرهكه از دوشي تا ككر دارد

من آدمى نشنيدم باين الطانت و سسن مگر زحور و يرى مسادر و يسـر دارد

رلم زهومعه نووذ شد كجاستاساقىبزم كه مرهم دل عـات خـون جیگر دارد
 كه زخم دارم و زلف تــو مشلكتر دارد

مباثن ايمن از اففان , اهـ سو نَتْگان كه آه و ناله نوونين دلان اثر دارد
 كه يـش تير بِلا جان و دل سبر دارد

بنوشَ آگَرمهه زهر است درمحبتت دوست كه زهر از كف او لذت شكر دارد

ببومة لب جانان از آن خوشم بجهان كــــ ايـن وظلينه بعشاق مستمر دارد
 كه از غبار رمش روشنى بصر دارد جو ترل صر نكتى با منه بوادى عشق كه اين طريت بهر گام صهد خطر دادد

فغان كه ميمبرى برد د!ن و دل زکكم كه مم زسنگت دل وهم زسيم بـردارد

غم از دلم نبرد روضة بهثت مها مگـر زههره نگــارم نقابب بـردارد

پـشمة خضر كب دوح فزاى تو بود سبزة خملد خعل غـسالِه ساى تسو بسود
 بعز از ختشّم دوا تيستاكه جای توبود

از من ا؟ آينه دو روى هر Tنينه متابب كه مرادوشّى دل زلفـاع تــو بــود

مسوتحتم درנه عشّت تو سرا!ى و:جود بجزاز دل كه در آنخون شُه جایى توبود

ميب عستى ما نيست بـجز مستى تو گرگنا مسْتى مـــا يانـت بتاى تسو بــود
 ور دمل -حاصل آن مهرگَياى تـو بود

سهاثي لـه كه برم از تـو ششكايت برغير نخوشتر از الفت اغيار جناى تو بـود

Tانــكه Tزاد زمسانست اممير تـو سُود TiT ختلبآن تن كه زشُهشير تو درْخون غلطد الین آنسر كه بتسليم رضای تو بود Ti T T آشوب جهان TTت جانش تخواند زلف مشكيت وخحط غاليـــهُساى تـو بود اين ملاحـتكه تو اندرلب شيرين دارى نمكى مسـت كه دو شعر مداي تــو :ود

نه مرا بـا مر زلف تـــو سروكار بود انــلـرين سلسله سـودازده بسـبار بسود تيسـتكس دا نجبر از سال يريشانى دل مگر آنكسي VPP

هر كجا ذكر رنا و زلف تو Tيد بميان كَل بتخـرمن نـود و مشلث بختسروار بود
 ورنه جون بنگیى ار نيز دراين كار بود

بجز از واعظ و Tنهم زمی مصلـتنى كس نينّم كه در اين كار در انكار بود

تحرة ديرگَاهيسـت كه در نحانــة خحمار بسود

كوثر و حورو تماهـايى يِناندانى چجيست
مى وممشُوتَ وبساطى كه در او بار بود
آنهـ4 نعمت فردوس وووصال دن حورد تنسى عيش بسنلوتگـه دلـــــدار بود سر بينكن بره دوسـد كه در وادى عشتي نيّعت Tاسوده جز Tنكس كه مبشكار بود

در غْرابات حرينان مهه سرمست مدام واعظا شهر مــدام از بي ازكار يود

هـه انسانة شيدائى و مستى هماست هرحدلئى كــهكنون بر مر بـازار بــود

توتى Tن فتنه كه Tشوبـ جهان موى توبود تو'تى Tن كعبه كهروى مهـكسسوىتوبود

مسبلد وهيكله دوشن زمه روى تو بود كفر و اسلام يكى ددكهويكىموى توبود

جه نحرابات وجه مسهجد جه كليها جاحرم دل بهرسو كه گذر كرد رهشُسوى تو بود

خضر را زندگى از آبـ سياتست و مرا بان اگرزنله شُد از للمسنختَوى تو بود

برصر كوى تو كس طبل اقامت نزدى همجو موى تو دلاز ار اگگَ خدوى تو بود

هشت كَلشمن صغت غنهجْ از باغ زو هسـت هنـت دريا ءدّل تطرهاى از ججوى تو بود

Tفت هوش وخرد نر گیى بِهار تو مـد فتنة اهـل نظر غهزة جـــادوى ت-و !ود

ماه تابان زه هـين بيلك سر كوى تو تّثـت

در كليسا و سתم رتّتم و هركس ديلم ورد شام وسحر از روى تو وهوىتوبود

راستى زينت باغ كَل و شهشاد سرو بالاى تو و مينبل گَيسوى تَـو بود

اينهس وصغن كه از جنتت و كوثر گَويند
منغت لعل تو و قامـت دلجوكـ تو بـود تا مگر دور جوانى بسر آيد یِارش مالها بير فلك منتظر روى تـو بــود

ناك كوى تو مها را بود اكسير مواد دو اتـآنبانتصكه درويس سر كوى توبود
***
T
كو بخخت كه ما را بيرخْسويش بخوانسـد آن دولت بجم يافت كه در كوى غنرابات در باى بتى سر نهل و -جام ستاند هيهات كه ازكفن بدهم دامن وحلس گَر تِــغ زند برسر و گــر دسـت فنـاند ازدولت معشوت ومىاينعـيـش كهماراست غوغا كند ار شحتسبب شُهر بداند

آن صيدكه از دام گريزد بهیه عمر .

هون باد صبا ميگذرد بر سر زلفت ایكاث هيـامى بــل مــــا برسانــد

وامانـدهام ای دل بهبر قــافلـه سالار فرياد بر آور كـه بـه تعجيل ترانــد

اين آتش ما را مگر آن سیل بيامه بر خیزد و در دل نغسى باز نشاند

آن ترل به يغما دل ما مـتحو هما برد غم نيست هرآن صيل كه گیرد برماند

游*
كَـر ثند غخوست لِار نكکرو نكو بود هر كس كه خخو!روى بـود تندخو بود

از مهر ومـهـ گَـذـْته بخوبى و دلبرى كى مهر سرو تامت و مـه مهـكـو بـود

هربجاكه بگذرد شه من بـا سباه ناز غوغاى مرد و زن ز در و بام وكو بـود

بالاى سرو مـاه بود يا جمال او بر بر گ́ لاله غاليه يا غال او بسود

سر گشته دلكه از بى اوگو بكو رود اكنون بهحطههایى دو زلفش خو گو بود نبود عجب تُّر از سو زالفئى سذركنم هن زنحدار و طرة او مشكبو بود دهعان فرو نـوده بخم آفتاب مى در خم عجبسكه مهر درخشان فرو بـود

مر كس حودن بدام محبـت اسيرشد ديگگ, گَمان مبر كه نملاصى او بود


شُّر هما كـــ بوى جل آِيل زسوزاو
با نته جان بـغر كه متأى نكو بـود

*     * 

هر دو جهانز آفتاببجود تو مو جود
ليس بعين الـُهود غيرك عشهو برزدة دردو كون بـارگّه جـود
ازكرمت ريزه نحوار مقبل ومردود برملث آدم شُد ازعطاى تومساجود ای :بدوعالم از تو بود اليعد زـجود توموجود
 آهن تغنيده موم در كفـ داود ایى بحقيقت تو \&ينحامل ومهصمود كى بدو عالم شود تُول تومردود هرده بود بر جـهال تـاهد مغعهود
 شُمر هــا مشخزن لـالــى منضود فلك كالنشسس فىالممالنف مدلود كو كمبـ افيال تافمت از فلك جود

ای زده بر نه سمهر بارگّه جود لبس بدارالو جـود غـبرك مو جود

سوى تو اهيدوار موّمن و توسا بر فلك اخترشتد از ضياى توروشُن
 از تو بود ای بقا بذادت تو گاír مُوكت داودى و جـالال سـليمان
 مد


 از نظر شاه آفتابـ نگگين
 بير جهان ازعحاى تماه جو ان نمد

*     *         * 




سُد وآت آنكه از ر خ و زلف :رْر خان مجلس هر از شمشإق و ريحانتر نُود

VFA

شدگاه آنكه از دم ججانبهتْ نوبهار بستان زلاله عصحو رخ آن ;سر مُود

شد وتهت آنكه ساحتت ككزاروحرف جو از ميزه و بنفشه بهــتـ دتَــر شود

امروز مى بنوش كه فردا جمن زابر رنگین خجو بزم شاه زلمل و گهر شُود

تا هند ساقيا غم دوران دون خحرديم بيمانهاى بده كه غم از دل بير شود

فارغ زدرد عشت جهه لذت برد زعهر عمر آن بودكه با غم بجانان بهسر شُود

هر لحظه رخ ز باده مرافروزد آن برى


در دهگخار دوست شها ناك شـل نتم فرخ تنى

*     *         * 

Tشوبـ شهر طرة آن مـاهـرو بود
غوغاى دمر غمزه جادوى او بـود
مُوخ سمـــنـغـار و بهار بديــعرو نحورنيد مرو تَد ومه مشكهو بـود

هـيج از دهان او نبرد راه نكته سنع كس را خْبر هگگونـه زسر مگگو بود

جزْ دل كه خونشدهاز ستم او كَمان مدار كس با نبر زصبر من و جود او بـود

مـاتى مكن درين زيـمانه كاين مُرابِ نحون دل منست كــه انـــلدز سبو بود
 نانل مشو زشيخ كه هنگامسه جو بود
vpq

تو نيز لاله گون بكن از باده طرف دوى كز لاله لعلگّون هیه اطران جر بود

مى


امروز از سبوى مى آمـوده كن و جود دوزى سود كه نحاك وجودت سبو بود

دل زان يوسفى امست كی در مصر دلبرى صد يوسفش بهاى يككى تاز مو بـود

از سعى قصد ساجىى ا گَرطو ن كعبهاست معَود مـا طـو افت مس كوى او بـود

خوامى ایگر هیو خضهر بیاى جهان هما Tب بیـا نهفته در آن خحالك كــو :ود

*     * 

بزم شُل إز روى دوسـت جنت موعود


خلوت وصل اسـت شادى رخ ساقى هسُك در آٓن~ جـسوز , غاليه و عود
. عود كند جــان بتن ز زمز^هــ، عود ماه نبيند دگیـر نظير تـو مام نزايد ديگر قرين تسو مـولود

جود وبها از تو صبر و بيـدلى از من از ازل این شل شـيان ما و تــو معهود

از وجهلت سُـهس الضحى و قلبلث جلمهـود

تشنه من و آبـ بيش جشـمi نحورنــيد


بغت از نظر شه كه بـاد زن

تحسرو مستهود بـختت ناصسر دين ثماه آن كـه ازو تازه شُد مشحامد مهثود

水亦 $x^{2}$

آن كه از ناولك نَوت ريز تو هرهيز كند دل و جان دا عـغن ناولُ خحونريز كند

بس ختطر ناك بود وادى ودل نوسفراستـت
 در بر كــوهـكن ار صزدهُ ثـبرين آيد جان جه باشي كه نتّار سم شبديز كند
 تُود Tا


 تا به وامن جحو تبـا خرتها برهـيز كند آن برى رو دل شُـدـاى ڤما را تهو د!ود كا زنی
 نكتهاى گَر ز ونا آن حنم آموخته بود
 به دمى شعلة́ T Tـم دو جهان سوتحته بود تا زسـم سر زلف تو بسه عطـار رسيد داد !ر باد شر T ن نانـــ كه اندوخته بود
 Tتش عشتّ شگر در دكْ انروخته بود

وصل يوسنغ كه فزو نسـت زمد جان عزيز سحيرتىدارم از T ن نَدو ايحه كه بیرونْته بدد

كثى آن كس كه نبامو خـت ترا غير جنا نكتهای شم ز ونا داريِت Tموتّه بود

گربهسوداى تو جان داد هما نيستععجب
كُو مرى بود 5 از بهر تو اندوخته بود
***
دانیى دل غعزده را لمل تو چونكرد
خورنكرد ونر ان تواسَ از دِده برونكرد
نسلوتگه دل جاي هوس بود ازين جيشّ
عشقت به درون آمل و اغيار برونكرد
ديوانه نجـــويى به مـه شهر كه ما را

تحررت برم از آنكه به زلت نو زند دست كاين مار سيه را به چهه افسانه نسونكر3

هـا روز ازل شِّتْةُ روى نو بوديـم Tشغته سر زلف تو ما را نه كنونكرد در قيل جنونسـت هما هر كه به عالم ديوانـه|ام آن سلمسلة غاليه كــونكرد

غاطـر نكنم ز غصه T ازاد تا رسم غم از جهان برانتاد جهز دلر مغـان كه باد Tباد كزددست غم است جان بهفرياد
 چتلهان مى نابم آن صنم
 ماقى ز كـرم بيار جــامى

فىالدهر ولا يدوت هن جـاد ای نزد غم تو صبر بر باد مجر تو كه Tتشُش به - بان باد
 با مهر على كه جاودان باد
***
كويا خیبر از گَردش ایام زهارد

آغاز غـــم تــت كه انـجام ندارد
Tنیمبح قراناستـوزنیىيُام ندارد

ما را شود آن بخت كـه ناكام ندارد بيهاره یی ياد قغس آرام ندارد

جّم رنت و نرگت نامنّ ازدهر
 انـرو آزاد ممـا نگــردى از غم


TiT با بوا لهومـان راز غم عـتى مگوثُبد
 T نصبح كه شامسْ ز زفَانيست بهعالم

 دانى


**ـم ازمهع يارى بهجز از دومـتـ ببنديد

بيلوسـت اگگر باغ بهنـت است مسواميد بی يار اگگر مسمبت سحور است مجو يُد

An
 در هر دو جهان زنده بسود كتنته معشوت بـركـتـة مصشوت ننالِــد و ندو ئيد
 اين طرفهكه لب تشنـة اندر لب جو يمبد

هرمل كه نه لعل لبـ يسار امـت منوشــد شر گل كه نه رخسسار نگگار است مبو مُمد

اسـرار مییـت زهمـا گــوتُ يداربد

***
 زالفن بـها محـعـ اهـل نظر شود

در دهن جام خرته نهـ شيخن وارسا با بام باده گُر بست من بلوه گیر نود

آگی نشـد ز داز محبت هگــر كسى كز هست ونیــت هوبه بود بيسمبرتود
 دلدادهاى كه نالة او بـــاتانـــر مُود
 حهل بار اگَر زیای در آيــد بسر شُود جان باختن بیای تو Tمان بود ولى هـڭكل كم عشت روى تو ازمر يلدشود

ثـكر زدست غير تو زمـر آيدم بكام زمر ار تو ميلمى بـمذاقــم شمكرتود

شُوتم ببو سه: لبت انـــزون شود بـلمى مستسعیى Tب هر جه تحورد تشنهتر شود

دانى كه جییست ماصل عمر جهان هـا آن لِلك نغس كه با غم ججانان بسر مُود

紫等
 او را بجز انلدر دل وبرانـه سجونيل
 حرفى بجز از زهزهــن عـت مغَـويُمد


 كاندر طلب بـكده و جــــام و سبوتيُم
 صد سلهله ديِرانة ِيل
 ور مامى جوئيل بجز جوى مجو تُمد

با هركـى اسرار دل نحود نتواذكَّت


در عـتّ هما بــافت ره گֹت مهـبت


*     *         * 

يا دومـت آنكه رشُته بیوند بسته :ود


روخحسته شُو كد دوسـت تهد هرهم وصال از تير هیر مينه آفرا كـه خسته بود

صد جان زستر غـزهة طرار برده !ود صد دل زتابـ زلفت معنبر مُكسته بود

دل بسته بودر خخت عز يمـت بكوى دوست از تَتغ دخ نتازت بعزهي كـه بسته بود
 ريحان وگَل بمبلس ما دسته دسته بود باز Tمديم خحته و بیּاره در بـنـير صيلدى كه از كمند ارادت بجسته بـسود

ريدان وگّل كه يانت در Tت~~ خْليلوار


شُوقم دلِلِ راه مُـد إِدل و تُرنه عمَل اول تــدم بِاديـة عثتّ خـسته بـود

دإدم بكوى ميكدهدى خرتسة الما هندارم آنكه توبة ديرين شكسته بود

كمبة جان زرخ دوسـت صفانى دارد


نظرى يـانـي من كن كــ4 بـود كامروا بادثاني كــه نظل موي گـدانى داحد

بر مبغروزدگر مُــع كـــ كانـانi مــ هر شبب از طلعت تو نور وضيائىدارد

נرد عثُعْــت كه درمان نیذيرد ورنه شر غمى هجاره و هــر درد دوائى دارد

مـا بناكامى ازو دوروزهحال دل مــا كس هـه داiند كه دل كالمرواثى دارد

دلر باتى غرض از حسن بود نى نه كليم السـت بكفـت هر كه عصائى دارد

بجاى در ديلة من مانحته كاندر الب جوى سرو نسو-خاسته آر استه جــــائي دارد

تا مر زلف تو هرالحظفه بساز دگَر است شر سر موى ثن از شور نـــواثى دارد

چالك خوشُتر بود از خحنجر خو نريز فران دل ایگـر غير وصال تــو هوائى دارد نحونيها خو اهم از آن لعل روانبخغش ولى نحون ما كى يبر دوسـت بهانى دارد

خضر را زندگى ازآبس حياتست ولى زنده Tنسـت كه از درسست بغاتى دارد

خرمن كام جهان سوخته درويشّ ها آنكه مُد سو خته كیى بر گّذ ونوانّىدارد

گذرى دون نگارم بسر بـالبن كـرد شمه شبـ خوابگَم بر زگَل ونسرينكرد بتبـم لب شيربـن شـكـريــــار گشود خون بسى در دل شـكر زلب شيرين كرد من نبودم بجهان عاشن شوودبـين ليكن عكس آيننأ روى تو مرا خودد بينكرد تطرة ازعرت روى تو افتاد بهاك كلّسرازنالك بر Tردد وجهان مشكبن كرد عفل و دين من دلبـاخته دانى كه ربود TT Tنكه جمان ترا Ti Tت عقل و دينـ كرد تاز كن بر همه خووباذكه به زيبايى وســن شاه بر سحسن تو و شـر شما تحسين كرد

جولمل دوست شكر گّر به شـكرستان بود ز عامثعان به بهساى شـكر همه جان بود
 דجو خضر تا به ابد زنده زابي حیوان بود

روان نمضر اگگر زنــده شد ز آب سيات حيـات عانمت از Tب تـبغ جانان بود لبش هو ياد كنم كلك من نـكر بارد عجبـ مداركه عمرى به شكرس:ان !و2

مگر كه گوهر وحلن شبيى به دست آرم كه عهرى از غم ار ديدهام درافنان بود

از ان زمان كه ز دستم ربود.گوهر عتل ز انلف ديــده كنـارم بـعينه عمان بود

مگر ثراق مهى ديلده گوهرافشمان ماخت كه نووبتر رنـش

گلى زباغ اميدم شكفته شـد صد ششكر كه از فراق لبش نحون دله به دامان بود

به نهالك باى تــو از-جان وسر دريفه نيسـت مرا ممين ز ازل با تو عهــلـ و يبيان بود

نغثـت دفتر مصر هـا به عالم جمـع كه سر بسر همه جون زلفـاويريشـان بود

نــرد دد غغم فتـر و, گــداثي عالم دلم كد زنده ز مهر على عهران بود
\%**
تيست عاشق كه نـكايت ز جفاى تو كند با ز شُشُبر جفـا ترلٌ وفـاى تو كند

شيكوه درمذهب عشاق ز جانان كفر است كار اسـت آن كه تُكايت ز جناى تو كتد

غيرنم مى كشد آن لحظه كهT Tل زلن دراز ميل بوسيـدن خــالا كنـ باى تو كند

بسكه جــان شوق دم تيـــغغ تو دارد جانا
زيسر نــــغ ار بنشافيـن دعاى تو كتد
زنــــم شـششير مـجبت نيـذيرد درهـان مغگ, ای خسته لب دوست دواى تو كند

نروم از سـر كـويت اگَرم سر برود


تا ابد زنده بود حون خضر از آب سـبات شر كه را زنده لب روع فزای تو كند

UT بادضاه است آگـر خحويسْ گداى تو كند

جه شُرد گر دل مُبداي هما نيمه شيّى دست در حلعٌُ آن زلف دوتاى تو كنل
 زلف مضكين , خـط غاليه ساى تو كند

تاجــدارا ز تلـلك داد همــا را بستان كه جهان را ههه تستخير بحو رایى تو كند تا بغردد فلك بيـر ججـوان بـخت بهــان ایى كه گــردش تالٌ بِير برای تو كنم من دعاى تو تحو كويم مللك Tمين گَويد هن كه بانشم كه فلك نبز دعاي تو كند

年年
به غدمزه رخته در آيُمن بير راه كند بتى كه غـارت شهرى به يِك نگاه كند ز جادشاه اگگـر بنـدهاى ملول ببـاش كـه الثفـاست بود هر چه بادشاه كند

نغان كه غيو تو در شهر دارخْواهى نيست كه از تو مشكوه ككـى يشُ دادنحواه كند

گُراه خون من آن جشُم فته انگتبز است كه ديده قاتل خود را كسى گواه كتند كسى تديـلده بجـر: ماه مهـر برور من كه حود يا يرى از مـُلتر كلاه كند هرى نگويـت از Tآكه كس نديلده برى هزار سلـسل محنون به يك نگاه كتد
 كه عين مصلحتت است آنكه بيرداهكنند

نكهت زلفت اگر بـاد بهبستان ببرد باغبان غــاليه و مشـلك بــلمامـان بيرد
 تـاب, و Tرام زدلهـــاى يريشان يبرد

تو عهندار كه هركس بفرات توبسوختـت رنحت از كوى تو در روضهة رضوان ببرد

كغر زلفت نه ععجب گر بكليسا و حرم مـنـهب كافــر و آبين مسلعان يبرد



كس نداند كه تِها ميكـم از روز فرات هگر Tنكسن كه شـب شحر بايــان بِرد

سـنر از تتنه دشهن نكند مالبـ دوست هو كیگنجى طلبد رنـع نـراوان ببرد مشّو از زال ذلك غرهمه اين كهنه سربغ دست در میركـه از رستم دستان بيرد

عاشت خستهك ومل ر亡 بانان طلبـد بايد اول سر و جــان درره جانـان برد ياربـ از درد ججداثى وغم آسوده مباد دردمند iو اگُر نــام زدرمــان بيرد بنده را جور و جنا غر جه خداونل كند لازم يندگى آنستكــــه فرمــان بيرد

خرتi طاهت و بــرهيز بمىداد هـا كيــت اين هرّده بـسر منزل بجانان بِرد

مست از ميكده بيرونشد و غانل كه بشهر تُتحته هرمست كهگبرد سوى زندان بِرد

خرم Tنشبسك بـت سيم برم در بر بود دامن از زلغ و رشُسُ برگّلويرعنبر بود

خحر Tنشُب كه بخلوتگه دل تا به ستر ملعى بیخبر د بار مرا در بـر بـود

خرم آنشببكه دل موخته بازلف ولبُ تا ستر ممنغس غـالِـه و شكر بـود

زلف برهين وخهشُ بر رخ رخشانگگغتى
چتر جمشيد بـــي آثيننُ اسكندر بـود
 غالبا نحون جگگر ديدكــه در ساغر بـود

ننگت بودش زطواف حرم وخلوت دير بارسانیى كه بعشت تــو صنم كافر بسود

سر بر آورد برسواثى و بییاوسرى واعظا شهر كه جايُن بسر منر بود

داورى با تو بسى داشتم انى فتنه مُهر گر بغير از تو در ايام كسى داور بود
 زندگى يانت از Tن Tبكه جانْروريود

بر Tستان تو دوزى قرار خحواهم كرد به ناكثاى تو بجان را نثار خــواهمركرد

بناى مهر تــرا استوار خحوامم ماخت جنا و جود ترا انتيار نحوامم كـرد

اءكر زلیل تــو روزى بكام دل برسم جه عيشُها كه در آن روز گًار خو امم كرد

در Tن ميانكه در آيد نسيم نافئ هين حديث طره مسنكين يـار خــوامم كرد

زهين طرة مشـكين او بـرغـم طبيب


بنغهة دف و تى فاش در سرای مغان غم نهغنئ خحود آشكار خحواهــم كـرد

متاع عر دوجهان را بيك نگگاه نخـهت نثار مفــدم آل شهسوار نــواهم كـرد

اگر بگُونى خون ترا كه ريخت هـا انـاره بر كف ودسـت نگًار خحوامم كرد
***
هر كسى را دل و ججان از يهى جانان نرود تو مينداركـه بيحاره :ــريشان نـرود

عيب من نيست اگر فاش بميخانه روم زاهــد شهر بگَوئيلد كـــه بنهان نرود

نخضر اگگر وصل لبى دوست بيابد نغسى مالها در طلب مششمة حموان نــرود

انلدرين شهر نه =يران جمال تومنم كس نـبينم كه ترا يـند وحمران نرود

با وجود تد و رخسار وخطط وزلف تودل
از يى سرد وكَل و سنبل و دٍیحان نردد
نه مرا سخت بود بارفراق و غم دوست مسكل آنستكه از ييش تـو آسان نرود

آنكه امروز نظر بر دخ زيباى تو كرد از يى حور بفردا سوى رضوان نـرود
 لب تحندان ترا بيند و گگريان نسرود

گُتهه بوديكه از مر كوى هن آن بى سروسامان نرود

از سـر كوى تو جــاى دگرى بـا نتهــم تا مرا در طلبـث عـر بیايــان نــرود

*     *         * 

رنخش ازتايِ مى آنگُو نه بر افرونته بود
ميتو ان كَفت كــه سو دازدة سو خته بـود
اين مده شعله كه در جان من مـوخته بو2 آتسُى بود كه رخسار تسو افروخته بود

هاربـ آن خال بكنـج لب T فـن
 عاقتـت كرد نـــار ره TTن ديلـه هر گوهر ناسفته كه انلوـْتـه بـود
 دل من كزهمهكس جز تو نظردو نتّ4 بود

هسن يومف كه بهائى تشُرد ججان عزيز


هـيـِ دانى بره دوستد كه از جان بگذشـت آنكه از لیل لبن نكتهای آمو خته بو2

دوشُ مهـت از درميتانانه برون رفت هما

***
خرم Tiان كه تدم !
ماغر توبه منكستتد و به هيمانه زدتــــد

كعبة عشت كه سر منزل جِانان T Tنجاسـت
تدم مُوق در آن بـاد يهمستانه زدنــد
از طواف حرم و بادبه TTوده مُلدند رهروانى

زانهـه آتش جانسوز كه اندر دل ماست
امتحان را نُردي بر :ر چروانـه زدنــد
مُهر هر گشت زديوانه مغر بساز هما


هرهه در عشق تو ايى دوسـت بها هيآبد سهل باشد كه همه جود و جفـا ميآيـد گَدىین بمن خسسته كه تيبن نكتند
 رسـم دلدارى و T Tيْن ونا شيوة مهر إن مناعيسـت كه از شهر شُها ميآيــد چه عبجب مردم اتگرخيمه بصسرا تزنتد زيـــن همه سيل كه از ديدهٌ مسـا مى Tيـلم

ساريان ناتئ لِلى مبر از ميـش و مرو كه دل خحستهُ مجنون زقفـا مى آيـــ هرغمى جاره بذير است ندانم كه تحكيم چاره هـت

تحوشتر ازبوى بهارامتت وتمانماى بهشت شرنسيمى كـه ازآن زلفـ دوتـا مى آيد

صوفبان مزّدهك در كوى نحرايات هـا بـا حـريغى دوسه نن بـعسروبا ميآيد

زايران كعبه ترشَيل غنم تربان كنتد
جان و دل عساق تربان ره ججانان كنتد
ای مباح عِـد مـُتافـان دخ زيباى تو رخن نما تا عاشعانت ـجان ودل فربان كنند

درطوان كوى ـجانان عاشفان باصهدنشاط در نـخستين گَام قربان هـم دل وهم جان كـنـد

رخ نما تـا عاشفانكوى توازروى شوت
جان ودل در بايـتافشانندودستافشان كنـد
چیند انـلـوه جهاندارى هما گر رهـروى
رسم مردان جو كه مردانكاردا آمـان كتند
مدح سلطان مُريعت گّو كه دربانان او
جيب ودامان ترا هر گوهر و مر جانكتند
ععلّ اول حيدرثانى كه دربانان او فخرها از منزلت برماه و بر كيوان كتد

جون طغيلى آسهان انتل زيى روزى اگگر آنر ينش را بخوان فضل او مهمانكند
$* * *$
بوى مشيك از نغس باد مبا میى آيد مگر از حلفة آنزلفت دوتس مى آيد بـنت خوثى بين كه از و هر جه بلا مىى آيد
همه بر جان من بىسر و با مى آيـد
هر كه از كوىبلاباى كثثد بوالهوس است

عاشق Tنـــت كه ددكوى بلا مى آيـد
صبر كن با غم ايام كه آسوده رود هر كه در-حلغـ تسليم و رضا مى آيد

بگخذر از قتل من خحسته كه سدستم اسـت
بادنـامي كـه هی قتل گَدا مى آيــد
باز كردى تو مغَر هیین سر زلف بهم كه زسـم ستحرى نــافه كَشا مىآيـــ

با جها و ستم دوست عها دل نموش دار روزى آخر بسر مهر و ونا مى آيل

* $\%$ 为

ياربـ كه خرابات به عالم بود Tبـاد
كز آبب و گّل عشتى شد اين نانه به بنياد
اندر :ـى پِك جرعه هى صاف دراين شهر گَ جانب جلفا روم وتیه نجغن آبـاد

آنروز 4 در مككتب عشت تـو ;شستيم آمونحت مرا زمزهية عاشتى استاد دل خواست كه ازسلـسلهُ عشقكشدياى تارى زسر زلف توام بـاد صبا داد فرخنده دلى هستـ كه ازتيـغ تو شُد جالك تُونوبخت سرى مست كه درياىتوافتاد

آزاد بود هر كه بدام تو اسير است هر جند زدام زو اسيرى نـد آزاد

اين جور كه دارى بنهايى سادة ״ رـرمـت بر خيز و يده ساغر مى تا نخط بغداد

گر در ؛ی آبادى دلهای خرابى اين ملك نحراب دل ما را بكن آبــاد

الى خسرو مثربن به شعا سايسه بيغكن كاندر ره عشقت شله شوريده جو فرهاد
v89

تو הهندار كه اين قوم جنا كارانند زانكه در عهد و وفا ستخت وفا دارانند
 بمُل مهر گِّاهی كه در اومـا رانند

بار خ وزلمْـ تو دل را غهمىازدوز خنیست كاين بهشيت اميت و در او خديلـسـهكارانند

بلدو زلغت كه مرا حسعرت آزادان زيـست رشلث آن مسلسل4 دارم كه گرفتارانند
 غانل از Tنكه بهر گَشش ككان دار انند

گر مقيمان در ميكده مد خْرقَهُ زهد بيكى جام ستانند زيان
 קيـست سرمایِئ اينان كه نحريدارانند

كيسْ تر بـا بیحگگان دا مله ازدسـت هـا صونى و شـن نهـدار كه دين دارانند

نحيال زلف تو ام در ضمير مى آيد



 كه صبح حتون كَنرد با عبير ميآيد
 كه هر یه ميگخذرد بر بصير مى آيلد


 دلا زديدن تركان بيا وديله بونُ
 مگرنسبم بز لفت كَدشَت نِيهـ سُبى بريست اينكه رود ياكه حور ميگذرد مجوز بی بصر امـرارعشُقدوسـتـهـها
***
yFy

مطرب Tهنگت غزل كن كه جحو انجامTيد
كار مد سبههو مساده به بك جام Tيسد

عجيى نيسـت كه او عابد اصنام آيــ
مـاه گردون بلب انگگثـت تحير گیرد گَـر سبى بـرده براندازد و بر بــام Tيد

خبرـت نيست كـه بر گوشهنشينان غـت بيرخ وزلف تو هونصبح دود شام آيد

در ره عثّت تو مــا را غم رسوانیى نيست نبكنام اسـغ كـه در كوى تو بدنام آيد

ای دل سوخته از صومعه داران بگخريـز كه در إن سلسله گك, :بخته رود خام آ يد

تو مّندار كه بر ما ستم از مغنجه رفت كانحه بسر مـا رود از گـردش ايــام آيد

تلم شـرين بود از لیل شكر شـند توليك زان دهان شكرين حيف كـه دنّام آيد

مذهبسهوفى و زامل اگگر اين است مها عارم از ك大رى و ننگَت ز اسل>م Tيد
***
دوش بر سرو ز مرغان جهن غوغا بود مىتّنيلم همه را زصه آن بـالا بسود

نه من از دست تو نالم كه بهر كس ديدم از سر زلف تواش سلسلهاى بربا بــود

تصهُ خسرو و شُيرين كه بعالم سمراست تصة شور من و آن لب نـكر خـا بود دوش ميآمــد و بـروى نظـر مدعيان هسهو آنينه كــه اندر بسر نابينا بود
vøA

عشرت ما هـه امروز زمهشوت وهى اسمت خون دل خودرد هر Tن كو بغم فردا !ود

رى ز غــارت زدكان غــم عشتت هرسو بـر دربارگیه شـاه جهان غوغا بـود
 بيـتر آتشم از ديــده طولانزا بـود

گــويِند دل بــاز در بـيكده بستند نون ميهخود ازينيس كهنممباده شُكسند

سو گَد بـه هـشمهت كه حريغان خر ابات از باده تـه از یاد لب لهل تو مستند

در بتكده ديگِـر صنـى دا نهرستند
هيمانـهُ يـاران مشكن مهــل نگهدار كانلدر مر يمدان تـو این طايِه هستند جرم تو چهه بود ايبل بيماره كه ماندى در يند و اسبران همه يكباره بجستتد رو تخون جیر نوسُ كـه از گردش ايام خمسخانـه شككـتند و در مبكــلده بسثد در ميكده Tراسـت شها مiچجه بزمى برخيز كـه باران همه در بزم تُشـيند

رهرو كويس اگــر نالـة شبغگِي نبود
 دللدر Tنسلسلهنحودذخو اسـت كه ديو انهنُود ورنه يلك موز سر زلت تو تغصير نبود

در بی صبد چو مرمسست خر امى ای كاشي جز من خسته در اين باديـس نخجمر نبود

تا يكى جهون تو بزابد كه دل از من بيرد كانكى مـــادر ايــم جنين ثيـر نبود

كر ته عشتق منت افسانه نودى بجهان حسنت اينگونه در آفـات جهانگير نبود

زلـــ او گَـر نشدى رشته: تدبير همها קـــارة اين دل ديوانـه به زنجير نبود
...
در آذمجلس كهباممي، بكف آنسيمبر گيرد تو گّونى ماه تابان آنتابى دا بـر گَيرد

ز شوق تير او هر بيدلى جانرا سر سازد يىنخجمر جونتيرو كمان آنترك برگيرد

بهرصيدى كه رِابد دستTسانش رماسازد مغر, صيد دل ما را چو گیرد ستختر گیرد

بهاى بوسة جانـان ندارم بيشتر از جـان و زان تر سم كهنر خبوسهاز جانبيستر گِيرد

بزير بارعشتى ایى دل هرو بشنو زمن بارى كهیَر كوهگران ایِ بار بردارد كهر گیرد

ترا گَر جذبءً مهرومحبت نيست همذورى زليخا اندرين معنى بسر را از بــر گیرد

منّ اول نظر دادم دل و آخــر ندانستم كه دينودل زدست مردم عاحببنظر گیرد

بهبزم ديگرى جانا منه سرمست باكانجا بغير از بوسهكس ترسم بی كار دتر گیرد هماييسُ نحدنتگُدوست بإِد جان مهر سازى كهنبودعاسُقَ آنبيدل كهغيراز جانسبر گيرد

VV.

بر سر كسنه دم صرگْ تجو -جانــان نـرود عجهى نـسـغ گُـر از فالمب او هجان نرود

هـه رفتند زكــوى تـو و دل گیــت معیم


Tانكه سيرت زده روى تسرا ,بند دهـد عجب Tنسـت كه نحود بينل و ـحبر ان نرود

گــر يبـيند دخ زيبات تـو هــتاق :هار جون بهار آيـد بـر سبر كَاستان زود
 شٌرم بادان اگگر سر بیريِان نرود

Tآكـه آيـلـبه عيادت يسرم عهر من اسـت بارب آن عـر كه آبل دستابان ;زود

انتظارى كسه بسره ديده مبجنون دارد واى ایگـر ناتـهُ لِلـى ز بیابـان نرود
 بايدت نخون دل از ديده بدامان ترود
 از پی سور بفردا سو ي رضو ان نرود از می بیخـ تـر كان دل شُبدات مــــ كو جخاینبسـت كه در كشور طهر ان نرود


تفسى وصل ترا گكر بـدو عالم بیغرند نتوان گَفت كـه عـنان تو صا حببنظرند بر سر كوى فنا بوالهوسان رد نبرند رهروان ره این بادریه جـوم دگرند
VV:

روى ينهاى كه اا خرته عستى بلمرند

 گر مناع دل و دين بر سر كويس نخرزلد

يِلان جز دل ; دين در ره عشُعشُندهند عانُعان جز مر و جان مر بركويش نبر نل

بيخبر نيستّم از دود فلك بـاده !يـار


نغــهُ بـلبل و بسوى كَل و مستي بهـبار گـر دل شـيـخ بود كوه كه از جا ببرتد

جز رضاى تو نجوثبم اگر جان طلبى خود برستان د گر و دوست برستان دگگريد

دل و دين باز كه عشان ونـا كيسْ هـا گام اول بـره دوست دل و ديـن سبر نــل

*     * 

ابن بشارت بهن آورد سصحر كاه بشير كه گَته , كرم دو ست بود عذر بذبر

ات درينا كه بنادانى و تَغلدت بگَذنـت نتل ايــام جوانیى ْ شملم عا-جز و هبر ;رسم ای دل كه بيازار قيامت نشخرند
 بـاك و غمالصى شو از آلايس دتِـا ردنه تلب رايِ نـُود در بر صرافـ بصير روسُنى خواههى ازين كلبة تاريلت درآى زندگى جويى ازگن هسنى هوهوم بمير ایى منزهتر از انـديشُ اوهــام و عقورل

VYY

تزترجنخخودىار زانكه ;ورا هست قرين تو نظلير خودى ار زانكه تــرا الــت نظير
 خرم Tنرا كـه بود Tينه قلب مـــير

گّه از ما و عطا از تو نه امروز بود از ازل تا ابــل اين رسم نـابد تغيبر

ثنو و احسان و كرم از تو وليكن از مـا


جـه بـنيـا بـه به عتبي مه4 جارو بتوام ليس لى غيرك يــا دب معيناً و مجـر

ای غنى از هــمه و ای هـه مـتاج بتو تَر و بيجارگی و نيستى از مـا ببن.ير

تا ره ازرســتـت تو كـــت فتير استا و غنى


وقت ريريم مـم از نهـد عنايت بحتشان


عنو كن عغو خدايا كــه يسنديله بود از تــو عغو و كرم از بنده گَناه و تقصير

در بر سلمنتتتوسعت ملك و ملكوت منّل تطره بود در بر درياى كبير

روى درهم نكشم گَر بلبم ريزی زهـ حهُّم برهم نزنم گَر بسرم ياري تير

ای كـه گَنتى سبقت رسـتـتى از روز ازل نظـر رحمت سابق ز شها بـاز مگیر

دردمند عشّق كـو در ابن ديـار
عشق خــواهـد درد لِكن درد يـار
vvr

سرو دیدم Tفتابـ آورده بسـار با غ رضو ان هعبست طرفن كو ى يار



 ذون مــتان را هـه داند هــوشـار

 تُ ترا بر سر بود سـوداى يـار

 راه بیدردان بكوى عـتّ نيـت

 هايلأر ای سجانكه بسبدرراسمتر اه
 بار در هر دل ره ندیآرد وطن شُرمل عشتى ايدل بود جان بانـت از هـــا آمـوز مسو عانـقى

*     *         * 

گر برود سر جهه غم بر سر سـوداي ِار عاشٌ دلداده 1 با سر ومسامان هـكار وصل هrو باثد زهى سهغت نمايل فرات كّل جحو بدسـت اوتثاد سهلبود زْخمخار

زلف تو تنها نبرد د!ن ودل از دست من بسته بهر ححلةٌ خون دل من صـل هزار

مست ومال iو هست زاهلد نخلوتنــتن مستو جمlال توهـست صوفى شبـزنده دار نا تو درين مردهاي عهـت بید هرده سوز تا تو در ابنهذانهاى عقل بـود چهـرده دار

TiT و انكه مرادش تونى با دو ججهانش چيكار زندهُ جاويد كيست كمثته شهثـير عــن دوست اگگر هیزنـد تییغ دلا سرمهار

بك نفس آسودگى به زدوعالم


ثى تدانم زكبا ميوزد ايــن بوى عبي


از كجا ميوزد إن ياد مسيبها انهامس


مرُدة عهو نحداوند جحهانسـت كـزو

 ای بنــاه هـه دست مــن افتاده بیگر اوست ناكامكه از تیِغ تو زاگثـت شُهده اومـت آزاد كه در دام تـو انتاد اسـير

آبـكوثر شود از مهرثو جو شنده حميم با غ جنت شود از "هي نو سوز نله سعير






 نْتُيند بـر نحـو ان شهـثـاه و امبر

بلى و بان بیخ م خنجر و تبرت كه مرا
 جرم ما را بولای علىو آل بیخن


* 等
vYO

يافتحیودلههردوست ديلجو جبانروىيار دبدن او بك نفس بهذد و عالم نـمار

هر كه گرفتار اوسـت ازسروجانش جهغم آنكه طلبكار اوست يا دل ودينشُ جهكار

گر بكمندت كيثد رن زكمندُ متابـ رد بندنگیت كشد سر زجفايس مشار

بونى از Tن جين زلغ گَر بهن آرد نسيم زنــده شود جــان بتن زان نغس مشكبار

لعل روان بخشُ او داد بجانها ـُكيبـ زلف دلاويز او برد زدلها ترار

ایىدلازآنجشممستنيكسذركن كههـت فتنة هـر هـوشـتد آفت هـر موشُـيار

عاشت جانانه را بال نباشد ز جـهـان Tنكه زجان غم خحودد نيست طلبكاريار

ایى كه بهرفاب عـنق خْويش درافكندة
غرفة اين بحر را تيــت اميد كاار
مرد ره عانفى كیــت عما در جهان TTنك سروجان كند در ره جانان ننار

$$
\# * *
$$

انسانه
در كار شراب كونُ و بیَذار

تسبيع بدل كنم به زنار
بر من كه روم بكوى نحمار زين بارگران شُوم مبر مبكبار سجاده بسوتحتّم و دستار
 لاغير سوى الحبيب نى الدار باقى همه وعم هست وبندار

وتتستت كه مستا مركت دركليـا ابين خررتة زهد يس گرانست مى ده كه إه


 در مر دوجهان بجحزيكي نيست
vys

زبن هستى و نيستى خحبردار
مى نوشُ هـا كه 5ـ نگگردد

*     *         * 

دل برد و نهفت رخ هريوار
 كر, سر برود مرا در اين كار ور آن دل كه ربودهاى نگگهدار باد تو تسرور مست و مشُيار گر بوى تو بگذرد بهكازار مشُكين شود آستين عهــار از جشم تو هردمان بزنهار در مذهب زاهد نكو كار
 نملعيست بسـدام تـو

تاز زبان نگَذرى تَممحغذار
ایى بیا سر كه رفته برسردار ره نیابى بیخلوت دلدار جورا گرمى كنل بكش آزار اين گَانم زطالُع يـدار تغس عيسويسـت درلبـ يار از ميان گیر هرده مندار بيهبرمانم از مر و دستار كس نشدآكه از حفيقتت كار

آهد سحرى بیلوتم يار رازىكه نهعته بود ععرى از سر ننهم تخـال زلغ ای برده دلم ززلف مشـكين زلن تو يلاى كفر و ايهان دامان صبا نـو البته زبوى مشـك و عون در زلف زو عانلX به زنهير بد نامي اگگر په ننگٍ باشد آذ دی نك زی زیر ده بنيانی


برسر كوى آن يـ زانكه بیجرم اندرينميدان تا دل ودين بيكطرن نتهى

 زنده شـد از لبسْ دلم گغتى
 مـاقـا آن ميم بلـمه دمى بدجز از يمر ميغرون

كاتى بودى تو تودر شهر دلارايى دگر با مرا بود جززاين دل دل شيداى دگر

يِك دلى بود كه لیمای تو شد درره تشتي كو دلى تا دهمت بـاز بـه يغمهای دگر

دامتى گً يبر امروز كه فردا بسه یحهن

 به جهان دگرى باشُد و صسرای دگـر

نحبر تافلة عشت :ججو از دل مســــا كاندربن ره زبود بــاديه يپماى دگَر

يوسف سحسنى وما را بحجز از -جان عزاز نيسـغ اندر سسر بـازار تــو كالاى دگـر

هر كه آن صورت زيبِى توبيند مسهعمر زت~ت باشدكه رود از بي زيباي دگر
 سر نحود گیر و برو از پبیمودای دگر

بسباريد بِستم دل ديوانه ندويشُ


وقت آزستـ كی از باغ وزد بوى عير شُود ازمتدم توروز هجـوان عالم بير

وقت آنست كه از مبزه وگَل ساحتباغ شُود آراسته جون روى بتان كـنهـر

وتـت آنسـت كه جود عانْتُشُوريده هست بر كشد مر غ سحدر بـر مسرهرشاخ صفـر

وتت Tنسـت كa از طرة شـبربن بهار مجلس نحسروگّل يرشود از مشك وعبير

خسرو از زمرد بودنٌ تاج و زيــاقوت سر.ير

نو عروسان جهن را شهـ در زير قدم فرنّها بنگرى از اطلنى و دِيبا وسر!ر

مستى عـّق بدوران جوانيست ولى هن بهايام جــوانى شدم ازعـتى تو يـر

مركه ديوانة زلف نو برى روى بود مـه كر كـوه بــود بگگلد ازهم زنجير

مرغهى جاره بذِير است بعالم لِيكن غم عشق است كه هر گَ نبود چارهبذير

Tـيت -سـن بدیعت زجهان هستغنى اسـت إن كتابيست كه باشمر دوجهانس تغسير

مطرب از يرده عشان ندانم جهه سرود كه برتص آمده ازنغشئ اوجـرِ اثير

اين هـب زمزمة نالد عشتي است هما كه گهى نالهٔزار اسـت وگّى تغهة زير
***
اى صبا نامه از T ان حور پريزاد بيار بوى جان از بر آن گَلبن آزاد بيار

تايى از نو بدل عاشن بيتاب بده جانى از نــو بتن خستـئ نـاشاد ببار

بر رخخ زرد من ازنخون دل و امنك روان نرح Tن نامه كه جانسانه فرستاد بيار

تـا نثار نحط وTن تــد دلارام كنم
از كَلستان جنان سنبل و شُسياد بيار
تا بسه زنهير كثم اين دل سودازده را تارى از طرة آن شو خ هريزاد بيار ملك دلگَر بجز ازعثق تو شامى دارد رخنه در ملك دل از ناولك بيداد بيار

هلد اشلك مسن از دجلث بغداد بيار
آب جيحون نتــاند عطش عاشت

دنـت از لاله وگّل ساستت باغ ارم است
رنحت در باغ ارم كورى سُداد بيار
هردلى فابل اسرار ازل نيست هـا دل كه از قيِ＞و عالم بود آزاد بيار

来来落

كلزار شود حو كوى دلدار

در دير مغان يِقص يِكبار
نه مست گَذارد و نه مشبار
خور شيدكه ديله درنـبتار

جان داده در Tرزوى ديدار

از طلمت خحو شُشبرده بردار
＊＊＊＊

وتتست شد ابر بصشن راغ مران سرمست گُر آن صنمدر آيبد نه دبر بـاند و نه مسجا جز طلمت او بز لف مشكين صد خر تأ بارسا با بسوزد باز آى كه بير بردى دل و دبن بارسایِان تا جز تو دگر كسى نهاند
 تو ای نیًار بهشتیى مى میا مغانه بيار ：رو بمبكده وعمر يجاودانسـه بيار
 گدای ميكده را جام خام خــرورانه بيار زروزگار مگ， تو مهربان صنها باده بیاربهانه بيار

غم زمانه جـه باشلد مى رغانه بيار


 كَذشُت روزه وعيد آمد وبهتهنينش
 بهانه جو فلك و دور روزگار بكــن

اگگر فسانه كنى إنیینین فـسانه بيار ززلغ دام كَار و زـخال وانه
 !من نسيمى از آنخخال آلستانه بيار ززلف دوستت سديثّى در آنهيانه بیار נیكى سشخن زكفن داور زمــانه بـار درسخن بير و گنـج شايگانه بيار بيجر گويد بر بـانلان خز وانه بيار بدين خحوشَى بسرا وبدين ترانه بيار

*     * 

با منه يـا سسر بنه در پایى يار كو دلى تا نحو كمن با با انتظار حال مستانرا هِه داند هوشيار زينهار از حـتم مسنت زينهار زلفتو جانرا كمند جان شكار خاطرى دارم هیو زالمـت بيعرار
 Tنیه با Tآهو خدنگا شهريار زان خحط مشـكينوز لفـ مشكبار
 يا خومجنونسربنه در كوهسار عهل دوران را نباشد اعتبار


 بها


 اگگر ز ابربهارى رود -مكايت جود
 جم زمانه منو تهر نان كان در گه جو


در طرين عشت ايدل زينهار ايكدگو نی صبر كنباعتنتدو ست ذوت مستى را یهه داند پارهـا ايكهاندريرده ريزی خخون خلق
 ناله دارم جحو هجرت جان
 با دل هجروح ما تِمر تو كرد
 خون هرى تاكى زيشُم مردمان با هريرويان هما الفت مگِير مهرگگردون را نِابِ اعتهاد
 زندگى جاودان ججو تُى خو خضر

مرد داiֹـا ول نبندد بر ونای روزگًار سُهد آمإِّ نباسْد دربن دندان مــار

اعتمادى نيست بسر إن اختمر بر انقلابِ اعتبارى تـسـت بسر ا!ن تالم بیاعتبار
 عاشُعانرا زند گیى شـد كشتَن ازلدر راه بار

درمدجت لات كمزن ورنه هو نمردان بزن






ا;لدرين ميدان بسـى دفتنل هان گَر ماشُفى باى نــه درعــرصش ميدان و بـــت سر مشخار


 مردردن ده اولِنگَام اسـت ایِدل هو نـدار

دردمارانيستا:يدل:جارهای:جز لطغـدومـت ز زخممارا ;يسـت اییجان مر همى جز لملٍ

بامجچو هر نكو بان يا ز :سـد نامى مترس با هجحر ريو ند جانان بـا ز جان مروا مكار

تـسـت دنيـاسجوى را الفت بدرويشان هدا


娄 *



حال يجمهيـت دل در كفن آن زله بريُ

 هادشاه است وليكن بودنّ طبـع غيود

شُكو هما داشت دل ازدودى (و!سُسینم


بيستونى هـه شـب ميكنم از نولا عزُ ه
گرجه غرهاد درين ڤرحله باشُل مشهور
آن صسم هرده گ̌ر از دوى بهـتّی گَرد ناكَزير است كه رضّران كند اقرار ڤصور

دل بيجاره كه نحود صشـع وصال تو ;دلد
هون زو ان بود بهتُـهاى غ، ات تـو م:ور

سلسبيل اسـت هى نابِ و بتانـن هـه حور
دامن دوست یحو از دست هـا مى تذهی

**
مايةٌ عيٌ و نهُاط از نجفغ آباد بيار خالكرا زiهه كن از باده و تحون باد بيار

گَــر مى نحلرى از یارس نـايـــد به عرات دو ريه گّامى بنه و از نهجنـ آباد بيار

راحت دوح و دواى دل غثهلِيله بسلهه

بهو خحونريختن خلمت جهه ساجت بهذلگت

تـا شود كالمدنى وتص كنان در دل نحـالا
نـام شيربن بسر تسربت فرهـاد بــار
var

بگذر ای، بـادشه -سن بهلك دل مـا آن بنائى كـهـ شُد از مشتى به بنياد بيـار
 لاله را بنگًر و از سموختگان بـاد بيار

جهره را كَفت كـه از ديدةٔ اغيار مبون شْـع دا گ்فت كه در ,هگَذر باد بيار

جاى ريحان و گل و لاله بميخانه شما شُعر جان بختش از آن طبع خداداد بيـار . روى جون بخت در Tن نخطهُ آبـاد بيـار مدیجو جمبر زبر نــخت جــم اميشاه بمان تَا ابـد شاد زى و معدلت و داد بیار
***
 ممخومتينون زار و نالان مرغ زار آن رن خيون گَلسنان كن آشكار

 نيهه شُب خودشيل بينم در كنار زهر از دست تو باشل نحوشگَوار يا كه دست ازهن بدار ای هوشـيار
 تا سر و جان در رهت سازم تنار


ميوزد در بوستان بـاد بهار
 عالم ار خواهي، كهتردد



 يـا مهاوا كن دلم از وصل دو ديت كس ندبدى يـاتى عن انـــدر كمند


 هـيجو زلف ريار هسكين لالهزار باى كوبان سرر از صوت هزار مست برجستند رند ر و باده خحورار جلوة طاوس و كبك كوهسار بــت زنجيرس زم زموج ازهر كنار
 در مـــان باغ گــربان مر غ زار
 دلـ سربم شاه دربان را هـ كا كار جامى اندردست وجنیی نــونــدلى با وصل يا با با انتظار آتُبن آيى جو شو جهره بنهان كرد و بربود آشكار

تا جان دهند دررمـتآزادكان شهر

 اززلف خحود حـكايت افتادكا شهزاد گان زدست گیدازاد زلف تو ثیزناند ره آزاد كَان شهر كاذـــاد در تفاي، برى زاد كار آن شهر

ساقيا مى ده كه خـــرم مُد بهار همهجو بزم دوست شاخر دست افشان شاخ از باد سنهال توبـ بشكستـد شبـبـخ و بارسا صد خرون افكند در صـتنـجمن
 غهزة ساقى ربود از دست هوث در كنار راغ خخدان ريان جـام مى در تن آيد جان جو يار آيد بـه بـر بر

 كفت جونى چجو
 عغل و صبر وهوش از دستّم هما








*     * 

باغ بهـت تمشاي از كوى آن بسر

طوبیى حـدبيُى از تـد دلجوى آن بسر

جو گان ز هشل سانخته گَيـوى آن بـر سرَ


 !بـع برافكـــد نُبى، از دوى آذ بسر

آب حبات نــت مغر لعل آن صنم باغ بهشت نـيست .گـر كوى آن بسر

ارزان بهاى نافة هين شد شیر شكســا بازار هـُل و غاليه دا موى آن بسر

جان ; آب حـــات لعـل سـنتگوى آن آسر

كَوئى ز عكس ساغر هى در بساط او خورشيد شُد نهفته بـه مشكوي آن بسر

ترسم كه زهد و علم به يلك سو نهى مها گر دل دهى به غهزه: بادوى آن بسر
***
دل ما كز سر كريت نرود جاى دگـر


نبرد مُرط وفا گَر ز جهـايُن رانیى آنكه جز كوى تو راهیى تبرد جای دگی,

گَرجهه بازلفـ تو هر كس سر سودادرارد عانُقَان رام.تـ سر دبگِـر و سوداي دگر

با نهادى و به راهـت دل و جان الفــاندم

 نا هیگر زنده مُود جانان به تهاناى دگّر

روز وصلــت بـا ;ا سخن از وحهل كنيم




بيیّو اردل حالبد رصل دلارای دگَـر
 نتو ان גِفت بصد صوردت زيِاى دگر

حزسر كوى نو آسإشُ جاد جانى زی-ست


هـهجو صi هر نفس بـا صنمى شد بكليساى دگـر

دل هداوایتحود از لمل زو حمو بد كهن:انت
جز لبى روح نزاى نو مسيحاى دگـر
$\because * *$

انا دسـت بسر آن زالمـ معبر زدد بـاز جمعى دل Tشئفته بهم برزده: بـــــــاز
 تا دونر كجا رنظه و ساءشـر زدة بـاز تها ;ه زها دبن و دل و صهر د!ودی بس راه هسلهان كه تو كفر زده بـاز خال است برخخسار نو با بِ كّل مـورى


زان حسن جهابگِبر به تحدوبان شمه ثماهى

 زیِ مسنگت كه بر ساغر ها در زدة بـاز

ای باد صبا نانه برافشان كه شـب دوش دستى بخخم طـرة دلبر زده بــاز

ای دل بهحذر باش از آن غهزه و ابر


دى تو!a هما كردى و امروز شنـيدم در كوى هغان رنته و ساغر زدة بـاز

بیا و سر و رند و خخراباتى و مستى خود دا بره و رسم نلندر زدذ بـاز بر تارك جم باى نه اكـون كه سرخو بش بر باى هنـو جهـر شطفر زدز بــاز

آن هعتددالمدوه كه در سایه جاهسُ ! بـر سر دارا و سمكندر زدز بـاز

$$
x_{x} x_{x}
$$


خوى غم در كار ساغر ريز
روى بــا زز الف غالـه بيز

دسـت در زلف دلبر ان آويز

وصل نیر !ِ زدولت برو بيز
خالك بسنان نور عبير آمبز

ساقِا جام باد ساغر وصل در هيان آور.
 در نخرابات راهدا بغخذ
 قيد ول ازءالايقات جهان



*     *         * 

در بوسنان ;سـم صبا شد عبير بيز
ای ترك نوش لب مي نوشين بجام ريز
تا مشكبوى بغذرد از بوستان تسيم
يِ
van

از كَلشن وحال تـو تـا دور ماندها م


از برت هیه نحرمن بيهاركان مــوز بر غـــالـ راه آبـروى بيلان عـريــز

بوى سبيب هـىـُنوم از نسيم نـجد كاد ان بطير روحى شثو وَـأ الىىالجحهير

در بتحر غم فتاردام اي كتْتَ نتجات خِيز و بله نباتم ازجن بحمر موع خ-ز

كو باى از طربت سـهـهت برون هـه آنرا كه ازعلامست نخلــق اسـت ا-حشر رز



إى دل ظهور آبت زصر منالشّ الهت نصرت طالمب زنيت طربـ نحو غم بربز



از سر دوشّ كـندى سوى افلالك انلـاز

^طربَ از تحنگَ فغان در دل افلالد انداز

 كَـوى سيمـين مسه اندركرذ نحاك انهاز

تُبب آن فيست كه ناهوش ;ــينىیمرب


هكن ازديشة طونـان بهددكادتو نوح رخحت !رساحل از آن بیر نخطر:اك انداز

مشتّ صد نخرثن ادراك بِيكجو زشْرد دوست جو نالك إر إنْدازنُ وادرالك|زداز

حاصل نحر ی هـتى :جو نيرزد بهجوىى


هر جه دارىی بره دوسـت بیششان زنهار

 پالك جانشُ كن و يسى در ره آن پالل انداز




 گوهر جان بـه !لأى نسر ;ـال

تا بـوנد بهجز از ياد تو هر דییز هها


$$
4 *
$$

مبى كه غم بزدايد زغم بساغر ريـز تو زیز برطرف جه


 دم بسمع از آن خاءنده شكر آميز كه مـجلس ازسرز لغ تو استغالـهـهيز

طرب فزا جمن و;وبهار عشُق انگیيز
 بيار بـاقى از آن نورابِ غاليه بو مرصعسـت بياقو ت تاب؟ ودر نحو شاب

 بمشلك وغالـِه معتا ج تيْشت بزم مها

Fもあ
زمان عمر بسى كوتس است , آنهم بار
بياد زلف نو بیگـنشـت در شبان دراز





مر1 مجال نمانُد زدسـت دبله و دل




منوران بكثـهام ایى زاهد رِيكه بدبر بحو تبله ابروى جازان :ودد :ربم نماز

دلا زآتش شوت ار سذركنى زنهار !ِ



بجز شمای كه از بختت ;يك وراللع سهد


*     * :



ترا كه دوالـ پرويز ;يست دسـت میاز

!




دل فسرده :-توى بهار زنلدد شود كه ;و بهار طرب برور اسـت وعشتّانگگيز

صص حرين بجام مبو حىياست زاهد شب خيز



然半
,
ای رشلك سلسبيل لبت ثـ بجام ريز
: !

آتش زدبله بارم ازون بس بجالى اشل؛

 معشُون زمثت دو نشود نحهوبـ از هبهيز





من درطو اف كو ي تو مشیول و هر طر فت


بنث: و فتنه بســاز نــان در هـيان نحلق

;
مرهم ;
$\% \div 7$
مشتات دوسـت را زجها كیى !ود كَـريز
كَر عاشفَى حذّر هكن ايسـل زتبـغ تيز
vay



درد سر اسعت صشپبت ابـآى روز كَار


ای از لب تو بشُهـ4 كوثر روان نزا وزطـره: نــو بـاست بـتـت عبير بيز

آنشبـبه دسنم از سرزلهن نو كو ته اسـت بـر ^ن درازتسر !ود از. روز رستnغيز
 كز سنبل تو بـاد !بهار است مشـلث ريـز

يلت صبسدم نشاط صبو دحى بير به باغ


عاشت زتمـن تِز تنآبِ رخ از حبيب آن !و آلهوس بود كه گَريزد زتيـخ زیز

ثا تِند در غران خدردى خحون دل هـا


非 将
نبود TTگهـى از


نروغ مـــاه نجويـل تُببان تيره كسى كه شهـع دوى تو باشلد مـان ا;مجنشُ

غريب نبست اگگردل وطن بزلف توريافت غريب آنكه دگَر ياد نايِ از وطْمُ

 كسىى Sـ4 روز تِيامست فنساتسه ريندارد شُّى بدوزخ هجران خْويست در نكنـُ

بجز قد تو ;ــديد براستّى جحنى ك_ه ;ـاردان !بر آرد در نحت نــارو شش

كجا بصشچت عشان سر غرود آرد پری رخحى كه با فسون دبرد اهرهغن

كسى كه در זن او وصل تو رو ان !>ــد تو هیנوى و دوان ميرود روانززتْ

رذ تو هست كه هر دم تُكتهـتر باتمد

 مگر مرستشُ بـت فرض نبــت برشــنـ

اتگر بمان كسى در دل آتش افروزد

$\% \%$


 عه:ع و آن كرامتشُ دنيّ و آن لـامتش

هر كه بلوسـت دل دهد بــا بره طللب نهلد سود د گر نميلهد سرزتش و ملامتش

سوى جین تميرود نــام وطلن زمهيرد بر سرر كوى آن حمنیم هر كه بود اقامتْن
 هطلـ آفتابـبدان مايه مــرو تامتش

مورختَم و برون زنــد از مر من هواى او كـره نباشد ايمنتحنين در طلب استتامتنش
 دولـتّ بيزوال را اين بود استد|متش



هر كه بدامن علي دست هـحبت (فكتد


*     *         * 

كسى كه جون تو ثـى تابداز شبــتانـُ

تــو ای نهال بهُتَى از كَ كلسنانى كـه باغبـان !هـتـ است بوستانبانس

خحزان ز يسى نبـود عيش باغبانى دا


ز شُام زلفـ خجو خورشُيل حـسن بنهانى اسير هـجر سر آريـ شـبـان شجرانش

نه عمر خخر بتوبی نه آبی خيوانش
پو نوضر زندة جـساويد بـاشد آن جانى كمـ آبـ از دم شّهشـر داد جانـانس بغير درد معقـت كه نيست جارهذير جه درد هــت كـه انبام نيسـت درمانش
 بتى كه فتن شُه اسه

هزاه هُسرده دربد آنلوزلف مشكيتُ هزار توبه نـكـــ آن دو للـ تخندانشُ
 از آن كهان دو ابرو و تير مزُ گانش
 نكـرد نــرم دل ستنتـتـر ز سند|نش

بعـالمى اسـت ده كاروان عشتى هـــا كه نخضر گَهـُدهاى شــت در بيابانسُ

 از بـرده بر آن طلعت زيبا مـوشي از تغش او طور در آبـل بحوشَ گَر تـو شوى ساقي و گّوئى بنوثى سر ز خحط بند
 تــا ز دل سنگُ بر آيــ نروشُ تـا
 حيغن. يـود بلبل گويـا خحوش بلبل شُوريله بـر آرد خــروش

ای لبب تــو راه زن عنل و هـوشي خالو نـئين ره تـو


 زاهد سسجاده نشين شـسى خرد
 در دل مها طاتیت يسار فسران
 بـرده برانكندم از اسرار تشهو همــت هــريـاه طـيـعت بسوز از سسن عشت شمـا لب مبند گَل هحو دخ از هـرده كنل آشكار

هزار موسى جان گثتنه مهو و حيرانش مغر تجلى طـورد است در گّريبانـ

سيردهام دل ديـوانـه در كف صنمی كـه عاقلان جهانند محو و حيرانس

ز عاشتان سر و جان گَر طلبب كند جانان نه عانمقـت كـه باشُد غم سر و جانش

متر, كــه دوز تيامت منب فراق بود


از آن طلمب سر و سامان عـاشتى ای دل كه در طربت ونا سر برنت وسامانـُ
 كه باغبان گَل و عنبر بـود بدامانس

بدست باد رهم زلت خحود كـه هر زفسى جو زالفـ نــود دل جـعى كند بريشـانشُ

بهوش باثيكه آنشهسوار كشور حسن
*ر آن ديـار كـه بیگرفت كرد ويراتش
حلبيب از سر بيمار عـت دمست بدار كه درد هجر بـود وصل دوست درمانس
 كـه بـار از لبـ نوود داد آب حمبوانس
--ـهه بدسـت بتان دل هما كــه كافر ششت ز كعبه نتّهخ برانسل ز ديـر رهبانش
$\geqslant * *$
خر اهى كه زبش دهرنتود جمله برنو نونى جام محبت از كفن سلطان عــت نوتـ

جشم خداى بين بطالب يعنى أى بسر در خوريُسْن ببين و بيعب كــان مكوش

دل خورن شهل از فسانة نو زاهدا برو بارى هی-و :رنگیِرى بارى منه بدونی
دور ار كیند ;-رغه ز چخـم و زگوش نو

از هارسو شـهايل يـار آلیدت بِخشَم



vav

تا هسمت دل مستخر مسطان عهنت ;ـست آنجــا مجـال اهرين و منزل سمروشـ

ای بندة گَـريخته از آستان سـت باز آى و سركّذار و بعلـر كَّاه كوش

متصرد ازو حلمب كه كريمِ اسـت و كارسـاز نوميلد ازو بــو كه خْيراست و هردهيرنّ



امروز تا ز سورت فردا شـوى نحلام در دوستى ال بيهبر بهجـان بكـوشى

娄

ميسر است .هـه آرزوى دورانگّ

 كه جان دريـغ يود در وناي جانانش
 نكرد جـاره كها نايابـ :ود درمانش كه صبر بود جو!وسـف بجحاموزند|نشٌ تج طو طيى كه بيبنى بشـكر سمتانس كه نحو نـها نبود غير لعل جانانشي

كـيكه بخختدهد ره بيز م جانسانشُ بابزموصل بياد دوسـت اگگر بگخذرد دهى از عـعر زاهل عـتى كـبا بائـد آنهو سناكـى
 طيـبـ ديد كه دردمناست ازلبـ بار
 هـا بشُوت لب او كند غزلهو الخوانى مُهيد عشٌت از آن زنلهة ابد باشه
*) 裡

ایى دلـ دمى Tــوده زاسبابـ جهان باثى در د!ر هغان خــاك رد بـرهـان بامُ



با بادةٌ ججان يرور و وصل رخ هبـانان


بنديكه بتعليم مـن استاد ازل گَت اين بود كه آزاد زتيد در جهانباشى
 گیتا كه زنحود يگخنر وبىتام ونشانبانى

گر عشّق ندارى مده از كفن مسخن عـشت از اهل عيان نيستى از اهـل بيان باني
 كَنجيست نهان درهی آن گَنـج نهان ياثي

جانان دل ر ججان از يى يكنمزه سناند گر مسرد رهی درره او بيال و جانباثي

تحو اهى كه مها داد دل از تحرخ مـتانى در سايــهُ شاهنشه اتلــيم ستـــانباش

عهجيه نبود كa كو بيستون را بر كند زورشّ

 كجا خور ششيد را تخفاشى بيند ديدهُ كورثن

دلازينهرص4ٔ نحونهو.ار بگذنر كاندر!ن وادى بلرد شُّر نررا بوست برتن ناندن مورشّ

اگگر بهر'ا را صدگور هر روزى بدمس آمد در ينصسحر ادرصد بهرام باشد صيديلك گورش
 اگگر جه نَو اجهة هسكين بنازد بر زروزورشّ

ككن عيمـ دل فرهاد بيسامانكه یمون نحسرو بود ديو انة شيرين و از ششكر بود شورس

صرى آنثاه خوو بان را نبود اول بدرويشان سمليمان را برحم آردد آخر زادى مودن

از آن درزلف مشُكين كرده ينهانجهرةرنگیِن


ز جان مداح آنشاه فلك بحتم هـا كورا نهادهگردن ظاعت يسخمست مار تا مورش

مر آتكس همحومنده يافتاتدرسايهُ تدرشٌ بود ايمن زكيد آسمان وگردش هـورش

*     * 告

خسرو سmسنى ومن برسر كويت درويشُ رسمى اكىادشه سحسن بهآراوة خويشّب

بر هن ای نحسرو انليم مالـحـت بنگَر تحسروان خاطر دروينّ نسازنــد بريس

همه مملوك وتومالك هسه مسكين توغنى شمه فانى : تو باتى همه بيگانه توخويسُ

گر نوازى زونا گگر بیخــدازی زـجفا عاشقانرا نبود جز سرتسليم به پيش خون دلفقسمت هر كس كه شُد ازروزازل تسمت نوويشزبيهانهخورد بیى كموبيُ

شكر وصل بيابي زایس تلدنى هجر مُربت زوسُشهـامست بس ازضربت نيشُ

عارفان را بججز از دوست مجوملت ودين

غم ليلى نرود از دل هينون فگار شور شُيرين نشود از مر فرهاد يريـُ
 جند بیخیم زانعى سياه نو بخويشن

گفتم ازيّش تو زين يس تروم جاى دگر سبل اشكT Tمدو بريست رهم ازيسوويسن

بهها سايِهاى افكن كه زيانی نكند
خسروى گر فكند سایِش بهال درويش


زلف از يـا نهـاده تـا سردونى گُشت صبـع وصال ما ششب دون
 عشّ شد مسـت وععلّ شـد مدهون
 ساسريهـاى نـرگّس جـــادونى
 ور در آتش گَــدازدت مشخروش زبش اول زنـد و آخـــر نوش
 رو بجو نحـاكیاى باده فـروش
$\% * *$
 كه ساغر كَثت مستان را نراهوش تونوشى جام وججانانگگريدت توش

 ولِيكن ععل هی گويد كه مى نوشُ
 جه بالك الز نيس دارد كى با جانان نحود گَردى همآغوش

مست Tمد به خلو تم مُبـ دوش همجو خورشيد تافت در مجلس از رخ و زلف مجالسى آراست
 باغ نحلدث عيان ز صنهئ رو
 وصل او را مله به هـر دو جهـان
 درد اول دهند واіگگـه درد كبية جــان بود معــاف ملك آب حیووان طلـبـ كنى هــو هما

شرابى كز كن جانان كنى نوس جنان چششهــان ساقى زد ده هوسُ بهـُت آن مجلسى باشد كه آنـجا

 نصيحت مى كیند عقلم ز مستى بيار †'ن مى كزو شُد يـنته هر نخام
 هما وقتى مم آغوثـت شُود ينت

حاصل آتن مــى اين يود و دود حشيس كــه بسوزد بهم اورانّ همه ملت و كـبّ
 باى همت زده چر انسر سلطان درويشُ

دل به زلف تو اگگر نيسـت ترارش تهـ كند


باى در مسرسلء عشت نبإِست نهـاد ورنه از سرزنسُ نلق نبايـلـ تسُويُ





من نگّويم مـه داتنل كه انذر مـه شهــر


بيرو مــذهـيـ زاهـلم هـه من از همه كم منـكـر ملت صــوفى مهـه من از همه بيش

گَر روم جانب ميشانـه هما عيب مگَو


گـر مرا تافيه از دست رود باك مسـلار كآشناى تو بود بيخود و بيگانهزخخويش
 بــار ديگـــر نسیم

 هِ غم از موج بسر و طرفانش طاقت دوزگًار مهــر انش

شر كه از دوست زنلهه شُل جانسُ كشته: عهْت نيست عامُت كه هيسن غـهزه دوسـت هركه يمرانه سر دل از كف تا بود نوح نانـا منگگ دارد نه دل هر آنكه بود

ود كتد لازم است برمانش
 كه سر از دسمث رفتت و بیامانئئ
 خويشتن را به بند و زندانس
 جز تحمـل ز زنحم
 نحستة عشُت سرو ساءان \&\&
 دبلى آنحر كه هخون درانكندى
 گوى سر گشته را جهه جاره دو بود
***

با جنتِن دردكى شُوم خاموشَ اهرمن را مكن ڤرين سروش آنكه در لب نهغته خـشــهـ نوه نو ساكنان سر ای با باده فرو كى بسه افسانةٌ تو دارد گَومن
 وصل خحواهى خْموشباشنـوس
***
نيست ساجت به مسر گَلزارش Tنكه بازلفت او بود كارش انتد اندر كمند اتا كُر بیخواهد به تحنه دلدارش
 تا به دست آردد دگگـربارش با وجود لب جان يومسن بود تحريدارشى كآزهودهاست عشتي بسيارشَ نبود هعوه مرد بيـارمن

دل بر از آتش و درون خاموش ؛! نون عناق را كه دازیى ريخت
 آنكه زاهد زنسانه مند در عشهُ, نا نسوزى خرموش~ مىتشوى درشموتُى است گَتج وصل هما

آتكه در خحلوتست دلـارش سرو كارش رستد بم رسوانى هر كه آن زلف ستخت-جان باسُد آنكا جبانْندهد نه مرا زلف او به دام الفكند دل به دسـت كس دگر نگخذاشت لعل و ياقوت گر به بازار ستسن بـلوه كند عَل نبود سريف ثـاهبازی كه مهيد اوست هـا
 كه بهخواند به بزم سلطازنْ
 شرم آחـد ز آب
 رود از ياد نـولل و دضوازش هگكر از زلف انـ عنبر افشازنُ نتگَ آيل ز سـحر و دستانش رود از سِ سنباد آنتابى سرد از از مسُل در جيبـ و گًل بداما;ُش مگر اندر دو شسشم زتانش

 با نردوس و وصل غلمافش
$* * *$
لب بيند از سُكايت كم و بيش يار بيگًانه باشى ومدترم نحو!ش


 گر نهـ با با به كلبها درو!شّ رياقت سلطان عافيت انديسن او لين گام ترك كه توانگكر بود دل دل درودش




 سور در كوى او آگّ كذرد تفس باد تونريت نور او

 سرو هر
 فتنهاي نيسـت در زمانة هن ندادم به دست او دلو دي! گر به بنـت برند به رن دوست خـوش مباد هما

گر زنى لان وَّر ایى درويش تا نگردى ز آشنا •هروم يار جونى بكنى ججاى رتيّب در حريـم وحال كعبة: عشتى
 شُاه را دستگًاه كم دوات ار خاكراء درويشان هِيست دانى طريتَ عشتق هـا باي بر مللث هر دوعالم زن
 جان فزايد زيم جان گر بييند به بان رنارش بجان فزايد لب حنر از جشثم مردم آزارش

 جان به تن آملى ز گَفتارن

 طعنه نحصم و ججور اغيارش

نوبهارى :ود نوبهارى بدين صغت كه شُنيد

 دل ربايد شكنـج كَيسويشُ نحواب از حینْم مردمان بربود پارسانی و نیل نامى و زهـ عقلودينمى برد ز دسـت هـكيم كاثى باز آملى كه بار دیر
 كوته از زلف دو ستت دستهـها سهل باشُد تحودو سـتمهصصد اوست دوت

*     *         * 

گر كسى صبر و ixحـل ن:ود با يارثى


يوسع مصرى آگّ بر سر بازار آين
برده بردار كه ردنت
مست ازجام اناالدق برد آنعانتق مست كه حو هنصور نباشد خْمرى از دارشّـ

نووابـ در ديدةٌ دلداده مـالـــت ولى ثردمان بیخْبر از دبده شمب بيدارنّى

آنجنان مست ز ميـنانه برون رنت مما كه خبردار نبود الز مرو از دمتأرشّى

$$
\Rightarrow \neq x
$$




ز عبن سلسبيل عست مستم كن یحنان ساقى كه از شاطار برم باد بهشت وكونّ و سورش

بهتلهنىصر كن گر كام از Tن تـيرِندهانخمو امى كه جوياى عسل را نوش باند ميش زنبورش

شتهيد عشتّ Tآن باشد كه اندر موتفت مششر نسازد زنله غير از ：وى جانان نْشنه صورش

مهان نورى كه احمدل دبد اندر عرسُ برمومسى تجلمى كرد و ازهيبت نه موسى ماند ونه طورشى

كسى كز سرمةٔ ما زاغ هششش گشث زورانى بيند اول وآخْ



لا الحوال رنجود معجبت كی مود ：نهان

 كه خخون دل بهمينا ريتخت جاى آب انگگ，آشُ

شها دנ محنت آباد جهعان راحت كسی دارد


غالم كه خالك ره بود تاح فباد و ختَر فنغورشی

米 类 米
 مباش نعل ستوران سنان مـلطان بان

دلا ز جاه طبيعت بر آر يوسف جان بهمر جان شوو ايهـن زبند و زندان بانیى

در آنديِار كه جانان بود بهـْـت بهشُت اگَر طلبى در ديار جانان بانّ

A．8

گرت هو است كه بر ديو نغس بابى دمست به روز مسركه همدمتت ：ود دستان باڭي

يه نور عشت ز ظالفات عیل تهو د بِ هان پجو خضر تا به ابد زنده زاابـسحيوان باثى

كسى نیِانته بـى جام جم سالِهـــانى بنوتّ جام جم و در جهان سليمان باش
 ز كارى بگگذر ایی صنم مسلمان باشى

هنر زمییخرد امن روزگار سیفله بر ست


به پاي دوست جو عشافَ جان نثار كنـد تو نيز جان ده و از كــتگان جانان باثُ

هما به مدرسه تا كى هنام نحو اهى كرد به كعبه جندى وجندى به دير رهیان باشى
كسى كه ذر ش شود ز النفات او خهـرد شُيهِ

هجو ذره در طللبـ ههر او شْمابان بامى
على ك4 عالم هستى طلفبل هستى اوسدت

 كَداى او شو و در مللث فقر مسلطان بأثي
 بر استّى بـرى از اسحولان دورانذ باش

ر دو سـت دل به سلممت iهـبرد عانـت ترا كهگفت جو سر رتـت فكر سامان باث

等背娄
كسى كه برد دل از دست زلفـ ـجا；انش روا بود كه تححمل كند به جو گازنُ

دريـغ از Tن ر خ زيـاى خحون كَلستانش كه آشيـنـن زاغ است سنبلمتانش

شهيد عشق از آن زنسلده ابسد باشد كه نخونبها نبود غير لعل جانانش

همى نه زلغ بريشنان او بلای هنــت كه هر طرف دل جهمى بود يريشانش ز آتش دل من كـوه نرم گشـت وكى نگگُت نرم دل سـختتر ز سندانش
 كه شكوهاى كنم از روزگَـار هجر انشُ

ز رهروان حرم حـال جسُم مجنون برس كه خون دل ردد از خهار مـر بـيابانسُ جو كبباىتو كهر كس هو ای كوىتو كرد بسه جحشُم او همه ديبـا بود ^غيلانشى طرب فزاست جِو باغ بهتْت بزم وصال كه بِلبلى جِو هما مُد هزاز دستانن

دارد دل ديوانـه به زلفنُ وطنى خخونُ شوشُ كرده وطن در كَذر راهزنى تموشُ

آواره دلى بود درين مُهـر به دستم يارب به سـر زلف كه دارد وطنى خدون

از جــُم تو يك شهــر به زنهار و ندبديم بىتـابى هردم ز غــزال نحتنـي خونى

مشكن نفسى اين دل سمر گّشه بـه زلغت كانخون شُده دلباتوبغويد ستننى خحوش

در جنبــر زلف تو دل آسوده و غـانل كاين گومنه بود در گَـنـر داهزنى خخوشَ

$$
A \cdot \Lambda
$$

مست از هوس لّل لبت جمسـى و ترسم اين خــاتم دولت يبـرد امــرمنى خوتى

در يـانى تو از زلف تو انتهاخه دلى ثهاد در كوى تو از جـّم تو افناده تنى خوت

هر چند به تلـخـى گَـنـرانم غم ايام دارم دل شوريده به شبربن دهنى خدوش

آشفته به زلغت همه شُب دبده به رامم كز مصر رسلـ بوى تو از بيرهنى نوش

از مشك به گَلمـر گَّ كـُبده رقـى نيك در غاليـهـ از لالـه نهفته چمنى خـوش ديلى كه مها بر سر بيــانه نهـادى سر در كف بأى بت بيمان نُكنى خوش

تا فيامت باز هىنايسـد به هوث اهرمن را مُيـت الفت با سروش

 ور نه از نى رازها آيد به كَ يُون
 بیوصال دوست سربارى: به دوش سر اين معنى بجـو الز مى فروثى تا كه از جانت بر آيد بانگْتْنون در بيش جمعیى حريغ تحرفهبونى سر نهــد بر آصتان ميفـروش
 A. 9

نحورشـيــد مدهر ما عـر فنالك عجز السـت مُـعار ععل دراك كن بايه بود و رای ادرالـ
 كاين رتبه نبود در نحور نالك ادريس كــه مئد مقيم افلاك در رتبــن او بس المـتـ لولّلـ
 ایى با باد تـو زهـر بـه ز ترياك لـو,لاك لـــا نحلعت الافـلاك
 چحون برن كه او فثد به خانـاك
 من بی دلـ و روز روّار بیباك داد من ازين مسهر ضـشـالك

سلمــان سريسر لـى مـع النـ
 رو دامسن ممت كسى گییــ
 زان سايه به خـــاك ره زيفكند يـيكى است ز مسروعان كويس در ملسحت او بسى است تنزيل ای داروى دردهاى ینهـان
 دز عشنت "و زغـم به ز مر مهم در مــــت تو صرود بـزدان گّم كـرده رهبـم و رهنـــاثي
 از لطفن سوى هما نظل
 جز شهر تو كيسـت آنذه گَيْرد

ز حــال ما بود آگـه مقلب احــوال
كه كرد طـره او جهـع و دا بريشان حال
ز عانسقان سر و مال ار طلمب كند جانان
;

كه عمر تو معه بغخنشمت در شخبال مسال
جو كغنـهس كه به شمب آفتاب نتو ان ديد
ز
به عـغت دومـت مگُ عبـ عاشُقان زاهـد

A1。

غلام حالت آن جشم فته اiگغَزم
منال از غم هجران به حبر كوش مـا كه در تفاى نُـب هجرهــت مبـح وصال
***
ای به تو هشـتاق جان و دل به تو هايل
كام دل و جان ز يلث نگاه تو حاصل
آن جه بجز ذكـر تست הـصئ بیاجـا Tن جـه بج-ز ياد تست فـكرت باطل مـُكل هركس ز صبـر مىشود آسان وه كه ز صبر است كار ما مهه مشكل دين و دل از ما طلب كنـند و ندانند سونحت به عـّق تو دين ورنت ز كف دل وه كه تو اندر دلى و دل به تو مشتاق طرفه كه تو با متى و من ز تو غانل ره به تو منـكل به حد وسيله توان يافت آنكه نــدارد ز انـــت , آه وسايل در سـب وصل نو جان زشوق سبارم تـا نـــود در ميـان وصـل تو حـايل هيز دتَر بـايــدم ز بهـر نـــارت ورنه دل و بجان نه لابق است و نه فابل

يـــد ز عــُـتـت دهـنـد بـى خبرانـم جونكه دل از دسترفت غم به سر آيد طرفه كه رنتم دل و نرفت غم از دل نظم مما جان فزا , سسن تو دلكتى خوشتر ازبن هر دو مدح تحسرو عادل

111
 آن كه به گیْتى فكنده رابـت او ظال

مطرب •هجـلس :ـس الز ثنـاى مُهنـه ساز غزل كـن به هـد ميـر افاضل
$\Rightarrow \geqslant \%$
 تافته در شب دو آفتاب به محفل
 جاره ديوانه نيسـت غـير سـلاسل گیر ندرد جامه از نصيبحت عاتل كـس نبرد زين مبانه رنحت بهساحـ احل دوسـتزا احوال دوستـكـى
 كار به ساهان رسيد و بار به مـزل قبــت داتش فزود و وَدر نضايل

نقل به هجلـس بياد ونـهـع به محقل جلوه مساقى ببين و باده باقى
 بـه به هايمر منه بهج
 كشنى طاقت به بحتو ششق Aيفكن
 دري بهجان غم به دل فران
 تا كه هـا يافت ره به ساين نحسرو
***
اگر دهان تو يل يار آيــدش به خـيال


بيار بادد كـه روزى د; بيُش نيست مـجال

هحرا به كينس تو نحون حرام ماستت حلال
بـحمكم عقل حرام اسـت میى ولى با دو سـت

بزن به تيفم لِكن نحضاب كن كف دسـت


ز دام شـاهسـوارى بعستت مـرغ دلـم
وليك بییهبر از T ك كه تازد از دنبال
اگر به دام نتخر اهد فكند مرغ دلم هرا به جنـبر تيسو نهنته دانة خال

هن و حكايت زلف تو تصصايست دراز هن ر حـديث دمان تو نكتهايست محال

بهوصل وهجرتوينهان بود بهـُت و جحيم ز زلف و دوى توبيدا بود جلال وجمال

بود جو زلف دراز تو شامگـاه فران
چرو عمر كونه ماهــت روزگار وهال
جو وصل دوست بيا بیمما غيْـت دان كه مشكل امـت شود رام خون رميد غزال

来深米

تـا ثناگَوى بوترابب نُمدم هن در آن سايه آنتاب شـد خاوتُتر از اول شباب شـد فار غ از دوز خ وعذاب شُدم نالك بودم جحو زر ناب شدم

 نسرو ماللكالــرقابــــر شدم Tآنجهدلنحو الستكامياببشدم باى یَ سر از آن تحر ابسندم ـــت تا عرصهأ حسابـ شُدم
 زي جهان ير انفلاب شمدم خاك در كاه بوتر تراب شدم

ذره بودم هـــو آفتاب شدم سايهاى اونتاد بر سر من آخر ييرى از عنايت او
 تطره بودم به بحر بيوستم نـير يزدان على
 در جهان سخـــن بههمـت ار
 تا مگر گّ̇ج مهـر او يابم

 إبن از إمـن دوستی على


AIT

تا هما كَنتهام ثناي علـى ذره بودم جیـو Tنتابي شـم

من Tن درويش سرمستم كه مسـت ازساغرهويم على خورامم على خورانم على گويم على جويم

اگـر مجنون و سيرانم اگـر دانا و نادانـم على خحوامم هلى خوانم على گّى

اگَـر در باغ و بستانم اگَـر در بـد و زندانم على خحوامم على خوانم على گويم على جهوبم

اگــر برتختت سلطانم اگَـر بـا ناكاك يكــانم على خخوامم على خخوانم على گويم علىجوبم

اگَـر در نار سوزانم اگــر دد بـاغ دضواتم


نه میتاج سليمانــم نه منتـمنــد تاTنــم على خوامم على خوانم على گويم على جويم

جو گل تا بشُكند جاتم شود تا تازه ايمانم على خوامهم على خوانم على گويم على جويم

اگی درويس ؛ینانم اگیر ملطان كِهانم على خورامم ملى خوانم على گويم على جهويم

مـا گر اهل ايمانم اگگر در دير رهبانم على خحوامم على خوانم على گويمب على جويم

*     *         * 

ایى دل بيــا كـه رو به بناه خــــا كنـم بـر درگه كـريم شبــى التجـا كنيم وقت سسر رسيد بيا تا دعا كـيمر روى نياز از همسه سوى خخدا كنبم درهاى دحمـت از ممشسو باز كردهاند بر خوين بسته ما در دهمت جرا كنيم

Alf

گگتى كه هركـه از همه رو سوى ما كند
ها هـــم ز لطف ساجـت او را روا كنـم
روى اميد ما ز دو عالم بود بهدوست گر دوسـت ره بهما ندهد رو كجاكنيم

دارالشغاى امل نيازست كــوى دوست ايـن درد بیدوا مغر آنجا دوا كنّم

وتتـت= آذكه رنمت ازاين خاكدان بريم إــن مرع عرمّى از تفس تن رها كنيم

دانى خروس صبع جـه نویاد مى كند

با مــد جهان گڭه نتـوان ناميد شُد
لاثتشطوا گَــواه برابـن ماجــرا كتيم
اول تدم به بادية عشق اءه فقير شرط طريقت اسـت كـه ترك هواكنيم

آب بتا كـه نخر ازو بافت زندگى او را طلب ز خالد ره مرتضا كنيم

خاكى كـه بـاد آورد از Tستان او آن شالا را بهديده جان توتبا كتيم

جون رقتداى ظاهر و باطن على بود در هرطريق الز پیى او اقتدا كذيم
;رن بساط تههر روحالامين بود در یجلسى كه هدح شه لانتى كنيم

مستتى كَداي مغلس عوريم و بينوا از سابئ عنايت وى رو كجا كنيم

Tنجا كه خاك راه ششود كيميا مــا
ها مبر مس وجود خود Tانجها طلاكنيم

A10

زكوى دوست مخوان در رياضرضوانم كه خحونتر است ز فردوبى كوى جانانم

مرا كهشد سروسامان زدستدرره دوست كجا بهفكر سر و در هواى سامانم
; كوى نحويـن مرانم بهبوستان بهــت كه هستاكوى تو تحوسْتر زباغ رضوانم

بهدوصتى كه ز باى تو برندارم سر به راستى كه ز تيغ تو رو نگردانم

اگگر ملول ;گردیى و جان قبول كنى ز تن بر Tرم و بر خالُ بايت انثانم

مرا نسيم گلستان تحو عقده نگشايد بهزلف دوست زنم دست و كام بستانم

ثرا هوای بهار و مسر كَلستان نيست بهار روى تو و بوى تو گكستانم

بهبوستان زنم Tتش ز برق آه بهگل به باغ اگگر ندهد راه بومتـــانبـانم

هواى سير گلستان و گیثت لالمستان ز سر ببرد بهثـت جمال جانانم

ز من مجو سروسامانكه در طريقت عشت 2لى بهدست نماند , مرى به سامانم

نهفَم آتش عشُقت بدل ولى ترسم كه Tشكار كنل اشكك راز بنهانم

جهحاجت|ست كهبازوىخويشُدنجهكنى اگیر تو باى نهى صر به بايـت افشانم هجه حاجتّم بهتهاشانى گَل كه روى توداد فراغت از حممن و نوبهار و بسنانم

بهغصل لاله و گَل تركٌ مى مگ̌وى مما كه توبه كردم و از كار نحود يشيمانم

19

مكن تو ڤيب من ای شبخ غيبـدان داند
بهفصل كَل كه من از باده توبه نتوانم

خيز نا از لب سـاقى كَل و شكر بخوريم مـه بر-جاى شكر قند مكرر بخوريم

ساستت باغ بهشت الست به كَلزار بهشت از كف حور جهمالى هى كوئر بخوريم

همه در باىكَل و سرو و صنوبر بخوريم
زلف ساتىفكتد عكس چهو حرجام شر ابب
مى Tمبيخنه با نانه و عنبر بخوربم
كودى مردم دنيا طلب تنگَّ زظر


خوردن مال كسان رسـم مسلمانهى نيست كافرى باثد آگر ما -جق كافر بحوريم

آنهه حق روزى ماكرد علىرغم بـيل مهـ باصوت نوون ونغهُ مزمر بخوريم

با حريغانبهخوريم آنجه بهجام|ست وسمبو
ور دگر میدمد آن مغبجه دبگگ, بخوريم
رنگَت زردى مبر اندر طلب زر اى دل نحيز تا لعـل روان در تــدح زد بتخوريم از كن TT Tكمرُحُ غيرت خورشيد بود جام جمشبد بهTآن سكندر بخوريم ما بمشيراز بـى بادة نـلـر نرويم مـى جلنا عـوض بــادة نحلـر بخخرريم ناله بلبل خوشى نغهـ بر Tمل بهجمن نهيز نا از دل بط خحـون كبوتر بهوريم

باده امــروز و بهكـورى سحـودان فـردا
مى كو در ز كف ساتى كــو ثر بنخوريم
 هـ4 برسينه اگگ, دمْنه وخنجر بخوريم

*     *         * 

تو هندارى كه وصل سور وتكلزار جنان خحواهم بهجان دوست بابادمُنهاين

نه در بند تن آمائى نه در نزكـر نغــود آرانیى نه او خاع جهان جويِم تهاسبابـ جهان خواهم

دل ديوانهاى از زلهـ آن زنجير مو جويم


مسرا در دوزخ مهجـران بنه تا میرپنان سوزم اگگر دل را بهغير از روز و هللت كامران نواهم

تو وصل دلمتان مى خحوامى و من دلستان جويمر

 همه روى تو خو اهم گَ

بهدل گُ مىىسارى راز رازت را به دل موشـم به جانگرمىفروسقى درد دردتت رابهـجانغحو اهم



هـا هر كس به عالم Tرزوئى جهويل و كامى من از عيسْ دوعالم وصل Tنججان جهان خحواهم
***
 كه من بهسلسلة عــت هورن گرشتارم

بلدنصفت كه بهزلف ترمن گرفتارم بهجان رسيـم ر آزاد كان أمىدانند

A1A

مريد خحو اجئ شير از و شُيْغ عطارم متاع هردو تهان را بشهيَع نشهارم كه عشُفبازی و شُوريدگّى بود كارم

 مرا بسوز كه برسو تحتن سزَ اوارم
 كه عشـو كرد ز راز جيهان نحيردارم
مناى كوى نحرابات كرد هشيارم

طلريتعشفت زمنجو كهدرمقام سلوك
 مالامستمناز آنمى كنند بو الهوسانـ Aرا مرا بهصومعه امـروز زاهدا هـرا هـلب
 تو عغو بيرمغان بين كه با هزار گَّاه مبين تو بـى نحر م از دموز عشتق مها زفيضصسيتـدردى كئانوصاندلان

شـكغن عارض او زير زالف غالبه ام هحو آنتابِ نهان كَشته زير ساية شام

ز روى Tا دگر بهجين نكتد كس برستش اصنام

صها تو بگخذرد از كوى آن بهشتى دو


دل ار قرار نگیيرد بهزلف او خهعجيب كه بىقرار بود مـرع غرشكـسته بهدام

بهجام باده بنه لبـ بهحكم مغتى عهت كه با لب تو هـلال امـت وبى لبستو-حرام

خداى را نظلرى تا يهكى دوا دارى بهكام دل ز تو اغبار و دوستان ناكام

 بنون باده كه واڤفن تشد كس از آغاز بيار بجام كه نبود كس TیT از انیجام

بهعيشُ كومُ كه ايام عـمر ضايِ كرد كسى كّ بی مى נ مطرب بهسر نبرد الام

حرام گَنـت مى اندر طريت عشت ولى زدستدودستحالال｜مستـوغيردوستحرام

بسوز خرتها برهيز و عـّق ورز مها كه اينتدر نتوان بود در طريعت نام

洛摂标
امسْب از دوست بود مججلس ها باغ نهيم جان دشمن بهـل از رشلتبسوزد بجشیم

حيغنباشدكه جنين روى بيوشى بگخار تا كهبابخلى شود باز در خملد نیيمٍ
 آسمان مجلس و مه ساقى ونحورشـدندبم

جام در مبكده نوشبـم نه در ملـرم شيخ طبل در معر كه كوبيم نه در زير كَليم

باده ينهان خورد و داز دل نحود فاش مكن
بشنواين نكنه كا بستجربه نرموده سكيمب
بـه تبسم لب جــان يرور شـران بغشا كه دل غنجه ز رشدك لبب توهست دونيم

نا ابد نقّ ضمـيرم بجز از نام تو نيست كـز ازل عشُن توام كرد هعلم تمليم جانت از عالم بالاست بت از هالم خـــالـ آن فرشته به حهيقت بود اين ديو دهبيم

بهـر ده روزة دنبــا هـــه ععبى از دست بهر كككى نتوان سونحتن ای نام گَلبم

عهر اندر ره عشتق تو به سـر رفت ودربغ هيْــغه ياد نيـارى ز محبـان ثديم

دوزذ افسرده تُود از تدم هردِّمدای

 فهم هكـت نیكند گَر نبود ذوت سليم

* $3 *$

فار غ از صومعه و خحانقه و يِـر شُدلمِ كافر عشتّ بتى زلف بو زنجير سْديم

تو غم بير و جوان دار كه يا دلشد كّالن فار غ از طمن جحوان و سمنن میر شميم

جه شُدى گَر هن و آن يِار نـكرلب نفسى


نه ز نـيراز ستغن دل و دين باختن آن بـت كــهـر شُدلمِ



تا نو ای ماه دل انروز شُدى از بر ما

 با هـه عغل جحـرا بسته زنجیر شُديـم

ا!ن بهانه امست كه ما بستهٔ تَدير شُديم ير از كَردن ايام نـوديـم


رسته بود از دو جهان نخاطر آزردة ما


ذره بودبِم




شُر دهد آيـت نور ایى صنم
تهـع دنحت كردظهود ای صنم
تا بام نغْغهة صود ای صنم
گّ تو بِياثى به عيور ای صنم
مر كهشُداز كوىيتودور ای صنم
نحلدندارد پحو تو حور ای صنم
يَشُ تو سلمان غيود ای صنم
با غم عثت تو صبود ای منم
با هو من مفالس عور اي صنم
ديله و دل يأته نور ای صتم
بادو جهان وجلـوسرور ای صنم

طلعـت تو وتـت ظهود ای صنم تا بسر آيد تُبـب ديهجور شهجر مست بمال تو نيابد به هوش ناك ره از زلف تُو عنبر شُود با غم دورى خحر ندارد چجو تو ماه ای بسر

 إدسُهى خحون تو كهجا نحو كند از اثر خاك مست به كوى تو هما میدسلد

عاشتم بى خبر از ملت بيشًانه و تخويشم
سيرتى مى.رم ایدل كه ندانم بهجه كـــم
دوستى گر بودم جرم فزون از هه4 بجرمم


دل جمعيست گَرفتار هواى سر زالغت


عهد ياران كهن را يس ازين كُر نشناسيى نظركي نيز بهمن كن: كه بهعهد ازمهـه بیشم
 كآشنیاى غم تو


AYY

زانرو به زلمن تو مى دل جهسنجو كـم


קد زֹخم تحار نحوردم و ديدى كه باغبان زين بوستان نــداد كُلى تا كــه بو كنـم

با ياد بزم و روى تو باشلـ تصمور اگـر باغ بهشـت و صشتبـت حور آرزو كنـم
 كز مى علا ج غم به لـب كـت و جـو كنم

با مـــىى به بزم من آيـــ از آنكه من


ساتِ بِا كـه بیلـب لعلت باي نم صد تحون دل بنوشتم د مى در مدبو كنم
 ایى دل روا بود كه ز خحونت وضو كنم دانم تُبى نحيال تو آليـ به : بزم دل از آب ديده نیانه كنون رنت و رو كنم هحون نيل بىدلان ز بتان عرضه مى كنيند در پينّ شاه شـكوه هن از زلف او كنم

ساشا هو هـشـم او كند از قتل ثن هـا زلغّ بـلد

* あ
 كامر ان باد كــع بر.ســت به فتر اك سسهندم

او بالن من به امن مُـاد كه بر:ــدت تنـنسته بهبندم

نه بخغواند سوى خويشّم نهبراند ز بناهم نه كثـد از دم تيغم نه گَهايسد ز كمندم

حور بنت كه بود شُهره به رنتار ونــايل كى تمرجوذنتو بزايدكه براو مهر توبندم

به تصورى) كه من امروز تودا سحود سرامِم هست انديسنه كه فردا سوى دوزخ ببرندم

روى او دوش بشخوابسآهده ازطالـع نيكم
نحل اميد بـه بار آمسـده از بخت بلندم
Tنجنان Tتشیى افروغته در سينغ سوزان
شوت أو كاين دلشُوريده هما گَــت ميندم

از یه رو منت ميخغواره و ميخانه كنُم شن كه ازخورن دل خون شُند بيمانه كـــم

درسقيقت تجو ره كمبه و يتخانه يكيــت رخحتاز كعبه دو روزى سوىبتخانه كسُم

ور در دير منـانم نگگثاينــد بـه روى همجو ناقـوس ز دل نالـة مستانث كـم

كودكانم ز يى ومن زيى دل سـب و روز ماجراهـا بسر ازاين دل ديـوانسه كـم

تو صنم در حرم و دبــر چ־و مشصود هنى رغتتكفراست ازاينخانهبه آنخانه كثم

زالهـدا فاثُ مكن تصـن ما ورنـه بكو
يـرده از راز نهـان تو كشم يـا نكشم
من كـه ناجار بِايـد بكـم بـار غمى خـوشتر آنسـت كسه بار غم جانانه كشم

با دل خويش بگگ, راز دل نــود زنهار
كآنجه من مكهكْم ازمردم بيگًانه كـُم
Arp

كودكان دمـت ز ديوانــه ندارid مهـا خويسّنرا مصلهتت آنبه كه يمويرانه كشم

با تو سرينجه بـه نيرو بكتم بــا نكـم رهلوانـى بـه تو بدخحو بكنم يا نكنم

دسـت و بازوى تو مردانه به نحون آلودم دعسوى تــوت بــازو بكنم يا نكنم

كار ما با تو به شـهـير كشد آخــر كار با دو ابسزوى تو يكرو بكتم يا نكتم

دل بهدنبالل دوهــم تودلير امـت تو شُمر


جان شنيرين من آهل به لب ازبوى لبت زندگاتى پس ازین گو بكنم با نكڭم

بر سر مرو ڤحسو رامم تسلهم ظاتحتهوار بر مر كـوى تو كو كو بكنم با نككنم

خْته بهل-وى منى مست و شمی تابی رو
 تمه قاضمى بلهنست دردن بــوم مككوهات كـو بـر يارو بكنم يا نكنم

T $T$


از سر تحاك من اد مبزه مروبد هیه عهب زانكه با ياد خحط دوست رود بجان زمّم

هوس زغـسم تو دارد دل ريسم زنهــار گر به صهد انگكى Tنی به نحدنگی بزنم

Ars

آن هنان مهر تو اندر دل من جاى گَرفت كه آگر جان رود از مهـر تو دل برنكـم

نااميدم مكن اي مهاحب نحرمن كه تـرـرا وقى از Tتش دل مُعله به خرمن فكنم

ممكنم نيــتـ بس ازاين بروم جاي دگر بسكه راتند بـه عشت تو ز مـر انجمنم

در ده عشت تـو ای شهرة آفاق امــروز صجيى نيست گیر T Tـاق بگیرد سخنم من نه امروز بـرم سجلهه به باي، صنمى دير گًاهيست 45 در دير مغــان برهمنم
 كــهـ ز سودای بتي بى خبر از خويشتتم بر در ميكده كس عربـده جوئى نكتد واى اگگر محتسب شهر بداند كـه منم

مگـر از مصسر رسد قاتلـة مشق مـا كآورد بساد صبا بونىى از آن بيرهنم

نا به دامان تو ما دست تولا زدهايم بـ تولای، تو بر هر دو جهـان با زدهامـم

نا نهاديم به كوى تو صنم روى نباز بشت با بر سرم و دير و كليسا زدهايم

در خود مستى ما رمل ونم وساغرنيست طا از Tن بارهكثانيم كه دريازدهامب

مهُ شب از مرب گريةٌ مينا من و جام نَنده بـرگّردت ايـن گَنبد مبنا زدهامِم

نشوى غافل اذ انسـديشه شيدائى مـ گرهیه زنهمر بـه باى دل شيدا زدهايم

تا نهاديم سر انلر تـــم هير مغان باى بر نرت جم و افسر ر دارا زدهايم

جاى ديوانه چحو در شهر ندادند هما من و دلجندتَهى غحِيه به صهرا زدهامِم

رند و ميخخواره و هسر جانْى و مُاهدبازم در نــرابات به بـع با و سرى ممتازم

رامبت كغتم مسه صيب و هنر خحويس ولى تو קیندار كـه در يرده خملاف آغازم

عيبم ازمستى و رندىمكت اعى واعظ سُهر كاين صرانبام نصيب Tآــلده از آغازم

امسبـ اينشور كه اندرسر مطلرمبیداست عبجى زيست 5 از مرده برانتد رازم

حاصلى نِيستتهو درباده وسودى بهـتْيسُ TTتش T Tن به كه در!ن آمب وعلغ اندازم اندرين מُهر بهجز درد گرنارى مهرمى نيست كه بلب لحظا شود دمسازم

مادمأنم كه دم مرگگ بغير از غم دوست ديگگري نــــت كـه با او نغسى بردازم

مؤده ایى دل كه نسيمى ز گَلستان وصالى شمــره باد صبا ميرسلد از شيرازم
 نغسى گَـر دم رنتن بـه سرT'ئى بـازم از سر كوى تو گگ رنـت بهفردوس كثم بـاز مُوت سر كوى تو دمه هروازم

زامد و مُهنـه ر صهوفى شهه مستند مـا صِب من خيسـت كه ميهغوارة منامدبازم

وiٓت مى و دود جامهست دو وتت ايغغلام
اول اردى بهــت آخـــر ماه
باد بهارى وزيد سنبل , سودى دميد نهيز كه باشد بعيد كَردش خورشبلد جام

دور مي و جام مُلد كار به انجام مُد ننگگَ شـد و نام شُد بر سر سوداى تَام در گرو مىفروش خــرته نأ و مى بنوشن تا كه توانى بكوت در بی شربـ مدام

خحرنه تڤوى بده ساءـر صهبا بگبر تا كه ازين هحرخ بير بازكتن انتهام

ماقى مبجلس بيار بادة ياقى كه نيست عهر جهـان را يقا مهر فللك را دوام

واعظا :ـر گغتگو يست در هاى مو

خام بود شُـِخ شهر جام بده ای بسر


زلن بر افكن بيد روى ووىبيونـان بهزلـ شُام نهان كن به صبح صبحنهانكن بهنام

حركف نو ای صنم هــت مغرً هجام بجم ِا به كف آنتاب تافته ماه تمام

بزم بود حون بهـُت تا نو كَشاثّى نقاب
راسـت سُود رستخغيز تـا تو نمائى قَیام
لاله شود داغ دل جون تو در آكى به باغ

سرو نـنيند به گّل حون تو نماثى نحرام
دام ده عالمى سانحته زاهد ربا بند بذير از هـا نا كه نيفتى به دام

مى تحود و مستى مكن نفسيرستى مكن
تكيهَ به هستى هكن نيست حجهان را دوام

*     *         * 

همه شییلاى تو هستند به هرجا كَذرم همه سوداي تو دارند به هر كس نگگرم

كذرىیتيست كه دامى زسر زلف تونيست همرهى نيسـت يهسويتك از آ آنسو گگذرم

جان به باى تو نشاندن بود آسان اليكن منكل آنــت كه از دست غهت جان بيرم

در سر كوى تو اییاش كه بودى وطنم جون بِندنـد ازِين مرسطه رختـ سفرم
 گَر شبى دسـت بر آن زلف معنبر بیرم جنگٍ Tغاز كز انجالم سرايد سنتى صان كن باده كه تا خرتئ صونى بدرم

تا مگر جاره زمايِل دل بيمار مرا از رخ ولب به هم آميخت گلابوشكرم

راه سختتاست خهدايا يرسان خضر رهى تا درين وادي خْو نتخوار شُود رامبرم دست گیریبكن ای دوسـت كه غيرازغمتو
 جئلد انديشن دوران , كم و بيُّ جهان غزل آغاز كز انجام جهان باخبر رند وهر جانّى و^يخوار ه ومُور يمهومست از دم بير مغان صاحب جندين هنرم
 ایِن از من نتو ان بود كه هن فتـهكَم

كَنتهُ دل برى از اهل نظر گغفت هـا دل نگچهدار كه من نتـة اهل نظرم
$* * *$
ما نقد عمر از لب


ليلى نديده از مهِ ليلى دويدهايم


آسان كسیى نبرده ازادن ورطه جان به در


بهر نتار -حلتُ زلن تو هر سهـر صهد ناقه از نسيم

روى نِاز تا كــه بـ باى تو مسودهامـم


هر هند آثــكار (بست كام كس نسـداد ما كا

جز در ره طلـبى سر و سامــان مـجو شدـا


*     * 3

مسـت از شراب عشُق تو ججانا جنان شُدم
كز هر یه جز نـهيال تو فار غ از آن شدم
از بوستان وصل نو بو ;یى به من رسيد هِر و مُكـسته !سودم زنغـز و جوان سُم

سرسبز با خحسن تو باد اكي بهـار ناز
كز بوى جانفزاكى تو من زنــلـه جان شـدم
از بوستان وصل تو تا ماسـدهام جدا حون ابسر تطـرهبار به هر بوستان شلم

تـا دود از آن بهار گّل و ارعَوان مُدم


 جانا هر آنجه خحو است درت آنجتانشلم

نحاموشثى اسـت شرط محبت بين Sـه هن با هد زبان بهوصفت لبت بیزبان شــدم

ريدى مها كــه عهب جو انى و خرمى


هبرم مبين ز گَردن دور فللك كـه هن


در سايـة عنايِ آن آنتـاب ج-ـود كاه ضعيف بودم و كــوه گران شدم من الهل سُعر و نفَل نمبدم بهمهر او نُمخص اديب و شـامر ماسب بيان مـدم
$\square$
از سر كوى تـو حاسُا بهملامت !روم خْونم آن روز 5 ريزى بهمـلامت !روم

بهملاهت دگکران گَر بیگريز ند ز دوست مسن نهآتمكـهـ ز مُمـُير مسلامـت :روم

زلف تــو شاهد هـــال هـن بـدل باشـد קون كه در هج+ــع Tنئوب تيامت بروم

ماللها مسـت كه مومسست هى عانـفيم كارى ای دل نكنی تـا بهندامت بـروم يهتهاشاى كَل و سرو بهكَتَشـت بهار شمه انـدر طلاب Tن

Ar

ره اين بادبه گر در دهسن شُير بود


بهمالمت بـرو! يــا بهمــلامت يسورم
مدعى باشُم آگر جان طلبى درشــــــ وصل از مر كوى تو از بیم غرامـت بردم

ره عهتْ اسـت بسى دور و خْطــر نالـ هـا
علــم عــــت بــزن تـا بهعــلامت بروم
\# * *

 "حنان بهِاد تو فار غ مُلـم ز شردو جهان كه ازو جود خحود , هر جه هست !یخبر

بهعشت دوى تو از دير و كیيه بيزارم كه غير كوى تو كغر امت تبلة وگرم

تّبى اگگر مر زلغت به دست من افتد حكابت غثم دل با تو مو بهمو شـرم

بر آن شـرم كه بهای تــو سر بینثانم اگـر تبول كنى إِسن متاع منتصرم

فر ات سشخت و تدم مسـت و راه باديه دور
دلبل راه مُــو اي نـضر ره كــه نوسغرم
بهجان دوست اگّر دوسـت التغات كمد دو عالم ار مهه دشــن شوند غم نهغورب

زَزت خاطرم از خخانقاه و خرشة زمد بيار باده كه فارغ ككنى ز درد سرم بساز حنگگ بهوتت سها ع صونـىوار


جنان سـرنـدم اندرجهان به خْوش سشخيى كه همقو تْند به عالم برند شُسر ترم

شـكر خــراج به سِيراز آورنــد Aهـ اگگر به مصر رسانند شعر چجون شُكرم
** *
 بهر جا بغخذرم مقصود من رِارست

كَدانیى در ميخانه هیخراهـم زه دارانی نه ملث كيقبــاد و دولـت نوشيروان خحواهم

اگر سنظل اگگر شكر اگگر مرهم اگگر نشتر بجانم هر جهـجانان محايسنلد منهمان خوامثم

سر زلفت كه شُيران را به زنجير كَران بند سزاي إن دل ديوانه زنجيرى جنان خحو اهم

ازين زندان بر وحشت مگر بی دم بياسايم نسبهى ڤهـره باد صبا زان كــلــان خحوامم

زمين , آسمان را آزمودم هر دو !ی-حاصل جهـانى ماوراى اين زمبن و آسـان خحواهم

سر ديوانگگی دارد هــا باز این دل نـيـدا ز زلف تابدار يار زنج:رى گَران خواهم
***
بيا كه از رخ خون مـاه تو جهـان بينم
كه از جـــال تو رونـن بود جهان بينم
مرا بـه دست ازين بيس بود دين و دلى تو رخ نـودى و اذ دست شد دل و دبنم ز كوى وهل توام يحاى باد دوزخ هجر اگر به ج-ای تو سور بهشت بگزينم

هگــر تو چــاره́ دردم كنى كــه بـ نشود

نهاده سُوت تو در ديــه دود جيـجــونم


كه بهـد ازبن نشود عةّل صصلهست يـنم
بيـار مـاتى سرمسـت ساتكــين شرابِ
مگگـر دهـل زغم روزگـار تسـكـنم
هگر كه سر برود كز مللب بمالرم دسـت

گهـس بهه سر گّل آزادگى توانم زد

به ياد آن لب نميرين هــا عجب ن:ود
رود به باد جو ترهاد جان به ثْيريذم
"را نبـود سر عانـغى و :ـدنامى


كآورد نسيم سـحرى بوى بهارم
با باد صـا تا به سشر مشنله دارم

در یای تو جان را اگگر آسان بــيارم

دردای نْم آن بی كه مهاعمرسر آدم
دردهن مى اين خحرةّ تشوى نگَذارم
 در زلغن تو هرشب زهريشانى جـمعى
 ثشكل دل آواره به دمتم بسپاریى واشانله وياران سفررا نحبرى نيسـت حون عاقبتم عیر بهباطلردود ازدسـت نردا بودم سمشر به زاهد اكر امروز

زو بهار اسـت بـا كا به كالمنان برو！م






گر پحه در بزم مليمـسان نبـرد راه مـا




وتت آن استت كه در سحلَّهُ مستان بروِّبم
آٓخو ای كهـهُ جان مشَصد ور اه ־و كجاسـت
bا





か～：
 جحون شمه مـدلو ك T Tمتان تو هستيمم
 زلده به عشُت تو و！4 بوى تومستيم
 با تو ！بيستبه و از دو كون برستيم


ها موى كه رو آوديمّ وره ；كه جو تُّم
 زنلده ز جانند ديتگ，ان و زمىى ثــت
 ازدو جحهان رمnت هركّه باتو بميوست نرط مسبمت شها برستشُ بار است

رند و دروֵٍي و قلندرونى و بیما وسرم مست و ديوانه و بينا دل و ماسحب ;ظلرم
 برتر از مـاه بود بايــ4 فضـل و دنرم

منم Tان تازه نهـال بحثن نضل و ادب ك نباند بـجز از فضل و ادب بار و بر؟ در ره عتن تو ديريستا كه مُوديلده دلم بر مر كوى تو عهر يُست كه بيا و سرم

ذوز آن جام نلدارد كه به ياد تو كـم مـرّدة آب بقا كُر :مرمسانـــ خضرم

سر به سر Tِيت نحوبـ بود و معنى حـن

 روى بنمايى كه بجز ِياد تو از دل بـرث

همجو فرهاد اسمبر لـبـ شير!ن توام نه جیـو هرويز گ̌ر فنار بـه دام شُكرم


\% : \%

تا به ابد بر هـهان فرار الستيم




كو همه داننل آفتا آنابت برمتيم



روز ازل با لبـ ثو عههد ببـتيم

 تا دیَر از دست كس د دلى نربابد مر غ دل ما نگا مذهب ما نيسـت جزير سحتش جانان



Ars

كه سر عشتق گَردد بر تو شعلوم
نبودى از شرابى وصل ڤ>روم
كه باشد هر دوعالم در تو مككوم ;يايــد غيجكس در سايسن بوم
عنان \&زم تابـ از هين و از روم
صبورى كن دلا الرزت مaسوم

 هو البــاتى و باقى الناس معلوم كه نظم من بود لؤ لؤى منظوم هـا نا كـي اتارت انــلـرين :وم

بزن آتش در!


 دلا در جين زلفن أو سنر كن ملامت تســت مـا شـد از از اول دل مسختـت ز أه مـا نشا نرم
 دلا در اول وT آخر جز او كيسمت



*     *         * 

روزى كزبن جچ-ان به مو ای تو بیخذرم

با

از
ای دستگير نــلـت بذـه هاى بر مرم

در عشت تو كکون به همه كيش كــانْم
ِلت دم وصال او به دو هـالم نـيدم

:رواز بهاز بر سـر كويش بو2 مـرا


آن بای كـو كـهـ از سر كوى تو بگذدن
ArV

با آنكه ذرهام من و او ههجه，آنتـاب
او را به هر كمال كه خواهى تو مظهرم
عيبـم هــا ز باده يرستى مكن كـه هن
تا حـر مست جام تولاى حيدرم
با خـاك من مهبت هيسدر سرشنتاند
از سر مواى او نرود گر دود سرم

آنجه درخانه مشك
زان خم زلف عنبرين دارم
عجبازصورتآنرين دارم
تو ميندار ععل • دين دارم
ننگّانروصل حورعين دارم
من كه جبريل منتشين دادم
كَّج دولت در آستين دادم
آنجها درطبع من دفين دارم
منكاصدبندهجور نتغين دارم
من جرانوريشتن حزين دارم
نحاطر خود خرا غهـين دارم

جيشد با زلف او بيوند مسكم زجانبابد گَشتْو كفرودين مـم اگر بابى وصال دوست بكدم كهوصلازازهجر نيزيز دشادىازغم كه با عشق از ازل زاديم توأم من و ميخانـه و جـــام دماردم كه درمه سوزماين اوراق درمم

زان دو گـــوى عنبرين دادم زراستى اين همـه هيرينـانى
 عـقن او راه عغل و دينم زد بی جمال تو دز بـشـت برين
 با كَانى ز يمن همت عشت نبست در كنج خنانهُكى وجم

 من كها آسودهام به بود ونبود

米洣米
بر بيوند اللت از دو عـالم نتستن شرط راه مشُق جانان بهازعيش دوع الم جيست الىدل به هجران ساز تا تا يابى وصالنى
 تو و سجاده و ذكر بيـانى با ساقى بـده آن آتشين آب

APA

به رتص آیل ز مستیى خالكآدم
ك4 مر گــر دان بود شـيتخ معمر 5ه نيو د تنگّدل از بيسن واز كم تشايل يِيش ازیِ بو دن بـ بع الم

* 放䒨

صـ نوا در بیینوايى بافتم

تا ز وصهل او جهدايى נافنـم ; تا ; تار انى
 حـاصلى كـر iك i
 ره :هـ4 بستان سنـايبي يافتم


از آن صهـبا بده كزيكدو جاهُ مهو راز هحبت جز زمستان طريتن عشت از آن جهو درهلر يعت





 رنجها بردم درين له متا تُـى





\# : * *

نحيز تا روَص كنان حنتَّه به تارى !زنـم



 وتـت كار اسـت بیـا دمــ به كارى جزنمب

تا بجونیم از آن ترو

Ara

گریه از مهر و ديار است برون يار ولى


ساقبا خیل غم از شر طرفى كرده هجوم بيدقى ران كه از إن خيل سو ارى بزنيم

توسنى مى كنــل ايــام ستم ريششه بــه مــا بر مر بختـى ايـام مهـارى بزنـم

غرقَ اين بجر جهانيست بيا تا هن د تو زين هيان كـتحى خود دا بهكنارى بزنيم

خوينّ منصريد هفت بر سر دارى بزنيم
نا متگر اين دل دی-وانسه فرارى گَبرد دست در ـحلتَ گيسوى نگارى بزنيم

درد سر تا بهكى ای تُـنخ بيا تا من و تو


خوشتر آن اسـت به ياى دل ديوانه هـا تسارى از سلسلئ طــرة يسارى بزنبم

$$
\div * *
$$

خيز ای يسر كه رخت به دير مغان مربم از دل غم زمانه به دطل گَـران بريم

از خانفه بـه كـوى خخرابات بگَذريم دفتـر به رهن باده به دير مغــان بريم

گر, Tب خضر زنــدگی جاودان دهــد ما هم ز باده زنـدگى شــاودان بريم

تارى ز زلف دوست به باد صبا دهيم صبر و قرار از دل پبر و جوان بريم

گَو يِند بوستان بـشـت است كو كل دو سـت خوشتر بود كه ره سوى آن بوستان بريم

كو فرصتى كه خيبه در آن بار گه زنيمب
كو هـتى كه رغـت ازين خاككلان بريم
بردار برده از رخ و بغگّای קیین زلف
تا طبــله طبـله مــلكتر و ارغوان بريم
با ايتهمه طــراوت گلــزار حسن نـو
هنـت جــرا به فهل گَل از باغبان :ريم
عيد است ساقِا ره ديِر مفان كهـاست تا رخّت سوى درگیه پيــر منان بريمّ

گر Tسمـان ستيزه كند از جغـاى او


* $\%$ *

خانه را از مدعى برداخختم
از دو عالم با غا
كاندرين جا ما سـر اندا انحتيم

بر فــراز آسهــان افر اخر اختيم
جبله را در دسـت اول باختـيما
با ونـا بودى و ما نشناختتبم

دبن و دل در غاه حـانان بانتّبم دنر تْوى و د دانـُ سونتينم باى در ميــلـان سر بازان منه


 ایى دريغا در وزــادارى هــا در

شرح آن زلف دل آزار كنــم با نككم

عثل را باز به زنجيـر كثـم با نكـثم خــويس زا شهــرة بازار كنم يا نكـم

بمد جنلىى كه سر زلف نو افتاد به دست كَلـه از زلف نو يسيـار كنم يا نكـم

AFI

تصل كَل ميرسد ايشِيخ تو انصشاف بــهه رهن مى تحرقه و دستار كتم يا نككم


 تصة مردم يتمار كنم دل ديوانه كه هر گز بكشندى نفناد در كمند ;-و گرفتار كنم يـا نكنم

دلم از نحرتـة مرمبز ملول اسـت بـسى


حون در آفاق كنون اهل دلى نيست هـا روى از خلــت بديوار كنم يــا نكتم

تحيز تا از سر زو دست بكارى بزنمّ


با دفن ومطرب ونی د تدت بهصشرا بز نيم جام مى بـا يسر لاله عذارى بزنـم
 باده گیريم

مى ز اندازه فزو نـْ بده اع ساقى بزم تا خمراب افتد و ها دست بكارى بزنـم

هيل T Tهـورومنانند درين مشهر هــا زان غزالان بود آيا كه شكارى بزنیم

گَر نییه شبى جانهـا در زلغ زو آوبزم در دور قمر روزى صد فنته برانگگيزم

AFY

بر باد دهم جانرا از غایِت شوَ ایى

 وز لیل ششكر نحايـت شُوريده هو بيرونرم

بر دست من ار انتد تارى ز مسر زلفت حندي دل محتون راأ دز سملسا آورزم

تايمى ندهـــ زلغت بسـر إين دل يـتابم رسصى نكند لیلــت بـر ديده: خوونريزم
 بر سر ز غم زلفت صيا نالٍ مـي4 ريزم
خَو اهى كه بس ازمر گَم تا ز نُلد كـي بازم


T كافتاده درين وادى المشُب ره شُبديزم

افتاده هما نالالن ای بـاد صها رسصى بس وى برسان بو تـــى زان زلفت دلاو بزم
 شـب تِست كه خاك سر كوىتونبونمْ در زلفن مربشان تـو دل سانته منزل بيهوده بهرسلمسله آن نحون شلده جوتيْم تُبها بـدل غهزده گَفتَم غُـم خْويسُ اكن, كه دلى نيست غم دل بكهتوتيم

صهدجوزغمت گر رود ازدبلهعجبـنيست اين طرقه كد لب تشنه و اندر لب سحوّيبم
مــا داغ تو بيهوده نبرديم تجو رفتيم


از طلاعت مـى ساله

*; \% $\%$
! Sـه ميبر د د من بينوا در آنجـا ;ـام




-بائ غره !+هر سمبهر و دولـت دهـر


دربن دو روزد كـز ایـام Fمر بافی هــت بـونى بـاده و از دل بی- غم ابـام


 كa كس !enon

La




$$
x \geqslant \pi
$$

 كى هو ای گَّل و كییْو ادهُ بستان دارم با צ جود تـو بموز جـرت تحرد و نهاشا گֹـه رضوان دارم

Aff

بإمبان از مر كويش من بيحاره هران

اكىدل انديُّه كن وبادد زهان iوتى كه من

تا دغ و زله بتى را به كليـا ديدم

بّن ای صاسب نحرهن نظارى كن روزى

ساربان ناقـi لبلى ز بـابان نهـرى كه سراغ دل عجنون ز بابان دارم

خضر اگیر راد سکندر بدهد درظلهات كو بـا هن خـر از جشـة هـيوان دارم
-•ن از آن روz كه آن هالا گَريان دبدم
هn هـبـ تا بسحر سر بگريباذ دارم
دل جمهیــت بـاد سر زلف نو براسن هن دلى ':يز در آن حهـ بريشان دارم

دوزغیى باتم اگر با عى و معنُون مما


*     *         * 

 مى بكن ِيار بـر حر غ بكام است نديـم

گَردتُ تهرخ بكام است و مى صاف بجام

جمن از فيض بهار است جو گَلزار بـهت تُرل مـ.

نفس باد صبا شُل دم جانْخنْ مسـِح كa بهر جا كَذرد زندد كند عظيم رمـبم

Afo
 ای برادر تشود طبل نهان زير كَلبم

هشق از سر بنه و در صف عشناف مرو

;ار نهرود بـود شُلة از آتش عـّت نيست بروانه إِن شعله مڭر ا!راه:م

من سودازده بيتابم و زلف تو بتاب


اگر از جـشم تو بيمارى دل به زشُود

از كم و بيس ششكاِت مكن و خو شهلـباتـى
كـه بـود نیيوة دروئن رضا , تسلـم

مرده يندار تو شـخصكرم و مرد كريم
** *

 آنیه نإِد در گّمان آن
 نكهتى جون



 روز وصل آسايسَ جان اِيانتم نا نسيم زلف رغ جانان باذ:م

در لب او آب هـيوان يافــم يوسف دل سالها گا گم گیته بود تا دل اندر خلوت او راه
 بخـتندوزی)شد جو انکزممصر جان راه عنل اندر :جيابانى قنار


 درنسب همجرنو جانم سهو ذــتالِّا زنده جاوبـل شُد جانم هـا هـا

AFP

در دم رنتن اگگر دوستت نهد با بسرم


گر بهاى غهـت ای آنكه غـت شادى دل


دل يلت بجمع بريشـان دو زلفت لـيكن



از درنحويُّ مرانم كه دراونشُهر و دِار

سار!ان اندكى آهسته در!ن بادره ران
 بـازوى نحويشتن آزرده بفتلم تابِ تیت تو ندانى كه ندارد سترم

بسكه از Tٓسْ دل دبده بیارد مـيلابِ نتوانم كـه ; كويت تدمى ده سمرم

خبردل ز كه برمسى كه كبا رفت وهـه شُد


放范
ك ن-ود آرزوى جنت و حور الهينم

از حريفـان كهن در نفس بـازיستن كس نياويد بیجز از غـم بسر بالينم
 تـا نـايند

Afy

با نيال الب نــرين و خم زلف بتان
فـار غ از
سر تُ:راز ندارم 'ـرو ای دل ز ایم
 خون دل از جه خوردم در غم ايِـام بهار




*     * \%

ايدنى از رنـج درران بافنم


 درد خود را ریمن درمان بِافتم

 كوى او را باغ رضو ان بـافتم هیشرى هر سو بهيدان يـافتم رهزن :رهميز و ! إهان يـإفتم


تا رهى در :زم ساطان بانفتم






 تانختم هر گه كه در ميدان عشَ
 Las عشت اول مينمود آتـان كان

나 *
;ميدانمكـــم من از كجايم هـيـت إنبودم
جهنخو اهممندرينبإزار كوسرمايه كوسودم
نميدانم كه زد اين آٓشُ جانسوز درجانم كیميـوزم خونـهعوتيستهِيدآتشدودم

AfA

زـان راه عْنق ازمنطلب كز هــت ثردان


عبـث سـى سال جان در بوتهٔ ايام فرسهدم
":وشا روزيكه اندر حلفةُ مسـان بر غصص آرد



***
 كه غـر عـُق بتان نيست ددن و آنيْم

جه سود ازاينكه خودم خخون دل بياد بهار.


نخست نـروط رد عشتق ترك دبن و دلسـت ز من ش~ن كه درين ره بشـد دل و ديْم

شـب فراق تسو جاتا ز دوستان كهن كَذر نكرد بجز غــم كسى ببالينم

هوايى ایِ دل شوريده ميدهد بر بـاد براه عشف جو فرشاد جان شيريْم

بسى مقيد نـر كان بارسى بـودم نه آنجنان كه گَرنتار ترك قزوبنم

جو نيست بـاى كُريز از كـيند عتق هـا ضرورتست كـه هحندى !גصبر بنشبیا
** *
نـه من امروز ننار تــو دل و دين كردم جان فداثى رهـت ازدور نهخستين كردم

APq

ایى دل از گُتَّ زاهد مـرو از ده زنهار
كـه بسى ! !


رذـت بند اعددل آواره ازين سُهر كه هن
تـرو شــراز زعشْق بـت تــزوين كردم
هر كسى را تحو به زلفت :و بريشان ديدم
اندر!ن مسلمله دل را ححو مهجانین كردم
 ?

زامد شُهر جـو صسرمستْ هرا دبد هما


* $\% ~ \%$

تا بـه دل حسرت آن قلره هشكکن دارم

تا هوای مْكرت در دل هيمار عن اسـت يلث نـبى زيسـت كه مر بر سر بالين دارم

لِلـ در دل حذر از غارت كَلحین دارم


بلو زلف تو كه در زلف تو نـبهاى دراز
كَتْگَوهـا بـه دل از سال مـجانِن دارم

صبر صه كو هکن از آن لبـ شـرين دارم
بـا وجود دخ زلث تو در ايـام بهار
نـa سر سنبل و نه حسرت نسر!ن دارم





* ; 䄍

تسا بـر آن آستان سُبى كَذريم


 گ் اغسر نخسروان تـهـانجـوريـبم
 جور دشُشن كشّ كم








 ذره را هــهـــ در خحـان يافتم
 تسا ز شاه عشتْ فـرهـان يانتم
 روزى آٓ>-ر بهם سوى ما بغخر


 خالا راهـه




 An
$\% \% \%$
جان فشاند هرشّ:ی صم بار خحوتم ريخخت هـجر روز

 ذره بودم تا 4 كه بر من عـنت تافت




 روزگ־ـار تحـود

رفتسامان از كف آن روزیى كهمن از زوال خود نيلـيثّم جو
 تا هما بستم دل امنر زلفـ دوست

* $* *$

تا بكى دردسر از اهل مناسات برِّم


از خحرابات حچر اغحى بـه مناجـات بريم
 أا نه همر اه خضهر رخـت به ظلالات برابم

ای كه آثينغ دل از تو بود


Aهغل حور چحو رضوان بهنـت آرايد


كنه ذات زو ز انديـهُ عهَل است برون از صهات تو مگگ, ده بهسوى ذامت بريم با و جود تـو دم از هستى عالم نزنيم جيشُ خحورشبد چجسان نام ز ذرات !ريم

با وجود تو دن از شعر ونصاحـت نزنيم

 !

در بر سغله به ساجـت هجو كَدايان زرويم دسـت در يـُّ بر آرنده́ ساجات بريم

ححت بحو كانى هـهمات بود در همه حالل


ADY

دوستان را برسانبم بـه جنات وصال دشهـان را به سر دار ، ،كانات بريم

ثيرحتي هرجه بود محو كن از مينه كه ما ره ؛ه ;و جبل ز اسقاط اضانات بربـم

روشتنى مى نمذيردنه سموات و زه ارض تا زه مصباح ز نود تو به هشكوة بر!ام

باده از دسـت مده خاصه شهـا وتات بهار حـغ باشد كه به باملل همه اوفات بربم

$$
: 4
$$

منم كه سوخت به بكباره عشتق ما و منم بيا كه بى تو تگِيرد تراد جان به تمب

اكَر بهتربت من بحَذرى يس از صـد سال نسيم زلف تو آرد به رتص در كفنم

 به باد روى تـو در بوسنان نـدم ورia ;بود م:ل ;هـاشاى لالـه , نهعانُقَم به تو اكنون كه عشٌ روز ازل نهاد بهر تو بر بجان و مهر بر دهنم
 سرنـت مهر تو بر جان و روح در بدنم حديث عشُّ ز من جو كه ا:شُ اهل زظر
 محال بود كـه دل از جه ز زیخدانش بر آيد ار نتـلـى تاب زلف او رسنم
:مبود مرع دلم را هواى نال هما


فلك به خورن من آلوده بود بنجهُ كين اگـر نبودى در هارس ههر :والحسنم

ابوالحسن خلف دودمان ذضل و هنر كa جانفزا بود اندر م-دِح او سینیم
***
بيا كه در تَمتث جان و سر هـى سمرم كهوصل روى تو تحوشتربودزجانوسرم

به دو مـت هر كهنكايـت زدست نـصبم برد ;دازم آن كه من ازدوست بر كه ششكوه برم

به كام سيه:ران میتوان رسيلد ای دل ولى چهَ سود كهدردستنيست س:م وزرم

همبن ب-4 حلةَ زلفت نـه من كُرفتارم كه در كمتد تو باشد بههر كه مينگ,

عجب مدار اگֹر مبزه دويد از خاكم جِو با خحيال خحط دوست از ججهان گَذرم

به ياد آذ نیط مْغكين و زلف غاليهسا به جاى تُعر ببارد ز خامه مثاك ترم


 يكى ز مرحهـت ای شاه بـ بــه بـ سـرم
** *

رباد اگَر برود جاندل از تو بـر ;انكنم



دلم به بِاد تو اندر وطن نياسایِ ترارجانهن انـرشكانج زالفتو بود

ADF

كهبوى جان بهمشام آيد ازده يِمنم جو شـهـ سو نحته اندرميان انجهـنب
 بيار باده كه عن نيز توبه درشيكنم غم جهان بـر از دل بهباده كهـيْم بيار باده كه هستانه ساغرى بزنم


 توشٌ



 بهر قص درتن افسرد كَان روان آيـ

***
به جام دوشُ زدانم هـ4 كـرد راده فرونُم كه من هنوز حجو جشمش غخر ابجبادئدونُم



بشارتى دهمـت *ى بیار كز سر هـتیی






بهشت خانهُ مودوثى ثن است از آدم


بگغنم ار كنمت -جان فدا بها جه فرستى
 هـا جحو بـهـهم كاريست كار صو"شه داران


شبى كه دسـت در آغوش آن ریسر دارم كـــنار ：ر مهه و خحورشٌي ；－L سحر دارم

زגاتم Tآنكه به روز وداع ديله هجه كر د كه گی به كوه دנم س．ل ；ـا كمر دارم
！a بدينه Tٓتش ودرديده آب ودر سر عشتق
بی：كه در ره عنـقت جها بـه سر دار
بيا و بىخبرم كن كه در طريفت عنّن
زدوست بیخیرم іتا زسود نجبر دارم


 كه زغ＞م دار ب ر از مشلك تر هذنر دار：

نو هر جـه جود و جها يـنتر روا دارى

 قالم بـه دست نهارم كه＇ی ششكر دارم

وصال سيهبر انیَكِ هـا به سیم وزر اسـت زاءّك سرخ و رخ زرد سـم و زر د！رْ
x：＊＊＊
بـه ترك باده به مغتى هز ار عهل بهبـْمْ

 ；



رد～به حالäd ز⿰亻⿱丶⿻工二又
nas

كنون كه عهـ !ريدى و رابدار ;ماندى



خحداى را ششكن عهد من كه رنتتة الفت

بسى بـهروز :ـزمستند آنتابـ ز رديـت

خداى را بله ساقى هماك را ثى باقي مرا بهل كه هن امشب زنّدوق لعل تومسinم

*     *         * 3

در بسر اهـل عـّت بی بهريم
 رْخت بيرون از إين جهان بـرإم زين رباط دو در هیو در كَذريم

 رايـت ظت





 هجلس الفروز زهر هو و تهريمر





 عتل را خحمب و عشُقَ را ِياريم
 تـغ بـر فرن غون راه راهـزنيم



 الطف بـار ار نه دستگگ, ششرد با دخ وز لفـ دوسـت شام و دهحر


يك سر مو نظر كن كه جيو مو كَثـت تنم
باورت تـست اكَر اين تن و اين بيرهنم
ماه در عهد تو بايــد نكند دعـوى هحسن
ور كند زيمه شبي مرده ز دويـت زنكم
نهبر تسنه لبـان ره عنّق از من جــو كـه هن سو خته بروانــة آن انجهمبم

باز يـيمانـه گَسارتسـد حريةـان تدبم قدمى كاش ز مسجلد سوى ميخانه زنم

دستبارى ایَـرم ستتسب شهـر ك:د
بر سر كـوى مغان خر فـة زاهد بكنم
دل از آن هـاه زنتخدان به در آبد دوزى
كــز سر زلف تو در دست بيفتد رسـم
هور شميوين بِلب از دل شوريده هن كاندرين صرهله هـسغگت غثم كوه كنم

كُر يس مركت بخواهى ز تنم آتـُ عـنق
مىتــوان يانت سر رثته ز تار كغتم
فـامت سازم ز هــا تصهة ينهانى عشن
گی دو يِمـانه دهد دلبر پِیمان شٌكنم

承事
بيا كه در تدمت جان و سر بيفنانم كه نحوشٌتر استت وصالْ نو ازسر و جانم

بر آن سرم كـه اگَر آستين ييفنانى بـه ناكإـاى تو از شُوت سر بيغشانم

جه نتنهاي تو كه بر طـرهُ تو مغو نم جه صوردتى تو كه در معنى تو سحـــرانم

جنان بهعثقت بتى دين و دل شمد از دستم 5ه ره با خخود ;سـهــد كافر و مسلهانم

ADA

به دست يِار مده ز لف و ايـُدْنين مـستد

 كه من جو خضر ته جوياى آبـ سحوانم

ز كوى دوست بيار ای مبا نسيم پصال كه باز زنــله نـود جـــان به بوى جانانم


ز رهزنان يگـريزنــد همرهــان طريت خـلان من كه هن از همرهــان گريزانم

به راه باديسه از رهـزنان نينــليشم

 رقيّم ريكده وندانم
$\square$

ثسم به دوى تو بجاناكه تا بجماله تو ديلم به دوستى تـو از كاينـات مهر بريدم عرا نبود سر عــانتى و باده پرستیى
 وگر سهدِث كنم با تو شست گغت و شنيلم اكر نحموش زشبنم غم تو كرده خـشو شـم نشان باكى
كه هن به خدمت رنــدان باكجاز رمـدم نه مرد زشـدم و نه دير و خانتاه و نه مسبجد
مفيسم دير منانم حسريف جــام نبيلم
هزار نخار. جغا در دلم شكستى و T آخـر

.

 چجه -جامها كه ز دست فرات او ندريلم

اگَر دسيل هما بر مسهر مايةغ قدرم ز مهر ناحر دین شه بلدن مةّم رسـدم
**

بسكه انمد خويشُ حير:نم زـيدانم كـم
A
كانــرم گَــرم
كه عزيز مصر جـانم بو سسير صز و ناز






كَاه دردم گًاه درمان كَاد خارم گَاه گَل

كاه

كَاه چحون بلمبل در افنانم نییدانم كیم

گاه مود و
 گاد همجچون ذرهام يحوياى مهر آنتاب


كَاه در بزم خحردمندان نديم عاقلان
كی
 كَاه سلطان كَاه دربانم نـيدانم كِيم

ك"

كَاه گ־ـريان كَاه نـادانم نـیدانم كیم
حلع كل كردم به هفتاد ودوملت جو نمهـا

$\% \% \%$

نورن دل غثم ور بلبله كن خر گاه فلك ير ولو يَ نحو رشيـورير كدرسالسله كن ياتوت روان در مرسله كن صرد نافّ جين با با قافله كن خورشيد عيان ازمسنبله كن
 حل از دم او اين مسئله كن
 الز مـام فراف لـتنى كَله كن
 با مهر ولى طلى مرحله كن زان زنـه هجهان برو لو لو له كن
 جان را بگَذارتن را بله كن
 از ساغر مى وز ;الة نی تا كس نبر2 در كوى آو ره
 بر جاى گهر ایى رشمك قـك در حين دوز زالف اي ماه خحّن آن سن:ل زلف بردار ز ر در كششتن ما تا كی دو دلى الز عشت طلب اسرار ازل با روى منه در كا كمبه جونصبـعوصال بنـود جـبال الي ایصبحوصال ازيردمدر آى سر ازلى بشـنـــو ز ز على از عشّق مـا بـرا غزا غلى
 بر دزگَـه شناه آن ظل

米 $\because$
يسو غخت بجسانم و آبی نزد به آتش شن فغـان ز جور و جهفـالى بت :ريدئُ من

بجز دو جـّْم كس از مردمـان نـىيبْم


به صبـر كام ميسر تُود ولى حهكنـم كـه تالبِ صبر زـدارد دل بلاكـن هن به آب چششُ حيُسوان كم التغـات كند به دست نخضر اگَر انتد نراب بيغش هن

به دست باد صبا داد زالف غالِهسا كه بيتـرار كنلد خــاطـر مشوش هن

شكر خراج ز هـهر آورند ومشك ازيجن اگگر برنسد در آفـاق مسر =لكن من

بگفتهن دل ديوانةٌ هما به كبــاسـت به نازگ்ت كه در بند زلف سر كش هن
***

بهار شد صنهـا خيز و مى به ساغــر كن ز عكس ساغــر می بزم ما منور كن
!های ساغـر اتَـر ساقيـا ميـر نيــت بيا و خــر ف8 ما را به رهن ساغر كن
 تو نيز مجلمس ها را بهـتْ ديگر كن به دسـت باد صبا زلف مشُكار مــده ز تحين طــره جهــان , ا دaس مهطر كن

تراكه سلط:ت دـسسن ودلبرى این است كـرشمهاى كن , آفـاق را مسشغر كن

Asy

وهسال دوسـت گرت دسـت مىدهد دوزی نه ارزوى بهشـت , نه ياد كو نـــر كن

تلنـدران ز جهان نارغند و دولـ او به كوى فقر مـا نويسْ را تلندر كن

洪 洪
به دوستى على گر شُود جهان دشهن "را جه باك كه مهرش نهiته در دل شن كسى كه دوستهى او به تن زهفته جو جان هجه غم تَورد اكُرشَ عالدى شُود دشهن
 سر شته تحب عالى با كلم بجو -جان به بدن به سـب ز ههر شحيلر هوورده جان من در زن
 كه مــهحت ولمى حق نوشنهام بـ4 كنـ
 بنـــاه هر دو جهـانتـدو خــروان زمن مسرا به مهـلـ هجو مرورد عـادر ایــام ز مهـر آل على بر لبــم نهـاد لـــن
 كـه نور ثالك علىى مهي بتابد از روزن
 بلى جو 1هر بتابد جهان نـود روشُن
 مران كه گر تو يرانى نحواندن يت نـ ڤها ز سائُ تحيدر بهجوى دولـت و جاه


نه بيم دارم در دل نه لرزه اندر تن

* 棌 类

بسوزد بشنــوى گَـر نالـة من كه بر دارى ز سیم و دلز آهن
 بلاى دل از آن كه هون عثل نَردمنا. است دوتن بــه هیر دريا نهان دارى به دامن نه با كس مكعتوان اين راز تَتنز كه هر گّز دوستى نايد ز دنـ




سا-جـت تبود به باغ رضدران بهشتـت بوستانيــان
 هر جا كه تو بگَذدى نحر امان
 توستختترى ز سنگی و.سندان

 ایى مائ صبر و راست جا

 تو الى حسود بهشتى دوى زییا
 قرار جــان از آن زلفين طــرار بده جامى از Tن صهباكى دلكـن
 ترا ای ديله میل از سمر به در شد

 خدا را كم كن این افـ افسانه زاهد هیا رستى مغی ترا دوران به دام آورد و ترهمب

*     *         * 

با رپى تو ای بهار ختندان باغِستت رنحتـ كه هسـت دروى
جان زنده نمّود به بوى زلفت ار باد رود حدِـث طوه
 سنگگ از نغ T Tه من شود نرم پيككـان تو بسكه در دل من از تربت من بسیى عهیب نسـت
 :خــاتم به نــار لعلـت ار ارد

هر گو مْنه همي لرود متابان
 خوش با بان آنكس كه به غعزهكرد ويران جون راء وفا برى به بايان

米 米 洛
بر رغ مه ز مشلك مرحــر زن

آتش عشٌت بر دو عالم زن
زلى بیختا و شُهر بر مهم زن
نـيـه بو تر ز عرنو اعظم زن
وانگ゙
سـنگء بر جام شـاءى و غـم زن
باى مهت بـه تارك جـم زن
＊＊＊
گَنـي اندر خرابـ كرده وطن دل تو مسختتر بود زآهن يوسغ دل اسبر پــاه ذتن تا نسازم ز طر\＆تو دنـ
 جه غَم اد زغ
 حزن ازدل برد به صهو ت حسن
 كه حوانگردى ازنصيـیت من نالـع آيــ ز انــــد انـه زادن

عر گیْته دلم بـه
 با اين شمه درد و زغخمجبانسوز آبـاد كنــد سرای در آ تا جان ندهي هـا در اين راه

وسـت بر هحمن زلفت هر خم ز ز عتل ديوانه شُد ز سلعهُ زلفت رخ بر افروز در تجلمى هـن

 سر هو منصور باع دار انفكي جامْی كنشهـا بهشادى دوست به يلكى جام می دو عالم ده

غم او بجاى كرده در دل شن

 كى دل تنگت من رمد زين جا جاه
 تانة زلف دومت مرشم ماست حزن واندوه را تمى است علا
 زنلد از بادو شُو كه زنده شـود
 همجקسو آبستان صراحیى را

كه به خور مْـد مست آبستن بــان نزايـــل ز بـاده رومْن
 تاكه از زلف اومراست ستخن مـاه عــالم ترأ بــود مـأمن نُهريــار جعهـان بنــاه زمن در مـه فن بحــو مــردم يلب فن

زان ز Tبستنى غـمسى نازد غم زدايــد ز تغهــه >لكـن هسمـرمب ماهـروى مشُكين مو

 خسرو عهــد ناصرانـدندين شاه


*     *         * 

در قهار تشت بايــد دين و دل را باتختن


يا بشودست ازدوعا لم با مزن ازدوست دم دوسـت نمواهى هردوعالم را ببايد بانمتن
گرشناسى تمويشتن رانار غ آنیىازدو كرن

بند گان رانيست ازمرمان سلطلان هورنگَريز گر بسوزد لوست مارا سارهكو جزساختن
 نا به كیى در دوزذ تغس دنى بكتـــداختَن
 تيـــغ الثالت را بـر نفس كانسر Tآختن بكتنس انلرіخرابات الى يمر آموده باثّ
 گگ نه از بهـر نـــار هحن زلفـ او !ود بهر مسْكى تانتْن نتوان دو اسـه تاختن هجون حريف باكبازم باتو غوراهم يلتشبى در بساطل دوستته تــرد میتـبت باغتـن

ميتوان بر هحلث: گَيسوىى آن ه4 برد دست


سدره جاى تسـت در زندان تن تاكى هما

***
به يك سو خرتَه , سهــاده افكـن ازين بـار گَـران آسوده گن تى نجــونى ايمـنین در دور گَيـتـي مگــر سازى بــ كوى عـق مـأمن تمرا گـر دامن بـاك است زاهـه جه جـونى از من آلــوده دامـن مغر زاهـد ־ـــال آن صنــم د!ֵـد كد شد در ديــر ترسايان برهمـن جنـانم سـوخـت برق عـنق جــانان كه افنـد ناگَهـان آٓن به نــرمن مخــو از عـن جـانـان مهر بغخـل كa با جـان مهـر ار يــوسته در تن
 كه ثمـامـوشّى به از بيهـوده گغتّن

عجب دارم من از مندوى زلفت كـه دارد Tنــابسى زمـر دامـن

هـا امروز بابد شاهـد , جـام
 ; عـدل تــهـريـار دادگــــنــر بـد *تنم شیر آمـو سـاخت مسكن محتد نماه عـازى كت~ هـزاران ننا گ̌ر هــت در در گــاد جــون من

AgY
 ־ـس سازم تسـت این شد از تخـتين

كسى از زلـف تـرسا بست زنـار كه خون صنعان كذذُت ازكيْ و T آين

اسير زلـــ آن مـهـ نعـاب مـاه تـابـان زلف منـك:

نگارا از جه رو نحونم بريزى فراموشــت مگتر مـد عهـد ديرين

كنـى نخون در دل عشــات رــكـــن
بسى غــون مىغــورد آن باغبانى


نهان در مـُلك دارى هــاه تابان عيـان بر سرو دارى بـاغ نسرين هـو رخ گَلحَـرن كنـى از باده ای كاش كتى از خون من سربنجه رنگگبن دل آن سر نهانى كز لبت يافت كبا جم به بالِينم خـو آيى زلف مغـنا كه من مجرودم و زلف تو مثكين دگر دين و دلى در دسـت كس نيسـت ز بس كردى تو يِمایى دل و دين
 بسى خوتىتر بود از جان شيرين اذ آن ديرين شراب ارغـوانی بــده بـامى بـه عِاد عهـــد ديربن

A今A
 نبـاشد در هــه بتخانسi هـين

ز دور روزگّار , گُردن پی دلى دارم جو جام باده نوو نين

نه تنها شـل هما هجتون عشتَ تو در عالم بسى دارى مجانين
 تا مجلس ما بر شُود از غالئه حين

خون دل ما ريز نگارا كه ــلال است خونیى كه بريزى تو ازآن دمت : آكارين

ترسم دل و دينى به كف نحلي نـاند از بس كي كند زلف تو يغهاى دل و دين

دل را نبود از خحم زلف تو رمانى گنجهـك رها كى نـود از جنگل شاهبن

آنْنته نُود زلف تو مر كَ كه بگويم با مرة مْكِين تو هال دل مسكين

بستى دل ديوانه $ا$ را به خم زلغ رسم است كه در سلمسلل بندنل مجانين

ثد تازه ز عشٌت هن و حسن تو در آفاق شُور دل فرهاد و هديث لب تيرين

مساقى غم ديرينه دلم خّست خدا را از بادة ديرين بِر از دل غم ديرين فردوس شُود از رخ زيباى تو مهلس مسْكو نـود از سنبل بوپا

جامى بده از آن مى بجان بهْن نگارا كز گُردن ويام دلى دارم نهو ثين

كمى جحو تشد حاصل ازين طاعت !بها


آيِن من امروز دلا عسْن بتان تيست كز روز ازل مذهب و آتين منسـت اين

Tتثغته نه تنها منم از Tان خحم گَيسو شوربده iه تنها منم از آن لب ميرين

دل همج>و هما بر كن از آلايش اسباب

$\#_{\text {\% }}$ *


من آن روز از دين و آينـ گَدُتـم كه زنار بستم از بن ر'بت ير هحن من آن روز تسيبع تقوى گییمتم كه بستم هجلبا از T اگر دوسـت جونیى مشْور غم ز دشمن كه با زوش زيسْت است و با كَتع تنهـن حلالت شود خونم آن دم نڭارا كه نیونم بريزی ز دست نگاربن گر از چجين زلف تو يابد نسيمى نيـارد دگَر كـاروان نانـة جين سر زلن او هست میِجنده مارى كی آرامگـامن بسود باغ نسرين
 تجو فرهاد دل يركن از جان نيرين
 كه زنار بنـدد از آن زلف ير جين
j فراموثّ كـردى مگــر عهـه ديرين



تا بهكى ای دل به اهـبابـ جهان يرداختن T-تمى بايِـل درين آلــودگى انداختّن

باى تاسر تا نسوزى خردِّ را هروانهوار كى تو انگَردن جوسُـــع انتجن افر اختّن

جونتو انگرساغتَنخودرا بهدرويشیتوان


سملطلنت در نقــز جـوتى هـتتى اندر نيستى ورحل در هجر ان بـابه بردن اندز باختَ كور نبود Tiنكه نـتاسلد ره سْود را ز جاه

نتس اگر رام تو گردد يهنتكيوى برات

نّ بينداز ودوان هُوسوى دار الهلك جان






كارمردان است جان دادن به دنُت كـ
 از حسين آهوز رسم عاشُقى گَ ־َ-

AVI


***
ایى به ياد درى تو خرم دل غهگَين


با هـه تُوى و دانسْ ترسم آخر ایى حغم آتس عـتّ تو سـوزد مذهبي و آتين من

با خیيال زلف ورتخسارتومرشـبـ تا بهروز
ير گَل و بر منـك بانمـل بستر و بالدن من
مردمان خحرم به سير باغ و فروردين ولى روى زلباى تو بانهل باغ , فروردين من

گر نرويد سنبل و نسرين به بستانگو مرو
زلن
ماتيا زهل گَل آمــد بادْ گَگگون بيار زان مى ديرين ملاوا كن تم ديرين من

مطربا امشب به بزم تحسرو مالك رتابب شور در عالم زككن از گغنته شمرين من

خـرو غازى مهعد شـاه با انصشان و داد (iT

بعل هیندين بارساتى دِيّى آخر جون هما
مر سـر سوداى نخربان رفت ععلّ ودين من

گر مسلمانى نبانـل ;اعظا تمهـير ^ن
 بستهُ زنجير هتلم مثت نام آور كباست تا بــه بازوى توانا بگسلمـد زنجیر من

در ديار دل نباند جاى عقل راد رن
خبهئ نـاهى زند جـون عشتى عالم گیر من
يكتبى خوواهم كه درزلفت كمبدستىدراز

گَر به دست عقل نيود داهن سلطان عشّت
كى تواند سر نهـد بر آستان بير من
آنكهاز مهر گَر شه نخجْ:ر یبدام آرردورفت

راستى گگ, انكند تبرى سوى نخخير من

تشنهاي سبراب شد ازجشمهماى تير ^ن

## 

سر بيفشان به إي درويشان
جرن شديآهيناى درويشان
جام گیּی نـــاى درووبشان
دست خيبر گشاي دروايثان
هر دو عالم براى دروبشان
لامكانست جـای جاى دروبشان

هست كهتر گَداى درويشان

شد جو بربا لواى درويشان
حتى بود خحونيهاى درويشان
آنـاب عطــاى درويشان
زنده از خاكمباى درويشان

ای كه دارى هوای ددويشان
رسم يِگانگیى به يك سو نـ
جزدلبالٌ وجانرورشن نيسـت
كند بنـاد مرلٍ و بيخ نغات
از ازل آفريد ايزدد بالك



زنگْثهستى از آينـئُ دل شُو

خونبها هست مر مهـيدى را
نــاك را كبـيــاى جان ساز
زنده زTبحيات خضروهـهـا
***
به بالبنم شبهى ای ماه بنشين

خططا بامُـد سعـديـن از زاهةٌ هحين

 كه دارد خحو تبها از لهل ثمير ين ندانم زنده شد جه جان از كدامد به كَ كُرم صدره مسيع آيد به بالين


 جفا مهر است از خور باننه جتلدين رٍتاه ملك و ملت ناصر الدين طراز تتخت ملطان الـج جهوـان هير را بستند آئبن

 !الای جان شُودآن

 خططتجانبشخش ولعلتنز بجزمشڭكين خطـت هر كّز نرو بلد جز از لعل تودل درمان زيجويد
 بهز يرزلف خالـُ گُوِّى ازهـُلم دلا بر غعــزة تر كان عده دل
 هما در سا!ية هـاه -جوانبخت




*     *         * 

جيتست رسـم عانتقان با درد جانان سانختن nر جه جزججانان بود آتس
 , , ا;

بردن اندر باندتن يإيى وعجران دروصال
جهلد كن تا وصل گَردد هـجر وبردن باخ-ن
صهيزنى گُوهر خذود باسُ وتَد خود بدان حبفـ باششد تدر گوهر گوهرى نشناختن



كوهر بهر معیِفت جو يى اي دل بابدت

باكبازى در زمار عدق جانان گو هما
جان و دل را بابد اندر داو اول باختن
گَ گَشانى يك ره اين بند گران ازباى تن
برتر ازنهجر خ بتوان ريحسدولت تانتن

*     * 


 در خــرابات ساتختم مسكن تا بـكى خيو كمّ به درد ومسن مطرببآن ساز يرده سوز بز درد غم را دوابست دردى دن از دل تنگَ كه شود نـــع جان ازو رون ساغر درد سوز مـرد انـكن بشنو بئد سالڭورد
 شهـريـار زمــان بنـاه زمن بر گَلـوى سيهر بسته رسن تـيغ او هجرن برهنه سازد تنـ
 بازوى سام و نيـروى !نهن
 بودم از باده توبـار بـهار ولى



 انسلد روزگیانـار را نبـرد زاد می روش் درد عشَّم ز با قكـــد بيـار داروى غم هـــا بی كهن است مدح خسرو بود طــراز غزا غزل آفنـاب ملــوكا ناهـر دين آنكــه از كهكثـان صلابـا

 جام جمشبد , رای كا كـخـر
***
غير غم تو نگگذرد كس بد در سرای مي

شنكر كه روز بيكسى شُد غـتآآثناى من

درشمه عمهر يكنفس شُد ز تو شُادمان دانم آه اگگ_ر غهت !رد עם بـه در سرای هن

ساقى بزم آگر دهـل باده بـ ياد لیـل او زهد بهِكترفت نهد الين دل بارساى من

زلف تو ديگّر از جهروبند نهل بهياى من
دل به قفاى كاروان رفت و من از تهاى او
طفل سرنـك نحوتفنـان مىدود از تفاى هن
تــغ اگگر زنى به سر باك ندارم ای یسر داد در إولبن نظر لعل تو خحرن بهاى من

دوه به كوى كَت مغگر برون شـلد از سائَ توشهاى عن

عتل در ز لغن هريرويان به زنهجر اسمت و من الفت دل بعد ازين با Tه شبگِير است و هن
 در نحم آن سحلغi گَيـو به زنجمر است و من

صبروتاب ازدسـت صونى برد وازهن عمل ودبن بوالمجـب بنگگ, كه طفلى دهزن بیر اسـت و من

گ̌تم از تدبيـر ره يابم مگــر در زلفـ او نحود تدانــتم كزين ره بسته تدبير است و من

ترلك مشكِن موى من تا مست ازينوادى گَذشـت روى صهحرالالهكوناز خحون نسخجير است و من

هن به تَفدير ازل زاههد دل از كفف دادهام


ای بهاد جـانفـزا باز آ كـهـ در بــتان و باغ غنهجه بیالمسل روانبـتشُ تو دلگِير است و من

Avp

با دلى خونين جو جام از گَرُــمال غم مهام


هن ععل در زالـ بريرويان به زنجير است و من

جند اندوه جهان مى خْور به نـادى كاين زمان آســان در بند فرمان مهين مير است و من

مير جم شوكت منو جهر فريدون دستگاء


葠 * *
 شير در زلف گرهگیرش يه زنجمر السـت و من
 رمُته دولت كنون در دسـت تدبير است و من

من نه تنهـا بسته نفـلـيرم بــ زنجير جنون هــر خــردهـــــدى بود دربند تقدير است و من

كس نمىيـنــم كه آيد ناميد از كوى دوسـت آنكه او نوميل آمــد آه شبگير است و دن

از دو یـتم مست او اي دل حذر كن زينهـار


ای دلآرائـى كـه يـئ صورت زيــاى نو ععّل دورانديُس حير النهمهو تصوير است و من

تهدكردى خون من ريزى كنون تأخير هيست جان دراين تأخير جانا سخت دلگِير است و من

هر كه را بينى ترارى مست در دوران مـا يبقرادى كار آن زلف جر در زنجير است و من

جون بود قهط الرجال امروز دد ايران دلا بعل ازين عزم ده خوارزم وكشّهير اسـت ومن

روزگًار اكنـرن مطيـع من نـد ایى دل كآسمان


منهى آثار عـدلش در زهـان ههـر است و ماه منشُ ديوان هـهست در جِهان بير است و من

جــاودان با راى بيرش همعنان بخخت جو ان زآنكه خحرم !ز عطــابش عالم ير است و من

*     *         * 

بيا نقــاب از Tن هی ميـان ـحلفـه زهـاد هـاى و هو افكن

نشاط ملرسـه ساتى به اهل هلرسه بنتُ بساط גاده كشان را به لـرن جو افكن

بيـار ساتى هـه رو از آن بمـى باقیى نرر بـه خــرهن برهيز و آبرو افكن

بر آر نالـه يارب شيّى ز جـرده دل خروش و ناله در ايِن دبر هفت نو افكن

هجو ذزهاى هوس وصل آفتاب مكن به قلد حو صلهـات لفمه در كَلو افكن

ز زلفت نحويُ به دسـت صبا بده تارى هــزار حلفـة دل را به جستجـو افكن

به عاشقان سر بىدوست بار تن باشد جو دوسـت دست دهد سر بهياى او افكن

بنوش باده اگر خـاتُقي ز جـرم هـا
نظر به مـر حـت ججرم سوز هو افكن
بهر نگتوبوى جهاندلنبست عانذ مست
اگر تو عاشغى آتنُ به رنگَ وبو افكنن
به نفد آرزوى هر دو كون را دريابـ نسـرار دد دل اربـاب آرزد افكن

بيار بادة قون Tفنـاب , ترعة فتح بـه نام دولـت سلطـان نامجــو افكن

بغانه ناصر دين شاه آن كه گويد بخغ سر نياز يه تچو گان او چجو گو افكن
 همه دانند كه كفـر است مسلمانى تو

ای صبا مُده به يِعوب رسانكز ره هصر میءرمسـل يـسرشن يوسف كنعـانی تو

گَر باتیى نكنم جان به نثارت جهـ كنم


نفسى آن لبـ شيرين :سه تبسم بڭشايى كـآب ياقـوت برد لعل بدنشـانى تو

دل بىجـارهام از بـد خــدا را بر هان ك بـه جـانى نرود صيد بيابـانى تو

نكر نادانى غود مییین ای دل كه بسى دل داіا بخغـورد تحسرت زـادانى تو

سالها سو ختى و بیخته ;گْتَى آخـر هحبر تى مى برم ای دل زگــران جانى تو

كفـر هـا گَر جه بود نهره: عالــم زاهد ليلت هد بار بود به ز مسلهــنى تو

جز دل اندر ذخم گَيْـوى دلارام هما


4**
الى موى موى من همه عحــو لتاى تو عمـرى بود كـه فانيم اتــدر بقاى تو

در هر كجا كه جشم گشایِم تو ساضرى


در هر نغس اتگر كثـْم صد هزار بار
 مردم دعـا كنتد ولى از براي خْويشُ


ازبس كه غرقعشّق توبودم بهعمرنحويش

آن را كه شُد شهيد بهـُت است خون:هـا


بيگّانسه الـت با دو ج-هـن آنشاتي

*     *         * 

نصل گّل آمد و در كوى مغان رفت ز زو


ساقيـا باده بـده كـز زنس باد بهـار ياد عهد كهن آهد به دلم باز ز بو

مُب ما روز نهايسد هو به بیـانغ ما


خو دُهـهينى كهبردحوشهایىاز خر مندوست -ــاصل هردو جهان را نستاند به دو جي

من نكُفتم كه دلا تحْم نكونى افــان نشُيدى بر, آن دانــ كه كـتّي بـدرو
 رام مـونى هشو و كَننَّ زاهد مشنو
$A A$ -

جبهى به سوى كمیه و ما رو به سوى تو خحلقَ زباده سر شخوثّ وها عست روى تو

ما را ب4 ;اميدى الزين در مران كه هسـت جشبم اميلد نحلست جهانى بـه سوى تو

ها را مخخو ان بهكعبه كه در كيـن عانُعان خومنتر بود ز طلو ترم طوت كوى تو
 T T مدعى يود كــه گـريزد ز خْوى تو

انــدر شب آفتـاب نتابسـ ز كوى كس من ديــدم آفتـاب كه سو زد ز كوى تو

تنها زه باد زلف تو زيو تــل جان ماست


ساؤى كه زنده باد دوانـت ز -جام اين Tآب زنـدگیـت مگر در سبوى تو
 آن فيل و قال زاههد واين هاى وهوى تو
 كس را زماند نام ر زنـانمي به كوى تو

نوميـلـ ز.آنـــاب عنـايِت مشو هــا جرم است اكّر شعار تو وزشتـخدرى تو
 وان آبـ رنـه باز بيابــل به جوى تو

صبح ششد سانى سحا را سانهٔ ختهـار كو




دانشو علم وصلا ح وزهد وتصوى ;ابهكى بادهكو بت كو صنم كو دير كو زنار كو

دردها در دل نهانستمَ طليمبـ درد نيــت رازها در سينه دارم هیرم اسرار كو

خر قه ر دمستار زاهدل برد سافى رهن می


بر سر بازار تنهـا من نه رسووای نوام آنكه دسواى تو نيود بر سر بازار كو

دين ودل بردىتوازمن زاندوزالفـ تابدار جزدوزلفت ای بسر درمهريلت طرار كو
كارو ان درییـث ورهزن ازیمورد ير خطر

ای رفيـق ره خــدا را كاروان سالار كو
 ساربان جان بر لب آملـ منزل دلدار كو

دل هها بگرفت از ويران سراى هلدرسه در بنــاه مىى فروشـان ساية د!وار كو داورى با آســـان كينه ججو دارم بـسى Tاستان ناصر الــدين خحسرو تاجــار كو

زلف او بـونى وداع عقل گَو اي بـس با عقل إين ده را بـو بو دل نحود جـسو يم اندر زلفـ او
 جون ليلى اندر جات و مجنون كو بكو



عشت او جويُى زجان دو دسـت شُو صد هحوعقل اندر ده عششقست مات شُرح هـحران مو به مو گويم شُمی عهل هیبود در ير بازوى عـت
 مرهم اندر دسـت و مسكين بيقرار



در سفــالِن كاسن رنــدان بجو
جون نـود گّر برده بر گِيرد ز دو
 ！ گاً اول ایى دل از جان دسـت شـو

آنجه در نحم يافت انفلاطون ععل
يك تصحلى كر د و كوه ازهـم شكافت
نـب سر آيد پحون بر آيد آفتاب

گُ طريت عشت

类 米 类

بآ
مسصروم كس زمسىرود از آستان تو

آن آبـ زند گّيست دغگ，در دهان نو
 بيرون ！ود ز كون و عـكان چون مكان زو

نام و نشان نخلتَ ز عشفت به باد رفت آخر بیو كه از كه بهوِبم ；ـان تو



جانا بهای بوسـه اگَر－جان طللب كنى ها را ز جان دريـغ نبامُـل بـه جان تو

ای باغبان سـسن مرانم ز در كه هــت




با مـل نباز جان بـر ای دل به اردغان مُابِد تــورل دوست شود ارمنان تو

در ：بوم نن اسير هـها ایِن قَر صباغى كانــد نراز مسـلده بود آمبــان تو
 بگخار تا به باد رود نحاكدان تو
*) \%
بر هرخ خسن جزرخ خورب نو هاد كو مه را به حهره جحون تو دوز لفت مسیاه كو

جز جحهرة تو بار سأى مسر ماه كو
دعوى -حسن با تو اگگَ دارد آفتامـ بر فـرت آتتـابـ ز عء:سر كـلاه كو

زاهـد اگــر محبت نموبان بود گَـاه انصافث من بده به جهـان بيكتاه كو



دستار برد ساتى و سسجاده مى مروسى رندى چجو من !ג ملرسه , نحانقاه كو

نواهــم بر آستان تو ججـان تسفه آردم از بيـم קاسسان بـه سحـر!

برسال هن ترسییى آن سنگگٌ دل نکكرد

 (:

از نحرAن وجود هما مانله مشـت كاه


جز آستان مُـ كه مهان را بود بناه
ار حادثات خحان جـا

$$
* * *
$$

ANF

نا يـر دوزكار نهـد سركثى ز سر


آن مير شه نُـزاد كـهـ در آستان تـدر خود شيد را به سايهُ او دستعیـاد كـو

با قصر ججاه او كـه بر از آسـمان بـود


شُرا نحجسته صهر و -جهان را مستوده مبر

مم از بلد المير , مم از مام مُنعنزاد مير ذخنين طــراز سريسر , سباد كـ,

زيلد كه اين خططابـ كالد راى او بهرحر


الطـفـ الـههدر هــهه ونتش ;گَـاد دار

$\%: \%$
.
آن به كد بعد اراين نكنم -ج-:جیى نو
حوردنبد جالى هكس هیافند در انجمن



( L.





nad

Tو خ كـه داد جـان بـه طلبكاريـت هـا


كّر مـنـك تر مـوز بهـهجلس كه هر نفس جان تازه مىشود ز خـوا مشـل بوى تو

در حیر تــم كـه از جــه كند آرزوى تو آن را 5_4 نيست طلانت ديدار روى یو

هر كس ب4 ياد دوتي و ما ختوش ز ياد تو
خومتتر جــه آرزو بـود از آدزوى زو
بـوى تــو جــان زندهدلان زنده مى كند خـرم دمى كــه بمْنوم از باد بسوى تو
 تو در دلى د دل شهـ در مجستسجوت آو

خوى تو بـان گّدازد و روى تو جان دهل


هـر جنـل بر نثـد ز مـبوى تو جـام ما بـا رب؟ تهى مباد :بـه دوران دـبوى زو

نام نكو مجوى كه تجون دل ز وسدت رنت بـدنامه الست -امهل نسام نكـوت تو

تنها شها ؛ه عـُت نو رمسواى خلى نيــت


ای آفتابـ حسن تسرا بنده مهر و مساه
 هر گ̌ز نداده رد بـه فــرومـايگگان كسي


هر هـند يُسـت حــاصلى از عشت غير غم گر اهلاين غمس دلو جان شادمان هـخو اه

نی جاى هر گَدإیتهىدست چحون منىاست آنهطا كـه سروران مه4 بـوسند نحالٍ راد

ایدل گَر از وجود زنى دم عجب بود


صمل دل ز عــانـان بـربانى بـه يِت نظر صل جان ز بيدلان بستانى به يك نگاد بر خرخ دلبرى تـوني امروز آفتابِ بـر خیل نيكوان تونى امروز بـادشاه

يـا معــدنالنبوة يــا هملــع الشهوس انـظـر الــي ڤهيدك مـن ذالـة هو اد

آيـن: جمــال خدايُـى , از جــاتُـى رسيدهایى كـه كند عتل امنـباه بـر كاينات رحهـت عــامي ز دادگَـر بـر مسكنات مـرّذة عغوى نـو ازالـه در مـر مباح و شام بسى دتبه و شرف شاكُ رمت به ديده كثنـد آنتاسِ و ماه
 تسو مٌاهى و تـرا هـهـن أزبـا سماه
فرداى دار و گِر هما دا تـو داد رس

در روز رستخيز جهان را ;-و داد خحوّه

* $x$;

بـه شْرينى لـت أر نغد بجـان بـ4
 كه در باغ جـ
ز جثم بیسر و بــايـان ;هان بـه

به خوربى رويت از بان بان بـنان بـه تنار راه ججانـان تقد جــانـان بـهـ


atv

تن رنیسور , جانـان إن بـه
فراغغت الز غم سود
;هان اسر ار عـهت اعدل از آن بسه
 اتــامت در ديسار اصشفهـان !بـه

* $\boldsymbol{*}^{*}$
ix
 زند 4ilm 5
 سر و جــات آرمـت در آستا;ه نـبـ آدينـه آن زنى مبـانْ الِمن ر زجـادوى زمانه



A!
 به هملث قثر درويشمى از آن بـ 5ه جان در راد جانان ارمنان به
 . ~ كه با مسوز درون اءلمن رو ال بـ \# 3 ;

دلا خون بانى با غم كاندرين راد
 ز اهـل دل نــاشـد وراعظ
 وطى جـونى اكیر در مـلم ابران

جهـان را گر بغگردى جاودانه بجز غم كــآفرين بر جان بان عم باد
 منه دل بر فسون عالم ایى جان ترانـه غورشى بود از يار زيبـا
 برات رحمـتانــت الزهتَ بهميدان به ياد آور دل مهـرورح ما را

 نگیِد خو دلم ج-ز با غم نو

دل خرسنـد و جـــان مهادمان به

 به راه دوست جـ ^ى اندر با غ بـى ياران در امست تُريزان از بلا هر كس 45 هينى
 كا

دل خـرسند و جان شُادمان به
هـا در مالت درويشّى جه4 بهخر

زاهد نزند گامىى از كحبه به بنخانــه با آنكه رهى نود زيى خانه بهآن خانه
 و انلدر:ی ما طفــلان ويرانه به ويرانه

از سلــلذ زلفن احـسوال دل هن جـو دبوانـه نكـو دانسـ هــال دل ديوانه

اول ;غيش دادم جان ودل و عهل و دين
عـاشق تتـوان گئتن بیهمت مردانه
باكى به دلت نبـود از كـتـن هـُتاقان
بر شــع چه بروائى از كشتن بروازه

كاين مستى ما نبود از ساغر و ريْهانه
افسانه هما امروز در رندى ومستى نيست دير يسـت كه در دندى شُد نهوه و انـانه


در ملك عشّت عقل ندارد مجـالل راد آرى گَـداى را نبود ده به بزم شُاه ـحاجت به غمزه نيست بيا ملك دل بگیِر مساطـان كجـا بـ كـُور ويران كـيـد ســاد شبها ز دست سـاقى گلمهره مى ستان كاندر شـب آفتاب بهينى به جنگت ماه ساقى مكن درنگت ولبكن به هوش بانى مفتى ه:أد آن كه مُتابد به شــانتــاه

خواهى كه داد غم بلهمى جام جم بغير

 در شهر دֵیَتـرى نبود ج-ز זو دادخواه

غير از كف خضيبـ تو ما را گواه نيست


بگگذار تا كه سر زند آن خط مذكبو

هنگگر سوى هـا به ححَارت كه مُناه عضتَ او را بــى به بللك بفـا داده دسنگًاد

*     *         * 

 كه حكمتهـاسـت انمراين فسانهـ
 رهانى جو دلا زين دبو خانه خرا ماندي اسير آب و دانه
 بزن مطرب سرود رودى عانةاته تو خون خلق ريزى بی بهانه نسازی در ره اين سيل نحانه

 بهـت عـدن و عـت

جهـان , كار او باشد فسانه نـسانه ننگــرى كار جهان را


 درين عالم كه بيت العنكيوتست سرود عششق از دل میبرد غم
 دلا سيل اجل در بی روانست

 بجو در دوستى آل حيسدر

*     *         * 

از سقيقت گ:ع معنى بافت آن فرزانهأى

A.

راستترديوانه مى گوِيد ستن ازمن شنو از برى נويان اگگر جونى رفا ديوازدای



زاهلدادرَّوث منافـسانهامت بيتاصل|سـت




عشتَ دريانيست آفتزا كمجا آن شبرمرد تا ز كام صد نهنگی آرد !ر ون دردازهایى

كّتْ با من عاقل فرزانهای این داسنان دل !ه دنياگّـر نبنـهـى ایى بسر فرزانهای

زاهدا |فسانهايخوشترزذ كردوست: سـست از سديُـ دو سـت نحوشتر كى بودافـانهاى



هم شريعت را بناهى هم طريقت را معين آنرين بر تو كه اندر هر صفت مردانهای

از دل بی جر ثـانكى نعره خيرزد درهصهان رستمى كـو تا بر Fّرد نعـره́ مستانهاى



$$
* * *
$$

ای مهاه رو بــر فمـرى با فرشتهاى با از كَل بهشُت و ز كوثر سرشتهالى

حودى تو با ;رشته مهى با كه Tفتامب كز حــد آدمى به لهـافت گذشتهاي

يك ره گَذنشهاى به تــاشاى بوسنان هــد داغ تازه بر جـگر لاله مشتهاى

از غـيـرت تو حـور بهشتـى به هرده رنت




خط نيسـت بر دخ نو كه بر عـزل Tفناب سطـرى ز ،شـلت بر ورقَ كَل زوشتهاى در رنگگَ و بو جو سنبلى اما ز روى فرق او روبد از بهار و تو از جان سرنشهاى
 جاويل ز زـده هى كنى آل را كه كيتّها!ى

بر فرى آفتـابـ نهى پالى افنتخار نا سر ب-ه باى ناصـر دين شاد هــهـاى

*     * 

ایى كا طر: جون خنگیل باز آمدهاى از بی صيد دل كِيست كه باز آمدهاى

از :ي ناز تو با جـان به نِياز آهدام به نيازم بنگـر اكي كه بـه ناز آمدهاي

به طواف تحرهت ای دل مجنون بينم فالجـأ از مـى ليلـى به حباز آمدهاى

Tشُـايان غمت سـوغته در آتش هشْ عجبب است ازتو كه بيگانه نواز Tمدهاي

زاهد اهروز نهاز تو تبول است كه تو بيش ابروى بت ما به نماز آمدهاى يرتو نهـ رخ كيست فروزان ای دل كو یهو يروانه ممه سوز وكدهاز آمدهاى

A\&

بوى بان مىسْنوم ازدمت اییطوطىجان مگر از سا-حت آن كَلمْن راز آهدهاى

مده از دست تمم زلْف درازنُ ایى دل كـانـدرين راه به اميد دراز آمدداي

هر طرف مست برانگیيختهاى توسن ناز بی ص:د كه دگَر در تلن ر تاز آمدداى

هدية ناز تو بان ساخته ارباب زباز بىنياز ار جه ز ارباب نياز آمددای

چنـد آنفـته انـ طـرة طـرار هــا غافل ای صصوهكا در جنغگل باز آملدای
***


 نزد صاحـب دل زباندل غير زندان خانهاىى

سر تخارى در >ه دلمار اگر دلدادواى جان بينشُان در طريت عنتق اگكر مردانهاى

تابه كىسوداى آنزلف درازت برسراست ابى خبال ازسر بنه ای دل مخگر ديوانهاى

هر بنه درباى مرداذ هــت از ر ندان طلب


گَ كنُى ازهج ناز كن جاناكه هم جانى و مم جانانهاتى

اين خنـن كز جشم فتـان فتنٌ دين و د’ى گَوتُـا آگه ز عمدل خـرو والانهاى

تاصر الدين منـاه غازى سايان برورد كَار آنكه در بزمهث بود شهـع فلك يرو انهایى

A9r

ناصر دين خحـدا و ناظـم سُرع رسول آن كه در ملكئ نباشل جـند را وبر انهاأى

تا كتون افسانه در ديواانگّى بودى هـا


为䓅
ای كه با دلشد گّان بر مـر ناز آهـهاى
 كـتهُ تيغ تو خخوش باد كه انمد دسر او خوشی

 از !

نه ممين مُاهد شير ازوعر اقى كه به هـسن


كَر ندارى سسر خون ربزی ما سـو ختَّان از جّ تكيه !ر لطن 'و داربـم كه از روز ازل بینوا :رْ تو خ دا با تو سـر كينه ورى مبـت هـا (: ) 15



$$
\%
$$

 كاين است در ملويَّـث رسم وفا و يارى

ای آنكه شُنهت ما گوتى به عـُق خْوبان از عـالم میبت گَــويا خبـر ندارى

رسواثي و ملاممت نرط است در محبت نیّ است ونوشـارورنقراست ونهر بارى

ای باد صبتگگاهى جان در رهـت فــانم از گلثن بحبت بونــى اگَر بيارى

ایى نینل كامرانى بازآ كه از فراتت


تو شادمان و خندان بحوذ نوشكفته ِستان هن از غم تو گريان چون ابر نوبهارى

هر روز از نريبى جمعى اسير سازى هر لحظه از ;گارى خلحَى به دام آرى لب تشنه خحون بسندى، مارا درين بیابان ای آن كه در لب لیل آبب حـِات دارى

بار Tن بود كه ريزد درياى دوسـت جان را ور جان دريـغ دارد باشد خلان يارى

خــرسند باثى اى دل با نقر كاندرين ره نارغ بياده بانـد از زحــت سوارى

هون تاج فقر بر سر دارى هشخواه افـر درويش باثى و بگذذر از تاج و تاجدارى هر كس اميدوارى دارد هـا به سالىى ها را به (لطف سابق باشد اميدرارى نوميلى از عنايت كفر اسـت در طريفت عاماست•لطفـ آنشاه ایبنده غم جهـ دارت

در مذهب محبت كفر است خود ستاتى بيگانه شو نو از خويش با ما گَرَآشنايى
 باز T كه سوخت

يار منى و ای ترل بسياز تنـد غونى عدسر منى و ای سْو بـيـــار !ىوفاتى لز زهد و !إرسانیى ثسنم, •لــل ساقى مى ده كه تا بسوزم ابن خرتأ ربانى
 درماندهام طبيبا وتـت است بر سر آئى مى نحوركه درطريِّت بكـان نسایِدآىدل مستى و هدشـيارى رنــلى و بارسانى ناكـامى اندرين ره بهتر ز كـامرانى دروبشى انـلمرين جا بهتـر ز بادنـائى

من جان نمىنهـادم انــر ;: ونايـ
 هبـح بهشُت ای جان بانسد وحـال بانان روز قيـاهـت ایى دل باشُد شـبـ جـائى هم درد و شم دوانیى هم زبـد ;"م نجاتى جــون بادة بهـتـــى غم كاه و غم زدانى از لعل جان فزائى جحسون آبی زندكَانى در هجر عدر كاهى در وصل جان فزانتى
 اين بت ایگرشكستى رستى ز خّو د ستانى با هيجكس ونـاثي دور فلك نــدارد گويا كه از تو گَردونآمو خغت بیى تا بـاز دولـت شه بال ظلفر گَـايسـ


زبن هير دل افسرده بجو تلدر جوانى ای تازه جوان تدر جوانى نو جه دانى

ایى مائَ مُادي دل و جان بِ؛ كجـائى باز آى كه جان و, دلم از غم برهانى
هر وتَ دلا باغ بر از لاله و كَل نيست امروز بنه برگّ

بيرانـه سرم وصل تو از غم برهانـــ هر گَـه كـه به ياد آيـدم ایام ج-وانى گــر من به سخن زادره دور زمــانب در سسن تو مـم نادرة دور زمـانىي

هرسونگگرم دوى چو خَور نـيد تو يـيداست با آن كه برى وار ز هر ديِـهه نهانی
 عـاشت نشدى سر غم عشق جه دانى

خامونى كه افسرده دلان عشّق نسـدانــد اين شُيوه: عشّق اسـت و بجز كار هما، نى
***
مرا تو قوت جسـى مرا تو راحت جانىى |نيس قلب حـزينى طبيب درد نهانی

مر اذ ز سابةً لطغم خهاىى را كه به عالم


جموساخت عشّن تو آو ارهام يهمللك غريبى ; غربتم به وطن هم مگگر تو باز رسانى

مباثى غره ج-وانا بسه بازوان تو انا كه مُسام يرى يروست با صباح جوانى

هيخو اذسكايتمـجنون وكوهكن كه بهالم


A4V
 نهخو انده درس محبـت رموزғسْت جهدانى

نرنته راه حقيةت نبـرده بیى به طـر يفت


هر Tنحهـ كشتئآن بدروى به موسم خرمن


در اين سر ایى از آن يـُتر كه عهر سر آ آد به همدمى به سر آرد هما بـنانكه نودانى

半 渗
كر برده بر آن طلهت جـهون ماه بوششى خورسُبد بهعـالم نكند جـن فروشٌى

رو راه برى ججى دريِن راه وگر نه بیفايسـه است ار همة عمـر بكوشى

نار غ تشود غْـاطرت از كشمكشُ عثل تا جِـام محبت ز كغ دوست نتوشى

در نافلة عشوّ كهجـا *یرسى اى دل
 در جوشُ ونرونى آمده كوه از نـررعثت جونست كه بااين هـه آتش تو نجوسنى

تا برد هما بهر بتان عقل من از ددـت برداشتن عثق از دمنم ثهر نحــوتى

ايا نسبـم صبــا ;تفـه مشلك تـر دارى -گگر بـه مجلس روـانیان گَذر داریى

مگر به حلعة آن زلفكان غاليه ساى گَمنتهاى كَ جهان رير ز مشيلت تر دارى

مـان صنم كه به زلفين او شبان دراز هزار گوته سـحن تا دل سشهحر دارى
 گّ
 هزار مرع دلشــ صيد يلت زطَر دارى

شهان كهند معنبر كه هسـت رشنان عهر


ز تُام هجـران ^ويش درازتر ؛ـينى ز صبـح دولب دوبـش خخدسنهتر دارى

غــدايختَانـا در آستان حشُـت نٌاه تو فــر و سحكـت از همر خ بيشتر دارى
 كه در ركاب ملك جاي جون ظفر دارى

هثمن غزل كه به صد تُنـج شايگان ارزد تشار نال؛ رمشُ تحون در وگهر دارى

بڭّوى ای ملب ملك بحتش ملل ستان كه مللف و دين را أِمن زشورومُر دارى بود شكار ملول ار به دمهت گَور و گَوزن تو ص:د در نحم فنـراك سْبر نر دارى ز مسـل فنـه جهان سر به مـر غْرابى شُود هحو سـل حـز ز يـن زمانه !ر دارى نكاكده ساسِه جو بر هاد ظل دولـت تو
 وكندداى به سر دشر جون كه ساپيه الطف هـالى را هِه شُود بـايه ار يء سر دارى خـدلـاتى دادد تو را ششمـت سليمـانى كه نخسته مور ضییغيه ز نحاك بر دارى

جو ان ز عدل تو شهد شللـث داد عيش بسـهه كه عدهـر از فلـلث بی-سر !یْتّر داریى
***
ایى لمبت زیبا كـه سر ابا شهـ جانى در د

از تير نگَه آنت هـر ملك و ديارى


سرى اسـت زهــانى دمن ;iگَ هـر كـس نسرد راد !ر آن سر, نهانیى
 وتی اسـت كه جان و دلم از غم برهانى

مس إين دل هجرو ع به زلمس تو شمإم گـر زا,
 تـا عــدل شهنتـاه كنــل دادستـانى



*     * 

به برده تا بهكى ای آفتابـ حسن نهانى



 زهفته آبـ ححيات اهـت از نظر مو عيانى

اگَر جه روز جِوانى ز غرقت تو سر آمد تـب وصهال تو خـو نـتربود زصبع جو انى

ندانمت به جه نام ولتب بینواتمت ايمه هه , فرشتـن بنرام خدوانهت به ازانى

به رخ لطبغتر از لالةُ رياض بهـتّى به زیـد بــدبِعتر از سرو بوسنان جنـانى

مرا بجزَ دل وبان نيــت تحفغة تو بریرو


جو يـن تيرتومىـبانتّم سهردل وجان را بد!ي طريق ندانســـت كه سخت كـانى

$$
\because: \%
$$

كثناسر ار ازل ای دل اگَر مى مخواهى


بير جو بير كه بىير به سر جنمة عـشف نجهرى נد اگگرت خضر ك:د همراهى

عشت او جوى اگَر سر ارل هیجو نی مهر او خوراه اگگر عمر ابد مىغواهي

در دلما نبرد راه كسى جز غم دوست در این گَنج بود بـنه به مهر شُاهمى

مبر از بير كه بیهمت آن هادقي غيب غول در باديه حو نت خورد از گَـر اهى

جور بگذار كه بیروى تو اي تازه بهار


گر كثى بنده وگر عنو كنى حكم ;راست ما نخو اهـيم بجز آن كه نو آن هى خحو اهى

زنده بییاد توبودذ جه بود جان سشختى



 واللبل از سسواد دو زلفت رواينسى

در مرده وخ مورشّكـ آنروى دلیذير از دسهت نحدانى بشلت اسـت آتيتى

كَاهی زغْيل غمزه و گَاه ازسمباه ناز


 جون بر عنايست تو بود بـنّم عالمـى روزى بیال

جـز راه عشّق نو كه نهإِت بذير ;-تـت


ثا ثـد جهان شسشر سملطان حسن تو

 و زلیل نست

خو با بدان مگير كه ا;در سرسـت زيلك

 حصر مراو جور نرا نيـــت غایتى

 ’؟ زو عـٌن دل نشود •نزل مسروشٌ بی عسـدل ماه امن نگَردد ولايتى

ايمن هـا زظالمت كغر و فهالتسـت در هر دلى كـه تافـه فزد ولايتى

راه نجات راء دسول اسـت و آل او جهز إن نجـسته ععل طريق هدايتى

از من گراين نميتحت شنامانه بشْنوى


مُاغى نشان كه غنیه دولت بر آورد كز نْار غير غار در اين باغ ندروى

بهتح جوان اگگر طلبى در -جهان دل درياب نتــد صصهبت چــران معنوى

T-تش ز'sc، به ساصل و مشصول مدرسه


موسىى صنـت بطور مسبـت اگگر رمـى بانگڭ اناالن از مُشجر طور بشنوى

الى Tنكه راه عشت طلبـ مى كتى جوما بـايل نتخست در دهن ازدهـا روى بلت خدوشه كر زغرصن ثقر آورى بكف


درويُّسباسو خْالكر هإِهل كه خدرشتراست اينِ :وستتتهت نقفر ز ديباى خـسروى مشُكين جهان زسُعر ستائى بود و ليك
 ^ركس بهاى كَوهر نظم هما نِيافت
 لل


*     *         * 


زهر طر ت ;گـرم هـهج آفتاب عيانى
بيخود :ستنديسان واگذار و تفس برستى نُرابـ انس مبـاوا بـزاهدان بحهانی

بكوى مطرب نحونْگ, بيار ماقی مسهرو
از آنستراب كه از قيلم هـتيم !ر بــانى
تحو صـلكامن ومالث كهر ان ودهر جو انشـ
چ
بتاز برمه ونخورشيد اي صنـم كــه بسالم仿


 بتّغت مـلطنت الِشه هزار مـال بدانى

*     *         * 




مر 1 ببتـت مأوى هشخوان , مـزل سور


زبـسه زاه تو در يند ناتوان انانكند

 كه در ز مرا زهر دو جهان وصل دومست ميبايد


فغان كه بزم حريفان تهى زمــتان مـاند


انگر هه زلف تو برد الز كفم ترار ولى


نِازت گوهر وهلت تجز آ;كه ز آتش دل روان زدبده كند مـوع خـــز دريـاتّى


 زههر بر مسر ايلدوست گرزهی بائى



كه گـنج عششقرا نبود المينى كه نبود جهز غــر T Tنبجا بعينى نه همدردى مرا نه همتنشينى
 بِیرم دامن ماسبـ
 نه دنيانیى مرا باثشل نمابد راه دعثل درين بر آيد دست غيبب از آستيني نخوانله درمسى از احتّ الـيقينى


وطن اي دل ميجو در سرزميني غريب افتادهام انلدر در ديارى نه مدرازى مرا نه هـه انـز
 هگَر دل وارهد زين وهمو بتدار


 بلدست غم دلا خحوشبان هِين حی بيتدازهرسو ولى هها بكعو هو ابن عالم نبرزد

به مجلس آى كه مجلس ز رخ بيارايى كه شهع انجمن و مـاه مجــلس آراتها

اگَر خه هجر تو دوزخ بود به خلن ولى
در بهئت كَنـايى جــو روى بتمـايى
به ناكك باى تو ایى روشنى ديـدة من كه در دو ديلة من خوشترى ز بينامیى

كَر از كمند اسيران رها كني هـه شود مرا بـه هنـدوى زلف ميه بيتشايى

جو كوه آب شود از شرار Tتش عشتق مغر تو سـنتتر ای دل ز سنگت نحارايى

از آن شرابـ كه جان يرودد به تن ساقى


هن ضهيغ كجا بار عشٌت دوست كجا كه نيست كوه گَران را چنْن تو انايِى

نلك به حكمت اين كارخانه ره نبـرد كـه در تامل او عفـل گَثته سودايهى

برنت جان ز زن آن دمكه رفتى ازنظرم
دوباره جـان بن تن آيــد اگگ تو بازآيى
بگبر گگردن مينـا و مى بسده ساتى كه تشم زغـــم مبادت ز مرخ مينايع
 نه دستگــاه سكندر نـه ملل دارايى بيـار عهد مـكن نتــد دل مبـاز مما كه گَتهاند مسـده دل به يار شر-جائى

كه مه باشُد زحسنس خو شهر خـينى
بود نحورشبـــ نهـاكـتر نـشينى

دل و دين برد از من نــازتينــى
يه كوى ماهى افتادم كه آنبجا

ثهدل باشثه به دسـت كس نaددبنى كه مهد كُنتجْن بود در آستينى ك كد از غ غم وا رهد خاطر غَمينىى نـجويــم غيــر مـاتى هم نشـبنى نراغت يافت از هسر كفر ودينى نمى خو اهم بهشُت و حور عينى بهشتى دارم كنــل بخسرم دل انــلـوهگينى بود آشوب در هر كيش ودينى


درويسُى و نقر و بینو ايمى در كوى تو به بود گدايى

 معرون بود به جـانغزايه افـانه بود بـه تثد خــانـى از از آن عهل كه بستهاى نـايى كا تا توبه كند ز

دامن تو بر آتشم

متام ها غحرابات است كـــآنبا جه~ غم از سلطنـت دارد كدانیى به میتات متحبت ده كسیى ياغت

 كسى كآن موى و روى دلربا ديد
 تو زاهد نسيه مى جونى ورن

 به جان او كه بیوصل رخ او

* 3

در كوى تو بم ز بادساياي با مهر تو خْونى بود فتيرى
 هم باد مبا ز تاد ز
 از شور لبست بود كه طوطى كَفتى كه بهتحو ن منبركدست تر

 ای بیـُـبر از قر اق بانسوز
*

در بهنـت گَنْاتى به روى سونتگَان اگَـر ز روى دلارا نتـاب بگُنـامى

سُب فرات سر آبد ز عكـس طلمت تو اگر شبى رخ خــون آفتابـ بنــايى

حديـث روز قيـامت رود ز خــاطر خلف اكر شــديت كنــم از سُبان تنهـايى

سوى ديار حبيب ایى حبا اگگـر گَذرى نـذ التهيـة منى الى احبـامِى

تو در حجابب نهان از ظهـور خوويشتنى جو آفتـاب كه ينهان بود ز بيدايه

رسى بـگگوهرومل Tنگغهیه دررهدوسـت
شزار لجئ خحون از دو ديده بگگشايى
جنين كه از لب شيريت بهنملت جانبهششى روا بود كــ كنـى دعوى مسيحـابى

به مسججد و به خرابات و خانقاه ر كنشت به هر طرف كه نظر مى كـــم نو آنجهايى

ز عشتبـازى و مـتى مـــ نبايــ باز
سرشنه جان و تن او به باده بيمايى
 اين صان اسير مسلسلة غـبم نبودمى

اين داروگگِ هحون همه ازبهر آدمي اسـت ایى كاث خـــاك بسودم و آدم نبودمى

با بال عشق زين قنس ار بر بريدمى
بهـز بر فراز گتسبل اعغلم مبودمى
دستم تهى ز دولت دنـاست ور نه من كمتر به روزگـار ز هـاتـم نبودمى

$$
4 \cdot A
$$

فيد عيال اگگر بنــدى بـاى بنــد من بابنــل ايِن دبار يــر از ضم تبودمي

كر در زمانه گوهر دانس دواج داشْت از بهر درهم أين همه در هم نبودمى

گر من ثنـاى احمـد , حيـدر نتگفتمى بسر شاءـران دهـر متــلم نبودمى
جون زنده از ولاى على بود جــان من مستـاج فبـض عيسى مـريسم نبودمى

گر مر خطط غـلالمي سيـلد نداشتم آزاد از اين جهان بر از غم نبودمى

با خــاك باكي ساتى باغ جنـان هما
مشتاق آب كـــوُر و زمـزم نبودمى

كَفْتى ز راز عشن بغويم سكـايتى بعذنر ازين سـخن كـه ندارد نهايتى

با صم اميد دانـه اتنمانــدهام به خالك كــو آفتـاب رحمت و ابر عنايتى Tنباكه بحر رحمت حق موج زن شود غرق گَنه كـى كـه نـدارد جنايتى خواهى به نحلق آيت رحمت \&بان شود بِّهاى دخ كه نورستر ازين نيست آيتى معشوت جاى شنكر آگر زمـر میدهد عاشق به غير ثـكر نــدارد شـكـابتى از جبتت وصال تو فردوس گـلشنه از آنت نــران تو دوزخ كنـايتى عالم به خون من هـه گر متفق شُوند جز او نخذوامم از شمه عالم حهابیى

هر كلر راست غايتى انـدر جهان ولى عثنت مرا ر -ـن ترا نيست غـايتى

آسوده شو مـا كه شهنشاه روز گار از عـدل بـرنـراشت در آفات رابتى

آن شاه ملك بخشـ كه تحورشيد رایى او از رسمت خهداى به نملت است آيتى

حــنت افكنده در Tفات عجبب غوغامى كه ز غوغا سرى Tاسوده نباشد جايهـ
جه نمرابات وج4هسسجد ج< كليسا جه حرم

هر كجا مىنگرم از تو بود غوغايمه
هر كه امروز بهشتى جحو تو در بر دارد ز آنش دوز

سر موداى جهان و غم جانش نبود با سر زلف تو آن را كه بود سودايى

نتد جان در !ر جانانه متاعيست سعير سمى كن تا به كف آرى به از اين كالايع

ازنرابى مكن انديشه كدكنج غم دوست جــز به دلهـاى خرابـُ نبود مأوايى مگگن زلف جو زنجير تو آرام كند دل ديوازسـ كـه آرام نــدارد جانى رخ زيباى تـو انـدر نظـر هدعيـان مـجـو آتينه بـود در بـر نـابينايي

من نهآنم كه دمم عنـرت امروز از دسـت
 تا مگر گَوهر ;صلت بهكت آرم دوزى مُبب نباشد كه ز جشمم زرود دربايــ

داد دل گبرى از اين گْبد هيـا جو همـا از مى نابـ به دست آرى اگَر مينايُى

به ملك فتر هو خوو امى كه إلدشاه نُوى نخست شُرط ره آ هد كه نالك راه شُوى
 بـه زير بار مدبـت جـو مر كاه شوى

بسى ز كار تو ایا ترل من عجب دارم كهمى كُنى خْودو خْود بازعذرخو اه سُوى

هو تـتغ هـتق تو امروز خون ماريزد به زستخير مكر هم تو نود گو اه شوى

به مد هزار فسون تگر بينيُّ زاهد اسير غمزة آن به به ينت نگاه شوى

گداى كوى خرابات باش هـهجو هما به ملك نقر جو نحواهى كه بادئاه شوى
***
كـدند زلف بى صيد دل اگکر بغڭايى به يك كرسْمه دل خحلت ءالمى بربابى ب، حير نم كه جرا رذ به عاشقان نمهاتى
 اگُر مسـح بسه بالبن دردمنـ تو آيد
 اگَر تو راد دهى غاكسارى است اميرى اگر ف:ول كنى :ادشاهى است گَانیی در انتظار رخ دوسـت عهر من به سر آمد نوای فرات نهىدانهت كهكى به سر آيى

قرين وصل ندارد خبر ز محنت هـجران به دردمند سحكايت كذم ز درد جدايى
:رى اگگر به نهانى برد دل از كفغ مردم تو Tشيكار دل از دسـت مرد و زن بربایی

هنين كه زلف توخموامد اسيرخاطلر ما را از اين كمند اسيز تو را مباد رمابى به بوستان مشانى هما جو بلبل مستى كه بلبالن ز تو آموختتد تنیه سرايه

بدين شـايل زيبا اكَر ز مرده درآيه در بهـُت به روى جهـانيـان بگشايـى

درون يرده نهانى و خحون خلق بويزى هـه فتنه هاكه برانگیِيى ار ز مرده در آيمى

قبامتى نبود بيـتر ولى تو به هر دم جـو تــامتى بنمــايِ تيـامتى بنمايمى
كنار خور كتم ازخخون دل جودامن گَلجين

بدين اميد كه روزى تو در كنار من آيى
تو در كنار من و مدعى تهاده به داعن سرى كه از تو نصيبن مباد غير جدايهى ز عكس روى توافرو خْتـگّل جمال دلار ا ز هحين زلف تو آٓهوخت باد غاله سايى
كنون كه باغ بهـُت دیَرشُداز كَلو نسرين

گَنه بود كه ننونـى مى و غزل نسر ايى
مباد مطرب مجلسس غهـت ز دور حو ادث كه بردهاى بنوازى و اندمى بزدايِى
 بيـار باده على رغم زاهــدان ريايى

شها ز-جانجهانخورشتر امـتصهحبتـجانان بهترك هر دو بجهانگً اگگر معاشر مانى
 تو گ'ر ملول شّوى از جها نه اهل وفايِى

 كسى را كه غير انز تو نبود بناهی


 زباشد به عهـالم جز ابنم كه ش\& شوى بهم ! جنــان كز تــب تيسـر ه تإرنده ماهى





 بجز شـرت باسبا;_ان راه


 هـا نرسما آتش به عالكم در انتد سرشکكى فرو بار و تشخمى بيغنان
$\% *$
بگذر از زرت اگــر هم تدمـم عشاقى شرك در مذهـب عـات بود زراقى
 جنم روز دگّر از عصر كه باشُل باقى
 استنــى نحهـر نــرابات كترتت وو حدت ازانديـــة 1 بيرون است هر خهه غيـر از سشخن دوست بود زراتى مسنز عشن بگ, سكــت يونان بگذار


از معاهات و كرامات نرنجم תطرب ساز كـن مردة عشان و بسوزان باقى

تا بهكى در غم إِوان و رواقى ای دل غم گیتــى بــر از جــام مى دواقى

بادة عشتق بله وز دو جهانم برهان از منـاجـات و خحرابات ملولم ساقى آتـُ اندر تلـم و نامه زنســ گریى شوق نخامه چون ناهـ< كند نختم بهالمشُناقى از مى عشّ همـازنـده جاوبل نـوى عمـر باقى مطلب جـز به نـراب باقى
***
ایدل ارخواهى كه با دربزبTن سلطانكنى بايد اول كا

بـُت بازن بر جهان و كار او مردانه وار


زير زين آور براق عنّ كترت سوز را در نضاي لامكان خواهى اگر جولان كنى

نغس شـوطان اسـت ازثـيطان نفس ايهن مبائى


آنتابTآسا منور ساز شرق و غرب را


بىمن و ما درمناى ءنّق جحون هدرم شُوى بايد اول نفس كانركيـت را قربان كنى

بايد اول كام و لب شُويى ز آبـ سلسبيل گرهما خو اهى كه ملح شـاه جم دربان كنى

Tفتـاب آسمـان دين امير المـؤمنــين آنكه عالم را به مدح او بهارستان كنى

مهر او جوتا منور آسهان جان مد او گو تا میطر كَلـثن ايِان كنى



米米

نسلديدم اییخــوسُا آثين •صتى
واليكن مــت مهر آنخر مُكستى خالان آنیه اول



 كزو ساصلi كa !

نهان در میـُك كـك
 كز




 نلـك درگَــردن آرد آسبابی
 حرينى نحلو تَى جــامى كتابـى
 در اول عهد با ما ستخت بستی انی
 توكزاب

 غبارى بود جانبر خاسـت از راه
 بزن بر داهن آل على دست

فكاندى بر د

 بجاى باده خدون عاشتَان نوش دلا میبينـت در آنـنم درTمد دولت بید از از در
 زعتشف آدم فزون سُم از ملايك عـجب نبود كز آبـ ديد: مـن به از ملك جم ر عسر خضر و مLلك - جم

كـه سبـرغى شُود صيل غر ابسى
كجا یِابد تسلى از سرابــى

همــا دل بـر جهان بذدد؟ ميندار
كسى كز هفـت دريا زشنه بر گیشت

ما گَدايان تهیى دست و تو سلططان غتهى حجه

جان زدورى تو صلـكوزه شـكابـت دارد با وجودى كه تو ززدِيكتر از من بمنی
 با نْبر بانى كه صد سـلسله برهم ززنى

تههسواران جهان قلبب بسواران شكنند حيرت آنست كه ;و قلب مهجبان شكني

روٌمتابس از من بيدلل كه من دلشده را راستت جان , قرار دل و آرام تنى
 در دل ثن هو زدى آٓشن آبى :بـزنی

با بحثن سحسن وها
شهر !
 رنج بيهوده مبر از بیى دنياى دنى
 آدمى باثّ و رهاكن صi اهنت

مـتى وهـنى ^وموم رهـت زد زاهد آتش~ ای كامٌ دردن غْرمن هستى بزنیى

خميز و در سـايةُ مردان غهدا همهحو هما مأمتى جوى وزذخاطل بر اين ماومنى



*     *         * 



ما با نْمر از راز تو هستيتم و توسالوسي

ما را بود آن بهت كه برتحيزى و با
يك دور تد
آدم ب4 هح:ين قامت , رغسار ;لـبدم




هامی نه غلط بود كه نيكوتر از آنى سروى i4 نْطا رنت كه دالجوتر ازينهي

هر گومنه كه از دمـت كهـان تـو گّر!ز TT T
! مشتاتَ وى انــدر نظر بـاز :سـينى
$* * *$
 كو ِكنفسى هست و تو يلك عهر جهانی



خو اهم كه نهم سر بكن های نو ايدو نست دزدِدـدهُ دسُـن بسـرم دسـت زُمانى
.

 هر جند كه از ديد: ما فانّ نانى
 خود
 شُرط امـت كه خْوارم زدر خُويس نرانى


***
 ساتى بـزم گو بله هی بسرود يهاوى

تعبيه جمست مى زان نیخرم بجام وى گّر بشخرند ملك كى هـر د جام خحروى

دور بسى اسست قافله بو خخطر است لادبه با نجر ای رفیق ره همره كاروان روى
 آ; آكه تراست دسترس ياظته عيش دنيوى

كشنه خويش را دلا آب زجوى ديده ده
حاصل عهر اين بيد تاجه زكمته بدروت
درهـه شهرشُـبـ روى دزد بُنبـكند والى زلف نودل زدسـت هاروز برد بهسُبروي
 بنده خور يش نشهرد صلـهو خمديوغز نوىي

ساصل دوتستى هـا تُنهت دشدنان :ور

عاشت روى او ثـو ير مـر كوى او مـري:


هر كه گداي كوى اونيـــت تيافت دولتى شر كه اسير بند ار نيست نديل راحتىى



فرت ميان كفر و دينزلفتورخ نو هبنهد ورنه هيان اين و آن كس تنهد تغاوتى بارگَران خويسُسرانمو اهىاگَر سبك كنى


بر سر كوى عاشقي، امو امى آكَسغر كنى دامن عشتَ دا بكفـگِّر و بخخواه همنى
 مست شرابـ عشّ را زيبـتبباده ماجتى بى لبـ يار يك نفس لب نهذم بكو ئرى بیر خوست يل تدم با ننهم بجشتى واى اتَر كه زاهدم هست نظر كند كهاو جرم نكرده •هزند در برسُشنه تهمتى



بود در شهر اگَ غِير توام دادرسى بردمى داد ولى زیـتـت بغير. از تو كسـي

ازهه رانيم كه هر جـا ـُشكرستانى هست

 نخرقه را محتسبى گیرد و دغنر عسسى
 منكد با غير دل خحوسْ نگغغتم بكسى




 زانیکه دارد هوسسی با تو بر آرد نفسى
-ن در إن بادٍه واهانده و هـحمل بــتابِ
 كثڭكى تَـافلـه مسانلار ره عشتَ امن زدر صبر نـارِدكـه رسـد بـازبسي
$\%$;

با يـ كه ه: آگًاه بـانُ ای كی ازين ره مسفر كنى

 بايـ كه فكر باره زـجا
 در زیر بار عشت نغان از كهر كـي
 كاندرنر اف دوست تمبىدا مـحر كتى
 در كوى نيـستى امست ره كارو ان عشتن بارب شكرفروش كهكام تو تالخ بـاد






※: : :
 ك4 دو حم سلـسله دل بــر وسامات كر دت

همسرى نوامت مغگر نانه بزلف تو كند كه بر آشنغتى و Tن طره يريشـان كردى

از چمن باد صبا مشكفشان هيگذرد تَـنـرى بـاز مگــر جانب بستان كـردى

دتـمن الى دوستبهجان تو كه روزىنکند باكسى Tآنهـ :و با ما شـب هجر انكردى
 دل مهد سلسلa بردى و بزنــدانكـردى

انر ای آه سیر در دل سـتش نكنى با وجودِيكه ائر در دل سندان كردى

حـنُم يد دور كز آن طره ولبدرمممهنهر
طبلـن: عنبر و تنگּ شكر ارزان كردى
شُود در مصر و نختن تظم تو انككند هما سـخن از بسك ززالغت ولب جانان كردى

دل سوختت را روز جزا نيست حسابى
گو سخـتتر از آتش هجران جه عذابی
كو دولت بيدار كه روى تودلافروز بك بُـب بـه همه ععر بينيم بخغوابى غير از تو بريجهر• نديددم كه نورشيد از غاليه بـر مـاه تو افكنده نقابي خون ريخنتن خلق گتاه السـت و لبكن در مذهب خوبان به ازين نيست ثوابى

جان دركف و دركوى مغان ازiع جاميى كرديم سؤالى , نگفتـد جوابـــــــ

ثه مستقد صوفى و نه بير و نه زاهــد ما را بككـى نيست درين نُهر سسابى

تا جند درين آتش سودا بگـــدازيـم


عهريست كه با ياد اب لعل تو ساتى جز خون دل خحو!س زنخورديم شُرابی



*     *         * 

اگـر زروى دلارا نتـاب بــردارى هـزار دل يبكـى غمـزه دركميند آرث

بسعر جـّم برى دل زهردمان نبرد بديِنصفت كه تو غارت كني بعيارى

عبب بود كه يمستى كسى برد دل خلو عجبجتر آنكه تو ختود هيبرى بهشبارى نسبم مشك بغردومى اردنــان آرد آگر بدهت صبا بوى خويسّ بسـارى

بجلوه آى كه با سرر ناز در بستان خورشـست جلوة طارس ر كجك كهسارى

كـند زلف نو نـازمكه در ربودن دل دل از برى بربـايـــد بسـر و طرارى اگی جه هجر نو بيماريم قزود ولىى بياد קشُم تو خوشدل، شدم به بيمارى

دلم بزلغتو دارد قرار وابن عجبباست كه ز~~مـــار بغلطل بهشلت ;-ـاتـارى بيزم زلف نو سرمست شـد شما زازل كه در زمانه متل شُد بخوبگڭنارى

بك يك تبسم تُعرين از آن لبان نباتى ；كند شور به مْـراز آن نگًار هراتى
 ，هـ ـلـ تعـود لكهى الحبات بعسل مهاتى

به هیين زلف از آن بيستر كه لیل ；و بينم و ماوردت به عبن الهبات تى الظلهاتى

حديـت روزو شُبـ ماسـت زصه دخو زلفت كذا به ذكـرل تأتى عشيتى و غداتى

ز كوى باده نروشُان كجا قدم بيَذارم فتد وجدت به آنارمم طريق زجاتى

مخر ：واب نباشد به ذم صونى و زاهد و كــم تيـاباب من الـبيات والحسناتى
 المّ منــ نسيــم الوفـاء بعـد مهـاتى جنان به كوى نو مر غ دل مـــاى بـالد لتن رأِت بكاءالحمام فیالوكناتى

ته هـــى با من بيجاره－جفاني دارى با كـى نيــت كه در شهر ونانی دارى
 در دل ازمديشه گر از دوز جزاتى دارى

بادثاهـي ر مــوا ازى دل درويشـان را ليك غافل كه درين ملل گَدانى دارى

گَر به تيغم بزند دوسـت به جانیى نروم بر ای دل نو آكر داه به جاتي دارى

بگَذر از كوى خرابات خدها را اندمي با مى بى سر و با گر سر و بائى دارى

زندگَى بانتم ایى نضضر من از آتش عیشت گر تو جان زنده بهتن ز آب بعانى دارى
 نرود ج-ز تو كه دز سايسه عماني دارى

症济
 من به نحلأ هو كسى هنكر كيس اوبسى

صماقى بزم را بگو باده بده كه امشبم نِسـت ز اهل صومعه بر سر ره موسوسىى

امن تو نيـى به بزم من مـــت ورثـبـب بيخْبر




مدعي ازنـرتك من گر برود عبحب مكن در بر هميل خانهكن زيـــت كجاكند سسیي

الِ

مرع جدا ز تَلـستان نالد بر آورد !سى
مُامهـل بزَ بینعاب آملـه با بط و شُراب

زامد خام از چحه رو بـخته نشد ز مى شما
گر ز و جـد
\%**
غمت مبـاد اگـر زلمف مشُ فام ندارى چحو آنتابى از آن رو بود كه ثـام ندارى

QYF



تو در كمنا بيارى هزار و دام نلهارى


；گغنتيم S


كa يِك ثـك
ملا

；نـور－
تو مستى وخمر از حال خام وععام تلـاريه
تورا هـاى از آن رو زمیشٌ دوسـت ：ر انثد


为 来

بیدام خـلى را به كمند انلر آورى
 كامروز در ديار نكوتّى توانگ， دار نلةٌ دو معیجه از دو هيمبرى
 كز－حودى ونرشتهو غلمان نكو ترى بارب هـهاى راكه تو درسايه آورى





 در ساية ثهاى در آينسم خـهرو ان

米 类 来

گر تو به دير اي صنم ״رده ز رخ برافكنى كفر بود كـه !یـن بـت سججله برد برهمنی

نمل بهار خون شُود شمر كه به بوسنان رود آنكه تواني به خاطرى با نـهـه به كَشنى

هر كَل و بر سـن بود دامن باغ و بوستان زين همه كَل به دوستان خيز و بيار دامنى

الى
از همه دوستان مرا غير تو تيست دشمنى
الز بی لعل دلســتان جان ده و بو بسهاى متان كين گَهـر گیران بها نيست به مبع مخزنى

مردخ خوببآن منم جزنم زلف ندم بهنم
كس نشتيلده در حرم بأت كند برهمنى
ايِ نه عجبب ز بند اگگرسْوق فزون نود مها


*     *         * 

به كوى دوست ببر ای تسيم صبـتـلـى بِيام با كـه در آن آستانـه میترمی
 بيا كـه مجلس ها را نسيم صبسذمى

يكى نظر به گــدابات و بينوابان كن به شُكر آن كه در اتقيم سحن مستشمى
به بيـن دادرسى كغتــم از تو شكوه برم

كجا دوم كـه تو هم قاتلى و هم حكـهـ
اگَر تو حور شهايلِ نه از برىزادى קـرا برى صفت از جـُم مردمان برمى
 دمى بـع روزن ببیـاركَان اگَر بدمى

تراكه نالو خهلجو

 كــت به بند نگیرد كه آهوى حرمىى

ترا كــ كمبه بـه عمــرى مقام بود جه شد كه سـجله كان در متايل صشْهى

اگّر ز دـرده در آنی و دوى بنمــايى .

كسى كه سرز نش ما به عـشت روى تو كرد ضرورت است كه بر وى بجمال بنهايـي

هزار غبم برود جون يكى تو باز آيى دتَ به بنــد نگگِر ند زيكـوان صيدن


تو فارغى و نــدانمه به دوستان جــه رود ز روزگگـار فــرات و شبان تنهـايـى

ِيا و بر دل ريسّم كــه مـل كبــابـ غــــ نـك بـاشى كـه شيرين لبى و زيبايى

هـزار صبر كند مـرد راه عـتق هـا تو نِــز ایَــر بروى بايلدت نـكيباييى
 بيم سر است گیتم T آگاه باش بارى

از ياد دوسـت الى دل كُتْتم مبامُ غانل


آخر شُوى پريشان روزى به روزگارى


از بنــد عـتّ مـا را نبود دگر رهايى ور صبر دارى ای دل ور زانكه :بیترارى

ـجان را به زلف جانان بانـد دلى بريشـان صد ه:كــوه بيش دأرد از باد نوبهـارى

گَغتى كه بر سر تو نحو اهم گذنشت روزیى
دردا كه عمر بگذشُت انــدر اميدوارى
از دوستان بريـــم تا با تو دوست گگشتم غافل كه دوستان را غانل تو مىشمارى

از ديده در كنارم گر خحون دل نبايــد كز ما كناره داري با غير در كنارى

جونزالف ^ـك جويت انـــدر فراذ رويت نشنيدمام كه مارى بر هa كند سوارى

צر ظل ابلخـانى تاند هــا سبهـرش !ـك ره كعر نبندد در كين ر خحصم وارى

معرب حو در ثنايسن من عزم شـر كردم هـاز غزل ز سر كن بعد از دعا گّارى
** *
مشك و عبـير بارى از باد نوبهـارى گَويا ز زلف جانان تارى به جنگّت دارى

عطار اگكـر بینـدد دكان هـْلت شايـد از زلف بار آبــ جون باد نوبهارى ساجتت به مشكف و عبر در بزم ما نباشد از بوى دوسـت بارى صـد نانهُ تتارى آنها كه روى جانان گردد ز برده تابان بر آفتاب دنشـان ديگگ, هـه هــْم دارى

در ديدة زليتا هحون جان عزيز باشل ور ملدعى ملامـت گويد په بالك دارى



نارغ دلى نبائـد از جــدر دوزگّاران گَ درد عشّق دارى فارغ ز روز گَارى



به فصل كَل لب يـبانه


اگَر به دسـت من افثّل به وقت گَدش جام


عالج این دل نـيـدا بهه هيـع رو نشود مگگـر نسيــم ز زلف تو آردد بومى ثـزار نافـة :حـنم اگگـر صبـا آرد
 ز ناتوانى و هيـرى هرا هججال نـاند هو غرصتـت بود ای نوجوان بزن گونى

نغات كه برد دل , د دبن بارسايان را


به غْبر حشـم تو كو برد دل به ینبر زلف نــديـلدايِم ككنــد افكتى آهويى

كـجا ز كمْور تزوين همـا توانم رiت كه برد دل ز كفم ترلف سختت بازويى دلا بیه مـد كه كنى جامه جاك فصل بهار


حنــان به شهر شـــدم مُهره در نظر بازى كه TT بــديـ شمايل به -حسن و طنازى

به آفتابس به حسن و جمال اگگر نازى روا بود كه به احسن ر جمال مستازى

به كوى عشت اگَـر رو كنى بلا بينى به راه دوست اگّر با نهى سر اندازى

برى رنان جهان ديــدهام بسى ليكن نــديــدهام جو توئى دلربا بطنازى به راه دوست اگگردين ودل رود غمزيست كه شُرط رهروعشت است دين ودل بازى

مكر كه ما و تو ایى غم ز يك شُكم زادبم كه غيـر ما به كس ديگگ,رى نيردازى

جو عشٌ حمله كند جان سبر هكن زنها كه در نبـرد نتخستـين سير بيندازى بجـز كـرشمة شيرـن لبــان تبريزى زمــانـــ فتنه در ايسام خـسرو غازى بس از حكابـت سعلى به يمن طالع سهد ربود گوى سعـادت همــاى شيرازى

ز زلغ ر روى تو ای ماه روى فرخارى در چخيـز يافت برى دلبرى و طرارى

ز سحر جُّم تو جادوى بابلم آمونحت سهه جيز رهـزنى و جــادونى و عــارى ززلف ونحال و دغذـت هر سحر نــيما آورد سه هيز سنبل و نسربن و متُك تـاتـارى $9 r$.

ایگ بهجلوه جو طاوس در چمن T'تى خحجل شُود زغخـر ام تسر كبك كهسارى

تس:م غالِه سائى زهین زلف نو يافت كـه هــر سعتر بعگلستان رود بعطارى

منشكسته هِه باتمّمك با جنين رخوزلف بروز گَار دلـى تندرست نگــارى

بغير بحثم تو بيوسته زايرواذكه بـنيد بر آفتـابـكند هنــدوئى كمانســارى
 كه ترS :خاصه بهستى كــــد دل آزارى

بعهد نهسرو عادل نمانــــد رسسم ستم جنانكه كلل تو منـو خ كرد سحارى

ابوالملـوك عیحمـد شه Tفتــاب سـغا كز ابـر بـرده كشن رونق گّربـارى طــراز مملكت خـسروان سـامــانـىى نـكــوه ملطنت دردمـــان ;اجـارى

زمانه امسـن بنان شـد زبهتت بيدارش


نخرابببود جهانلِلت جون بتخت نسُست نتهـتكر2 جهـان را زعـدل חعمارى

ثالم هماره زميخ طنابِ جـارگهث


$$
x: * *
$$

نحرم آن روزىوفر خ باد باربـروز كَارى مر دالي خرم زيارى بود ومارا بوديارى
 زينجهعحاصل كآنيانهرغى كندددرغزارى

تا بكويسن یا نهادم انختبار از دست دادم
مدعى Tان عاشُفى باشد كه دارد اختـالـى
ایصباگَر بگذرىدرزلفـجانان جمـع هارا جز بريشانى مياورچیزديگــر يـادگارى

زينسواران كامران Tنشهـسوارى باد ياربي كو بغتر الـ سهند از خستخان بندد شـكارى

بس خطرناكسـت منزللوايرندل Tوارهغانل نه فغانى از جوس آيدنه هیبينم غبارى

ساريان تعجيل ازهيه اندكى آهسته هيران اين تلر كز :ادرایِنوادىبرونآريمنخارى
 كو زديٍگر شهرهيآيد هن ازديگِر ديارى فسمـتصر كسدوروزىبودعيشروز زَاران بكزمان شادى نصيبـ مانيُد از روز گارى

عشرثبستان هماخون باد بابارانكهمار.ا هر نـباز لهت جيگر باسدبدامان لالهزارى
***
عاقل نشُود ايـن دل ديوانسه به مندى باران بهن آريــد از T سلسله بندى

هر گَونـه درين باديه ای ترك شكاريست بردار كمندى ر بر انگگيز سمندى

بى يرده يبزم Tئى و انديشهام ا!ن است كز خـّشم بد غير رسد بـر تــوگز نــدى بهر ام و مينديش كـه دد T-تُش سوزان جز دل نگَذارِيم بسروى iیو سـندى از Tن نحم إبرو زجــه دربند كمانسى وزآن سرگيسو زجــــه در הيــدكمندى

در نْوابـ مگر قامت , دخـسار iو بينم كـــو طلـالـب بيلدار وكجا بـذت بلندي

ناصع هـ4 مُدبِ بـلد مها گوِد و غافل كإن بيسرو سامان ندهـگونْ بـ بندى

مــا جلوه؛ غهـورشيد تديديم بشامى بى برد شُبى بـاى بنه بـرسر بـأمى


زنهار كه از ساده رنان مهر مهويّيلد كاِين طــايضه در عهد نسدارنــد درامی

 زيبـدكه كند دعوى شامي دل مسكِن كإن بـ سر وبا دولـت جم

ديگــر زبسى سحـور بیتنـت نتهم :ـا گر بر مر كوى تو دهــد دسـت مقامى


***
زدست دوست مى وحل شر كه نوشیدیى





Arw

هزارنـهع بر افـروْتّى بكام رتَيب

من از وفاى تو آذدوز جنـم بونيم كه خـون خلت بهجايى شُراب نـوسُيلى

كي كفت تَل محبان روا بود كه جنبن بكشتن مـن بیتــانمان بكوشيدى

برغم اهـل وثـا يمونـانى آوردى بجاى Tان مس نیکى مسلى بسنديـدى

مغر تو عهد نكردى كه خورن من ريزى جرا زعهه نحود ایى دوست بازگـرديدى

هه خخرثى دهد آن بوستان هما كزوى


فرياد دل تِابِ از كــوى دادخوامى يـارب كـه داد امنـبه آراره را بناهی

در نهر هركه بينم زنهار از تو جوبد مثـكل بدستم افتد دامان دادْواهى
 دل را بغير زلفـت نبـرد گريز گَـــاهى

هر دوز تازه دارى آن باغ ياسمبن را
 اززله و شال هر روز بردل زنىشبيبغون جز تو ! بشهر ويران ملطان كيند س.اعى دنبال مسحل ایى دل تعجحیل از דه دارى واماندهايم وهـا را نبود رفين رامى نردا كد از بخابت مركّس گَـواد آرد ما را بدست نبود غير از غهـت گگــواهى

مستى د عشُغبازى تنهـا كتـاء سن نيست


در كوى تو هما را ره نيسـتگرپهه او را در سايه كام جويهـل هر جــا كه بادثاهى

等等

－هِ غم از فتنهُ دردان وكيد TTمان دارى
غم بيرى مخنورگَعشت يارنو جو ان دارى كهَ گريار جوان دارىیییِات جاودان دارى

زبوى مشك وعنبر بزم ا امسُبـ Aهطرشـد
 مبر ازباغبان منت به سير با غ و كَلزارسُ كه خرمگلاستانى بر سر سرو روان دارى زرنـسار وتد ر اندام سيمين ولـب و گیيسو گَل وسرووعبيروِاسـهـن وارغوان دارى
هو ازر خ برده بر گيرى كلستانى بيارانی

بهتد سروخحر امانى ！هر خ خورشيد تابانى ！ر آن نحور ميدتابان سنبل ترسايِان دارى
 كه من Aحرو شحم وهو طرةُعنبر فشان دارى

هـا از فتنة دوران و از بيمهرى كُردون


数等
 آ；ـان بر ز غغـالِه و مشلتْتـر كنما

جان زنله مىسُور ز تسيمـت آگُ ز مهر


ترسم چحو سر زند نـط مسْكِنبروى تو درهم شوى و شكـوه ز دور قدر كنى

زنهـار نام دوست برى میتجــر مبـر درراه دوستگر سحن از يِان ر سر كنى

ای آه جان كداز كه كوه از تو زرم مُـد مشكل كه انلد آن دل سنگين اثر كنى

در هو یی ينگری و به هر جا نظر كنى
هــر ذرهای كه بنگـرى آن آفتــاب را


گر بنگگ,رى به ــال بريشان من شــــا سو داى زلفـ آن صنم از سر :هـلمر كنى هاى مُرو نهی بـه سر آفتابِ و مساه


در נه عشـق هــركّع سـرزنشم كند بسى با نكشنم ز كوى او من به علامت كـى

دوست اگگرطلمبكَى بالـ زدشهنان مكن


بر سركـوى عــاشفَى همره عهــل زانكه ز شمر هان ترانيست جز او موسوسى

شُعلـهة برت عــت را تامب نيـاورد نـسى
 نیست بِان اين ستخن در شوور هرملرمى

498

مشككل ازين سيّس كسم ره بدهد بهمجلسىى



در ره عاشتى هما عيبـ وـرمالمتـت وبس
ياكه هده دلى به كس ياكه منال از كسى

*     *         * 

دلى كـه با سر زلفت گَـرفت مدودايُى گـرمّ به تيـغ برانی نميرود جــايى

مـرا ز عشتّ مــلامت !؛ راستى ;خكد كسى كد برده دلشُ تُون تو مسو بالايى


 بس از وفات به نحــاكم اگگـر نهی بايِى هــزار ملك بگیيرنــد خحسروان ليـكن


حديِث ما و تو مروانه امست و تصشهُ شُهـع كه او بسوزد و بر شمهـع نيست مروايى

مرا به سرزنش از عشتى هاره نيسـت هما جهه سود سرزنس عافــلان بـ شيــدايع
 آدمى زاده نباشد كـه تواثى دل نربايى روزگَوِى به شبـتآبـم و شُبـ آيل و نامي روزگَاريست كه اين عهل بيـدى ر نبايُى

Qrv

همه شيرين بود از لعل تو دشنام ولـكن


گَفته بودى ی־و !هترى ز غهـم برسرت آ بـم


بنـين تا نفسى غمــيام از دل بزدايـى


كَته بودى كه برىوار هن از بريه در آيم تا همه نحلق بدازند كه دإوانه جرائى

تر سماين كفته بجا آرى وهر كس كه بيـيند روى خوربت جومنْ بيدلوديرانه زمايِي


دلم بكُرفتاز تحصصيل علم و بستـث ودانائى
خو شا هنگام رسوإي خحوشا ا!ام شيدايِى
 از آنغافل كهسلطانيـت دراين بیسرویايـى

به عالم هر كسى را قسهتى دادند از اول
 تو دارم افسر دولت ز خاكایى درويشان نجوويم ملث اسكندرنحواهم تانج دارايِ

فريب صصحبت تنها مشخور هان ایى دلشبدا كهمن خود Tآزمودمتمست در تنها تن آمسايى به تنهائى دلا نحوكن زتنها روى يكسو كن مشو غافل كه باشـد گنتجها در كنـج تنهائى دمى تنشبند ايِن آتش كهاندر جانما زد غم اگَرای املك بار انى اگر ای ديده دريايى ندارى طاتت تير ملامت كَفتمت الى دل


موا ازناتو انىبار هـحر ان سـغت مشكلـــد كد عدُق نو جو انان كرد يريم در توانايّي

مـا دركوى نادانى برتم بسوزان دنتر دانش بشُو اورانی دانــايى
زمبنا مى بجام آور غم دوران ز خاطر بر

كه آسإش جز ين نـود بـوريحر خمينائى

2** *

بساده بيـّ آر الُفهان على
و ججل واحو البهتر ازههه شـى
جز بـودسُشيسُ و آتشن مى
كاندر آذر است و اول دى




بیر مییخانه كَفت موسم دنى صونيى نيز گ்ت در هوهـهال


 ماه دوى تو زبر سحلفء زلفت ازليـت زنده گـيشت جان هـا

زدست شُ دلو دينم بياد زلغ كسسى


جهـ كعبة بشر افت نــدانمت ای دل كه غير دوسـت در Tنـخانن نيــتراه كسى

فنان كه غير تو در شُهر نيست دادرسسى
ومال دوى تو در كام ديگگران تا تـند
روا هدار كَلى را يدست نـــار وخحسى
نشاط هر دوجهان اين بود بدنـهب من ك با غم تو بتخلوت بر آورم نفسیه




مرا بـــولت دنيا جهـهان نرْبـ نلاد
Aماى را نكند صیل ندويشتن مگسی
***

با لب لعل ;-و دارم سخنیى بنهانـــى مس إين نكتئ مسر بسته تو تحود مىدانى



T- T





 ناله از درد ,لـازم چحو توام در•ـانسى
 لعل او بوم جحرا ابن هـه سر كَردانى
 گر بیخواند زهـا ابن غزل رو حانى

بسكه مطبو ع و دلارا و نمونّ و زيباتّى


نسبت روى تو با حود بود عين تصود
حور فـردوس نبانــد بحنين زيبانــــى





يوسفن سحـنى و در خحبل خريدارانت تهد ها جان عزيز است كوه دا تاب نباشدكه كشد بار فران ای دل من تو مگر ستختر از خارائى اع عَم دوست مگخر كوه گرانى كه جنين


يا كه در كوى خحرابامت منه باى مـا با كه هروا هكن از سرزنس و رسواتّى

خرته انداز ونَلِ در كنّ و مستانه بسوز


*     * 

نيسـت در دريا هجال هر خخسى
هر طرفت افروخـت هر 5م مهجلسى
صاحب صـل گَتِ شـد هر مفلسى

 صيد از عنغــا نگِيرد كـر كسىى Lا

مرد راه عشتت فبود هر كسى تافت تا خوردشبل رو!سٌ بینمَاب تا نقاب ازرخ نكند آنگتَ
 عاشعانرا برتن و جان تيـن دوست
 هركسى تحوياي وصل او ڤهـا

等
با ینين سسن تگويم كه زآب و خاكى
همحو ادراك مصنائي جون -جان باكى

ره بادرالك و تْرد با تو خحـاليست محال كه تو بيرون زنخ.

كـنتّان صفت صيدان ونا را ای رل


 با شهه جور دلارامتر از تحورشُيلى با همد زهر دوانبشخشتر از تویاكى اگگر آلوده زهـلـى در ميـخانـه مزن
 تر سماییشیخ كهروزی بيتوردخخونتو هحرخ ! بهـ دردوياتوت لبـدوسـت شُرابيست بنوش ایى كـه انسلرقلبب بادة: آتشنـاكى مرد


 درد دردت بخورم زانكاه به از دارونی جام زهردت بكتـم زانكه به از ترياكى

تُن كلنالك بود مانـع هرواز همـا

***

 مر محند غايِى تو ازیْثم ما و لِيكن هر جا كه روى آرم آنجا سضور دارى

ازكانر و مسلمان دل ميبرى بدستان بر خحون خحلق دستان دامِم شخضاب دارى
 رندى و پارسانى مستى و هــو شُـيارى
 كز زهد عجب نحيزد و زباده خاكسارى
 رسانى ز ردى رحــت مرهانم از خمهارى
 هو گز ندارد Tتس با آبس سازگًارى
گر يار از تو نحواهد درباث

سجان درتدومش افشان كاين است شُر طيارى
كى گنـج وصل يابی ناديله رنـع هیْران كى گو برى زميدان نامو خته سوارى

نات تزيزى تو از مصر جان بر Tیل يو سفـ صفتازين جه نحودرا آگَ بر آرى نوا'هیه كه ثبـت تُردى در دفتر ثـهيدان در زير تـن جانان بابد كه برزنخارى
 تا چنـ شرح هجران در نامه بینگارى

Tآنیه غير از نحويشى ديدىسونـتى
 زآتش گوهرى كز خحون دل



باز آتس در دلم انرونتّى

 در ده جانان نثار ایى ديده كن خو استحى تْود را و دا را مـانتّى تا جه تحوشتر ديدى ابِلا كاينـتنتين دو

ایى ما را در سصبتت سوغتى



آتْ ما ار بزن آ: با دو عالم بجان وصحالّ او مده اين بهه Tتش بود إينم كاينهنين

*     * 

ايمن آن ملكى كه شاه او توتى
 در دو عالم دادنتوا• او تونى
 تحسرو مراسحبكلاه او توثّى او
 فتنه آين و او واء كتنتة تير او او تونی

خرم Tان شهرى كه ماه او تو تى بشكند مد مللك را در يلك مصان از كه جوبد داد تحود آندل كهـيافت


 هركه را رامی و آينى زنده گَْتى چحون هـها ایدل مگکر

عامُق يارم و نمود ببعز اينم هنرى هنر ايِن است بـادا تو كـه غافل گـذـرى دوست در بـخبرى جوى كه درعالمعشڤ هر كه دعوى تخبر كرد ندارد نخبرى نه ترارى كه يـك بـوى تو جحرنيم دلى نه توانى كه به نترالـ تو بنديم سرى
 نيــت خون من بسر كوى زو بییاوسرى

ثُاهل اهل نظر باشي كه افزود !\&گو مرى هون فتد اندر كف صاسببنظرى

وقتها مـد كه اثُر دائتَتى اندر دل منگَك چونشد ای ناله نكردكى بدل او اُسرى

جان بَن زنله مُود ازَ دم بانبهخُ صها خامه وتنى كه ززلعن تو رساidنمبرى
 هر كه زد Tـش عــتق تــو بـجانش شردى

تصهة مجر دراز است و تم عمش بسى كاش بودى بسر زلف توام دسترسىی دوسـتجويان دگر و كام برستان دگرند عشترا با هوس ای خمو ابجه يود فرتبـسى هر دلى دادرسمى جوِيد و انلد دو جهان بحز از دوسـت نجويلد دل ما دادرسى
نگذارى كه كس از تحويسُ خْبردار شُود

تا كسى باز بثرسد خبر
تنسـي رنـت بِا نا سوى ميشخانه بريم شُايد آسوده مُودِم از غم دوران نفسى

بوئى از منزل ليلى مگر آهد كمشب نيست در باديد غير ازدل مبتنيتجرسى بز غغم دوست مسه در حرم دل رهغير شاهيــازى نتو ان كـرد ترين مگسى ره اين باديه را :ی تدم عشُت مهوى در بر لبیه دريـا ;كند جلوه تحسى مسـت او باشُ كه در ميككده عهُت هـا تيست اندلـنٌ از زاهد و بيم ازعسسسى
$\square$

ِياد ردى اوسـت درهرمـجلسىى
با وهال او عجب آيد بسى ذكرزلفـ اوست در هر حلفi 4F0

خلو تى زین به نيارايد كسى



گَ فريبد جِان زیادو نرگّسي
نرن نبود بوربا را زاطلـسى
.

نـلوتى آر اسـت دل ازروى او نيست هر كسى آشناى بحرعشتْ

درسرایِم دوش آمـا


هيش ددوريشان كوى او هـانـا
\% \%


دנ جهان هر ك4 !2 داد دل نحود بكتكي
جز توها را نبود در גو جوان دادرسی
كـ,
دل سنگگا تو بود سـتختْر از كـوه بسى
دل مجنون مگ, از منزل الِلى بهه شنـيد

موس از سر بنه و در صف عنان مرو زيستت انسـلد سحرم عشت ره بلسهوسمى

دوسـت گکر رفت بسر هفزل اغيار جهه بالك

دامگاهي, است جهان ديده د0 بين بگگا كاندرين راه فتاده است ز ره چحدنتوبسـي



عمرى اندر طلبتن بيسرو با بودم وباز كس نیرسبد كه اندرسـر كويسُ جهه كـى

هر غ جان بسشه هو ای مر كوى زو كند بوستان در نظرم تنگغر اسـت از تفسى

ترمدم افسانه شينخم برد از راه هما گ,
$\% \%$
بطى از !اده بدست آر و بت زيبانى حاصل عهر -جز ايـن نيسـت اگَر دانـانى
 گو هرى نی-ت

يار مروانسا وصلى نفرستل ورنه عاشُقان را ز سر وسان نبرد :-روائى كَّر مر وبجان بهنگاهى طلبل پـار بيار كى زيان نیست كسى را زــنين سودائى

گَر ميسر شْودت جام مى وصمخـبـتدوست داد امروز بده تـا حهـ تـو Tن نحردمند كه عيـبـ من ديوانه كند كاثُ دد سلسلهُ عشتّ گَـــذارد هــانى زنده Tنست كه خجونخالف شود ازسر لطف مـايه بروى نكند سرو سهیىبـالانیى جور باشـل كه برانى و مرادسُ ندهى جز سركوى تو آنرا كه نبانشل جائى
 گُونهُ نحالى از اغياد , بت زيِاثى

دل من بنير وصل تَو ندارد آرزوتى بجز از تو در دو یالم نبرد رهي بسو'ئى

QFY

زمى محيـت آن دل كه مُنيله اسـت بوئى دگرش بكوثر و ســور نباشد آرزوتى

مطلمب زواعظل شُهر سحديـت عـٌق رمستى 50 زعـالم مسبـت نشنيده اسـت !ونـى

دل من بیجز غــم او يكسهي نبسته الفـت


سهر است وتت مستى و زمان میهرستى كه بياغ و راغ مرغان فكنند ماى وهوني


 غم ودرد نيست جاتئى كه بودبهشت ردتّى
 بهنديم ماه روتُى وتحريفن بذلله كَوّى
 نهارْ

بر TT Tمتان ارادت نهاز سر طاعت ندارم از تو شُكايت بهر طريت برانى



زكوكىوستا يِاراى نستمروضه رضوان غبار نالـ رهن غون بیام ما برسانى
 بيارساتى مسلس الز آن شرابـ مغاتى



جه صورتى تو كه درمعنه شُـها

 تجرا برى حهفـت از هــنم مردمان به نهانى
 وصدال روى جو انان بود جیوصبح جوانى

ربودى از ممه خوبان شهـر گّوى هلاهحت كنونكه ملك گّرتّى بكن هر آنیه توانى



شُه زمانه محمـدشه آن شُهنشه غازى كـه زيب يافت ازو افسر و سرير كيانى
 زو كز بلا بگريزی حلر!ت عشت جه دانى
*** *
دين و دل از نگًاهى برد از كفم نگارى ;رك چيّالـهنومٌى مـاه

ثر بارسL كه بينـد آن ترك هارسـى را گَويد حلال باشد مى با بینین نگَارى چحون روى او تنابد «ــاهى بر آسمانى تهون زد او نرويد سروى به جويبارى اعى آب زندگَانى بگَـــذر به خحسنه جـانى تن را بلده توانى بجان را بله قرارى صد نــار غم شـكـعنى در باى ناتوانیi يك روز خستهاى را از با در ار خارى

تنها نه من به خووارى دورم ذ باغ وصلت مسحرو؟ ازين گَلستان هحون من بود هزارى

=
-ن נ







** *



:جر:
كا
:جوا?
:
كا هــيـيارى دمد در عين مستى


*     *         *             * 

آ;تْزمىى بهمزر عو عشصول دنيوى

 هر دم عـبان ك:لـ يد بيضاى موسوى

 به كـوى תیت
 تر ا منزن ,
 قا



 ,

 :ر.لمك سسن خاتمpدو لـت زر اسنز اهـت

 مطرف تونيزسُعبلده كنساز راهوى زان مى كه فار غم كنداز كهنهو
 بشُكن طلسمرتن ببراين گَنـج خْسروى
$x$
بزنآنش در اين هستى كه رسمی ندانیى از كـجـائى با كه مستى رهانیى جو ازابن صوردتريرستى





اندر كمند عنتّ تو افتادهام جنانت
 ساتى دمر شعبلـه بازاسـت ر راهز
 تحو اهىا گُر بهصحبت مردانرهرسمى


حجـابى نيسـت دز ده غـر هستى دو عالم دد تو ينهـان و تو غافل تو در معنى جـمال ذو الدجلالى تما منــزل بود در هنظر تدم
 تو در اول يحو بستيه ثههد با يار دلا آزاده شو تــ كـي كــرنـــار

دل ر دين دادهام انــلد مر سودایكـى كه ندارد بجز از كـشتن عاستّ هوسى

كسنداند كه رهكو ى مlلامت بهـ كيجاسـت كه نداده امهت دلك و دئن به تمناى كـى

نه من از فتنه زلفـ تو مربشانم و بس
 با رقيب ار بنـُينى تو ششكر خنده بیه باك
 ;ظـر مرحدت ایى دوسمت ز ما باز هگَكِر كه نداريم ببتـز لطغث تو ترياد رنّى

دوست گَر يار شُو2 تْم شیخور از مدتيان


نالـه بر حــال دل تخـستهُ مجنون دارد همر• ;اقـه لِلــى •جو بنالــلـ بحوسى

هركه جانان طابلد از مسر جان هیى كَرد


مست از خــانه خمهار برون رنت هـا


$$
\because \div \div
$$

 چャـاك آن دل كه درر نیسـت غم دلدارى



اگگرت مبل تمـانـاى بهـار است !ِـا كه من از خون دل آراستهام گلزارى

اين قدر هبر كّن ای تاقلـه سالار حجاز كاندرين باديسه از پاى درآرم خارى

بیشدا لعل شكربار كه در كشود عش்


درهمه مللك جزز آن غمزه میجو تخونريزى در همش نُهر جز آن طــره مجو طرادى

غيریـشمـت كه به مستى دل هـُــاران !رد هست تشنيده كسىى دل برد از هـيبارى

جز يريشاتيت از زلغ بتان ساصل ;يـــت جز تو ای دل تــتيـديِم هريشان كارى
 وتت

ایى كه برديدة مردم مهـ مُب بستىغْوابـ
خمـرت بـاد ز آه دل نُمبـ بيـدارى
يانت


هر كه برصوردت تخوبان نلهد دل پحو مها نيست آدم كــه بود هورت بر ديوارى
*

بسزن بر T; Tــــم از بــاده Tبی
 كزين نحوشتر نتوشد كس شُرابی به از تحون ربـتن نـونـود نوابى كه اندر شُـبـ م:وان ديد Tانتابیى
 كه بازم زنـلـه سازى از عتابی


 اتگـر روئين تس و افـراسيابیى

خـــدا را موتختــم ساتى تُوابهـ تو خحـون اهل دل ريزى، كه روزى


 كبــا آن دولت بـــــار دارم


 سـالت هما عاجز شوى در دسمت اين زال

مسan

امروز روز درلت و اقبال و فر بود روِ ز و لاد ت ملــل دادگـر بود

Tاراسته جهـان جهـو عهشُـت دتَر بود
گُیتَ جود
حت را به خاكان ز عنايـت نظر بود
مُكرانسه ساتى از خم رسحـت بيارمیى
زان مى بــه كـه بير جهان را جوان كند
Tآسوده نــاطر از غم رنت جهان كند

مـور ضعيفـ را بحــو هزبر زيان كتد
سلمى همى بر Tارد و لبلى عیيان كند
نستلى كه آب ختودد ازو در دیار وحى
زانْ مى كه هوش در سر زايد از آن بيار
زان مى كه زنگء غـم بزددايد از آن بيار
زان مى كه تعقل ازاو بهسر آيد از آن بيار
زان مـى كـه انبساطل نزايــد از Tن بيار
زانن مى كه هر گَره بگگثاید از آن بيار

زين تهنيت كـه هير جههان باز شد جوان
"م تهخـت بـم بيالـد و هم افسر كمان
4DV

كام جهان بر آمـ , شهل ملل كامران
عنعا صغت يه فاف عدم فتن شد زهان
خوررمّيد علل بر فلك مجهد شد عيان
عمر ستم رسر آمد و شدل روز فتـه مالى
امروز روزگـار به دولت قرين بود
امروز روز جــــن هلـوك زمــن بود
امروز روز فرخحى ململ و دبن بود

آناق سر به سر جو ر خ سورعين بود

آورده دوزگـار نهالى جهوات به بار
سر سبز بـاد كـثتئ دهتـان روز كَـار
مُد بوستان عيس جههان تازه هجون بهار آن آفتابِ را كـه فلـك داشت انتظار

با فرنی ز برج شهى گَ


يارى جـو آنتـاب و مه انـدر كنار كو
تُوختى بهتد هوسرو يهر خ چون بهار كو
تا غم برد ز دل صنمى غهيگسار كو
تا مى دمد به من يسرى به عذار كو
ماهي كه آفتاب بكاهد ز رشك وى وى
امروز حصن دولت و دين استوار مـد
از حتى به نحلق دحمت عــام آشكار شد
گَتى خحجسته گَشت و جوان روزگَار شد
ابام با مسعـادت و آبـال بار مُـل
آفاق چجون بهشت و جهان هحون بهارشـد
امروز جام اگگر نمهى ای نگار كیى

روزى نحونــــت جيست ازين دوزنحوبتر
مم جام وهمل در كف و مم دلستان به بر
از ظللم و نتنه ابین و آسوده بوم و بر

گر دست میدهد مى و معشون سيمبر
فرمت شْهار و عمر به غفللت مساز طلى
رامِل ز دست شاههـ دولت كـمـيد جام بإِد به مستى از لب

بابــد كثيد از ظلـلك بيسر انتغـام
يايد به كـوى بير مغـان ساختن معام

 ابن مزده دوشى داد به وتَت سيحر سروشي كآمد غم زمانه به سر -جام عـش نوش ازعدل ناه نيش جهان گشته جمال نوش


جز در ثناى مُاه به كار دگَر مكوسُ
دولت نيابد آن كه نگگويد ثناي وى
از عيد جم خجستهتر اين عيد جانغزاست
كي عيد جم بـ اين همهارايـُ و بهاست
Tاز عيد از مكارم جمـْيد جم ببامست
اين عيــل از ولادت مسسود بارشاسـت
شاهى كه آفتابِ بر دای او سهاست
مٌامى كه جون بهار كند روزگَار دی
شامى كه سر بهطاعت اوجرخ هشته امت
جز تخم نيكنالمى و ^ردى تكنته است
دور مبهر جز به مرادش ;
جــانش يه مهـر آل يـبر سرشمته است

بر لو جان ولا يـت هيـر نوشته است


ُـاه زمانـه ناخهر ديــن شاه تابجـدار كـز ابر دسـت او ششده گَيْن بهـْت وار

از تـعغ تهـر او شهـ جسسم ستصم نزار
روز نبرد نخواهد الزو نُّر زينهـار
در عهه عدل او نگند فتنه روزگَار

ن $T$ كـز فر او بـالد ٌر آســـان زمی

بـا فـر كيقبـايى و نـــروى نيرمى
طى كرده نام حاتمى و رسم رستهى
از جود او زمين و زمانراسـت نحرمى
نرم زمين مباد و زمان !ی وجود


دل در بر هزبو ز پيكـانش آبـ شد


ایى Tفتاب Fدل جهان از تو زنلهه

بكتــا وجـود او ز همــه ها مـوا بود

نـاك رمش به نحامیِ آبـ بیـا بود
جز در ثناى او كـه سزاى تنـا بود
ضـابِ مساز عیسر بـ بیهوده بابنى
شامنتهى ك نـابـع امــرث بود تفها

:

سـلـد..ت عدل او كه جـو دهر ست ديربا
كانحيـت مهراو كهجو
ای مظهـر عنــإِ و ای مـابـن الـه ای آفتاب هعكرمـ ای آسمان - جاه خحا


مام جهـان نزاده بــو تو صا-حب

Aٌ

هر دانـهاى ز ^هـر كه در دهر كاشتْیى


انــدر هيان ضبغم ر گَـور اسـت آمتته
دردولت تو گَشت جَونر دوس ملات دى
رر اول جوواتى و دولت سیهـر ش:ـر
كردى همطـع رای نحود ای هناه شير گییر



يك حرفت تو بهنظم جهان به زصموزير
آراى صــد وزير به راى تو بوده كـي
آن را كــه ظال مهر تو شـاهـا به مر بود
او را شمــاره شاهـد دولت به بر :ود
هر وتست ار ز وiت دگَر خوبتر بود

شُهرشّ ممه به نحوبي عهً تَهر بود
جز در ثناى تو نكند عثر نحويش طه

داهـا تو Tفتاب بـلالى و جحرخ جود
گ־تى ز جــود هسنى تو بانته وجود
از همت تو دامن ابر است زنده دود
تو عيسى زمانى و خحصم تو جون يهود




ترجيعبند

گیسترد !6ـار خـرش ديبا


در جلـوه سـهي تــدان ز!ــا



اі:ـرو تخته >
افــانـة وامت اسـت و عــذرا

 هـر حــــ تا كُهـت سمهان ز عدل دار ا

رد ساست باغ , كوه و صهرا

 در نحتده هرى رنان دان ديمين از نكهت بـاد مشـل نُـد دنـت مر از عبير و ريسان از للـه دمن عــذار جـــانان هر شُبب ز فرو غ لاله گوْبى
 در مجلسى خسرو جـو ان بخت دارای جهـان خــديرو غــازى ثـامى كــه نتـار مو كـب او خرم جحو بهار و تازه هحون باغ
آسوده به گوشهاى نــشنــم
در برد خ خاص و عام بـتیم


 با آب مــرشتـتهانـد آذر هر گوسته دوان هـزار كُونُ
 بستان كه غسرده بود شندى نهـالا تحهـن از تسيم نوروز در مثد ماحت با غ نحـلــل و در وى

490

نرياد كند كه كر سكـدر جون دمست نمداور مهر انسر
 -

 ور هدرسه شـيـن شهد تلنــلد


קهد چششه زند گى ز مر سر در باغ سـهالب گــوهـر الفـان
 خحورتّيد زمين به طلمست و رای تا ساحت بوستان بـار بار بـا شُد تحرته عوض بـه جـا بـام صهـا در ميكده رند شـد فلد نوش


در بر د خ خاص و عا

انـــوه جهـان بر از دل تنگ؛
 زد شـيـة نام و ;: مسرينجه نحضاب
 دل را بیرم به مكرو نجر;گ́ صبـرم بربادِسد از دل دل تنگچ در كردن تو نكرده آونگی




 با شاهل و ـجام و بر بـط و جنیی

 زاهــد به فربب هـر مشم ساقـى ایى كرده ز تحون بیى گَاهـان
 كَقتـم شیخـر از كـد هر روز دو لعلت از فريبى بحـز زلف تو كس به كام دستى


 ماقى به نشاهط و جـام در دست
 چحون -حامل روزگگار ديـد!

آسوده به گوشُهاى نشستهم
در بر دغ نحاص و عام بستيم

آن مايـن عيش !وى تـل



ربحــان شمد و راح ارغـواني كـز دل بــرى غـــر نهانیى خومتّر ز صباح نوج-وانی
 جــان غــازن گَنج شايگِانى ای وصل تو اصمل شادمانى هم جانى و هم

 گَسنرده هـزار بــزم مـانى جون بتخت ججوان ايلمخـانى


ما را خْعل و لعل جان فزايت " زان مثى كه بود بـه كا ما بيران زان مسى كــه دل از تهبلـى او زان مى كه شمد از فرو غ بامش ایى دوى تو صبع نيلك بیتّى
 از قـامت دلكسن تـو رنتـار مى در باغ ز لاجورد و ستنگرن
 با ماهمد و جـام و دطرمـ و مى

در بر رخ خاص و عأم بستيم
 رضوان بهـْـت و با غ رضوان در زلف و به لعل آب سحو ان در سبم برى نهوهته مسندان از صيـح وصال و مُـام هعجران
 بیروى تو يو سفـ استـوت خود را ز كمنل عشئت برهان

 او میبرد از فر یِ־پ و בستان
 تا پرد ز كفت جر هوشهمندان

Tن نرگس مسـت و لعل نَندان زلف و دخ او بيين و ينگر نبـض نغس مسنـي دانرد دل در بر آن صنم پّو گونّ رهزيست هــدــت نملد و دوزخ نا هـنـد ثرهى صغت نهـانى انسانـة جــان نحسته در تن عقلم همه ثمب شمى دهد بند
 جان در ره او عده به ستتتى من خحود ندهم به دست ده او د دل زين هرده كه كرد مطرد آ آغاز دين و دل ما ز تر گّس مست

در بر ر خ خاص خاص و عام بستيبم

در كام نشنست ترلا سر كرد
هر كس كه به كوى او كَذر كرد
جــان در دم تــغ او سرر كرد
زينورطه كسى كهجانبدر كرد
بار آمــلـ و غير را بدر كرد
انلر دلّ سنخـت او اثر كرد
باز آمل و دوستى ز سر كرد
در سلمَّ بیدلان گَـند كرد
دامن زد و باز شعلهور كرد
ما را كه ز خويسّ ينخبر كرد
دامسان مرا هر از گَهر كرد
از عدل خحـديو دآدگر كرد
هر جـا كه نهـاد رو ظظر كرد
آن را كه ز مهر يك نظر كرد
كآصوكهه سد آنكه او حذر كرد
هر קند كه تطع بحروبر كر2

دل در بر تير او هدف سانحت در ساحل ايمنى تــدم زد دل منـزل غيـر بود ازين يـن گَوئى كه فغــان و نالهام دوش كامروز به رغـــم جـود هر روز با حلقن زلف و لعـل ميغَون آن سوز. كزو به ـــان نهان بود جشم تو اگَـر نه دلز ز ها برد اوصـان لبث شنــيل هر كـي ثى نوش كه فتنه را بـه زنتج:ر شُاهى كه ز يمن دولت و بهخت با بـر سر آتــاب بنها از مكر جهان هما حذر كن
 آسوده به گ̌ششاى نشستيْم در ?ر د خ خار و عار عام بستيم
گَر سر برود ز دست مگــذار تا دل تدهى به عـشت دلــدار هون غثم نبود كسـى ونـادار جان مىدهـد آن لب شُشكربار
 يك بار تو ای صنسم برى وار ايمان به نو آورند يك بار تا كى به كمند غم گیرفتار


آن عهد كـه بستهاى به دلــدار
آٓیـه نشوى ز درد دلهـا جون دل نـود تغسى :لاجـو دل مى.بـرد Tان خـط دلاويـز جان در تن خـستگان در آيــا در هِلفئ زاهـدان گـذلنر كن
 تا جنـــد ز دسـت جـــرخ غرياد جندى من و, كوى مى فروشان

مى نوش و غم جههانز دل بر و الـ





 Tاسوده به گوشهای ;شـستيم در بر دغ خاص و عام بستيم

او را غم روزگگـار ما نيست هون خار مهبتش در خلوت دودست رهنما نيست

دوران سيهــر را بغــا نيــت
تَر مشك بخوانـو جروانــه بسونحتن روا نــتـت باز T و بيبن كه هــت يا نيست جزلیل تو هيـع نحو نبها نيـت آسودهتر از دل مما نيست
 جز طعن و مالامت ازتغا نيست ديــديم جو يار را ونـا نيهمت

در عنّق دلى كه مبتال> نيست
 گر عشتَ نه رهنمابد ایى دل يسش لب جـر جانغــزای جــانان
 ایى سيمبرى كـه جـن زلغت ای بزم فروز نحلـوت عـوت
 نــرم دل كشثهاى كه او را امروز بـه مابـهة دو زلغـــ بيگّانه ز هر در عالـم
 با ابِنهـه طعن دشمن و دوسـت
 در بر دخ خاص و عام بستّم
 كو جون به كمند عشت افتاد كو هـستى خوريشّ داده بر باد ياري دل دشمنان مبيناد

عر دل كه به دام عشت افتاد سودائى عشتي را ميرسيد



افكند كه وتت دوست خوش وتْنى دل نتخت ما كـنى شاد

بيـدا نشود مغــر إري زاد از فبد غم جهان شد آز آزاد روز ازل آن كه بند ما دا داد ويران كن ر خانة دل آلباد

 در صو بهد جنـد ذكر و و اوراد
سودى نيود به بي بـلد ر ارشاد

 هيهات كـزان لبـان شيان شيرين
 جــون نو صنـي بــدين الطاوت
 افسانـه: عشت بـرد آدر عثن آوخ كـه ز دست شد توافى
 در ميكده رو بنـون جـا جامى كامى بــر از نشاط , و مسنی روز ازل از طـريق مسنـى

انـدوه جهان شود فـرامون

 نا جنـل كشيم بار بر دون در عـّق حـديـ عتل منيوش مـد صـح وصال ما شـب دوش شٌ
 كز منك برى شود زره هيون

 يند دگَران برفت از گوش بـر خاست ز ز روى كار سريون مى مبود ولب ازسديت ناميارش از بادة عشش مست و مهمون

آن دم كه تو هـتْ:م در آغونى
 صد جان بـ به بهاى بوسه مستان بيروى تو سر به تن بود بار
 دون آمد و بزم وحل آراست بر ماه فكنده زلف منـيكــن

 گَر نالهكــم بسى هج تا ديده به روى دوست افتاد بوشبـده نمانــد راز بنهـانـان
 زان بيش كهع عـل ناصع آبـد

دربرر خ خاصرد

بر روى آو آزآب مـايل
آسـاسِ جان وراتات دل
فیالاليل كانـ
جون بود دراين م.انه حايل
الاطبا كالضبى !جو'


 برديده زهـد نحدنگگ كالیصن من النسيتم هايـلـ مهرت زڭود زیمينه زايِل ما بال غران غـن يو ند زهر جه هــت بگـس
 درعشت ججوى نبود ساصل
 غارنگَـر ععل و آنت دي!
 جان درقدم تو بر ;ــانـــدم از ماه خال تو بزير زلفـ مـُكين اییاتى جحو دسـتزلفـدسنى گَرزانكه دلِّل عدّق نحواهى فیى حـك عـك جزءن كه تُنده كـيتّ را
 گیر سيزه برون دمد زهخاكم درعشّت جه بالك از ملاهـت
 از دهرونا مجو كه اين زال دِدِيْم كی جز ملاهمت نحلن
در برر خ خاص و عام بستبم

وزياد بـر سديث شيربن زان لعلروان فزاي شُـرين بگڭثاى بتنده لسل شيرين سُوردنـكر از جهان برانداز درد دل ندستْانان مسـكِين
 آيد جو ببجلوه سروسيمين برهاه فكنده زلف رشكين برسروشكفته باغ نسرين رحمى نكند بحال

بالای تــو سرو اگــر بـر بيند كى سروسهى مُود خرامر سروى تورلى كهديديده سروى مامى نو ولى كي ديلى ديلـي مامى
فرياد كـه باغبان تحسنت

ای راحـت ییان ز لیل ;وشین

هن بي تو شـكسته حال وغهـگیِن
خسرو كه بود به كــنم شيرين ون
 نُد تُبت به >نتـر مهجـانين

بى ماه رختت بـخلوت عشتّ ای آفت دل ز جـتم بیوصل زوكى جهعان ده_دكام

 زلفت نه همسى قرار من برد


در بر دخ خاص و عام بستيم

جان نيسـت صبور و ججان شُكيبا
جان از تو رسل بـه كام هحاثا اكى موى تو مـنك مینـل آرا منتـرن لبـت هــزار دانــا وز سسن رذّت به دهر غوغا
 بيهـرده مكـن مـالامت ما ما غرت و تو در كنار دريا تا جند دلا جنتون و سـوردا در اين ره هر نخطر منه با برخّواسـت جحو از ميان هن وما

ای !رده تــرار و طــاقت از ها

 ایى دوى تو ماه مجلس اثروز هـجنـون رنـت هـار اليلمى از شور لبت بـه شهــر آشوبـ دعوى نكنا به روح بـخشى ای آنكه ندادهاى دل ازكف ما مست و تو فارغ از ملاهت
 تا دست ز سر نشويى ای دل "مون ونت زدست

در بر رخ ناص و عام بستمـم
بردى و نهـان شدى ثرى وار بـاز از كفن مردمان هشيار روى تو شود هِو نتشُ ديوار در زلت تو مر كه شد تُرنتار زان نر گّس مست وزلف طراد

دين و دل مردمان به يك بار

 Tآد شود ز تيــد هستـى بردى دلل و دينن هــوشهنــدان

دل زنحم تورا به جان خر بمار
درد تو به نر خ جهــان به بازار
 بلمبـل ترود ز صهسن كَازار
كس نونّ نجويلد از دم ماء
آسايُش دل بود ز دلــدار در دهر نبود كس وفـادار



جان درد تو را به شُوتَ ججويا


 ز ابناى جهان ونا آرامس جــان بود ز جــانـان د يد يم بنى
 از يار تحو دل نگگشتَ خـسرسند

در بر دخ خاص و عام بستيم
تر كيببند

تا بجان باشل جهانبان ناصر الدين شاه باد آنتابش جتر دولت آسهـان غر گًاه باد

عدل اوجون صرمهُآنان تزهثگًاه سانحت رنـس او ;ا ساحت افلالِ جولעنگاه باد

ياوكار تخسروان دهر زاففريلون و جمب بر مـه شـامان عهـالم شـاه شـامنتاه باد

سايِهُ او مايـة آبـايِن عــالم بود بر مسر خلت اين شمايون سايةُ اللد باد

كـوه با تمكين او كمتر ز مر كاه باد از نى كلك مدبِسْن شُكر افـُـان شُد جهان در ثناي دولـّي گـوهـرفشان انواه باد

در هه4 رزمی مظغـر در شمه عزمى قوى با شكوه و نصرت و تأيِما و عز و جاه ياد

زير چحتر درلت او كآنثـابس ديگَر اسـت فتح و نصرت دا علم بر آذتأبس و ماه باد

روضهُ خلدش به كَــاه بزم عشُرت گاه شُد
 جحون ز T گیامى او ممـورى عالــم بود بهر هعمودى عــالم رای او آگگاه ياد

الين دعاى تدسمان باشدل كه تا باند جهان ناصر الـلدين شـاه كـدّور گّكـر ظلالله باد
 تا ابد هم ز;

گُر جهان إِهنى جونى هما رو باز گُو تا ججان بامُد جهها نبان ناصر اللدبن نـاه باد

داور 2اراججالات خسرو ملار علك

ایى دل ازاتليم تن بگخذر هدارالملك جان مر غ باغ جاني انمر شُان جان كن آشـيان
 عندلِيب روضهُ انسى جهـجوثّى زین هو ان تا كى ای طاوس تدمى خـسته اين دامگًاه تاكى ای شُهباز عرشُى بسمن اين خاكدان
 آتشى از شون زن در مرده وهم و گَمان
 تا بحمال دوسهت را از هر طرف بيني عيان

باودانی شو زو از ازغاس درو ينٌان دو ست در طريت عـتّق اين باشـل بقاى جاود ان

طّى نكرده ر اد عـٌ زانكاه نتوان بر فرانو جرخ مُد با مردهان

منزل مديمرغ باثـد ايـس بيابان شُگرف ازدهادر اين بيابان نگّنرد از بیم جان مساحتعشت اع برادرنبِت جو لانگاهعشل رمسیار عتّ راگواسبـب ازين ميدان مران
 هر كسى مانند رستم نيست مردهنتْنوان

4VA

كَ:ج الااللش خخـواهى ذوالغغار لابر آر


ازدهاي هفت سر كـشتن نهار مر ككسبست زنده دل مردى تَلدروار بابد در جهان

تا بر آرد ازدم همت دمار از د!و نغس سالكى بايد جنيني ورهروى بايـــ جنان

هر مبان رِكجهان يكتن تَلندر وارنـد

ترلف عالم گ̌نتن و ضود را قلنلدر ساختن
در دوعالم دل !سود داى يكى مرداتختن
در موایى يار خون هُروانه نحودرا سو ختّن
با رضاي دو نمت با درد دو عهـالم ساختن
كار درويشُان برد روقرب درويـنان هللب با دو عالم و ججل جان درداه جانان بانحتن تا تُلندر سان نگگردد نغـس سركُ رام تو رخـن هــت كى تو ان بربامكُردون ناختن

تا تلندر وشُ نگَونى ترلا عالم كى توان


گَ بهر مرتضهى گویِند در آتش درا اندران آتس بمايد خْويشُ بغا بغداختن دِيدهـتي بين طلب ابِلـ كه از ميدو لتسيت در ميان تحلت نـاه و شُاه را نـْنانحتن سا-ملى:جزمهر -یـلـرتيسـت در گردابـدهر خويشُ با بدبـاسل زين مبان اندانحتن تا شُوى شـصشيـت نورمّيد در ديرفلك
 رستگگارى دردوعالم تميسـت ميدانى هـا


يشت إ بر دولت عالم تلمدروار زن
از كغ ساقى باقى ماغر مسرمنارزن
ايلدرينا لير امل دل تلندر مُاه وفت
مالل راه طرِعتت مرشد T اكَاه رنت
ز آسمان جان درشّشانماهى آملزی زمين
بازسوى Tآمهانجان درخشـان مداه رفت
از جهان دنـع وغم در باغ جنتت شُاد شـد
بدجبنان منز لگَه او سوى منز لیَاه رفت
بال انثان درنضاي لامكان جولان نهود
تا ازين زندان نـندارى كه با اككراء رنت
مير بزم عشق بود وسوى بـزم عشتى شـد
باز دست ثـاه بود و بازيُسْ شُاه رثت
سدوى تَلزار صنا آن مر دل TKاه هُد
موى اتليم بنا آن فسانى فسـىاللش رفت



در -جهـان Tگثه Tآنمرشد Tگاه رنت

سـوى دارالملك
گرهسرگَنع الهى بود سوى اصل مُد
شُامباز لامكان بود و موى بنگاه رنت هون بود مهر ولىالنه دليل راه خلد
سوى باغ نحلد أه

ُُهـع راه عاثمان و عين نور و فور عین

ایى مـاه مـن ایى لعبت رلبند دلازار ای غهزة تـو دام ره مردم هنيار

از غمزة تو مـاهـرى آمـوخته جادو از طرة تــو غـــاليه اندوغته عطار

دیغارت بين كرده مگرزلف تو كايتسان بر خرمن كَل ريختهاى منـلك بخروار

از نر گس بيمار نو دل راهـت بجانيافت بيمار نديدم كـه بود راحت بيمار درمان غم ما بود آن للل روانبخنّ آرام دل ما بـود آنـزلف دلاز

از حلثَّ گيسوى تو در دايرة عنت


ماراستسرزلمه تو و روى توخجون گنـج بر گین عجب نـبـت اگر حلثه زندمار

مهر از نو جهاكار نجويم كه تو بیمهر جون دهر بغا ججر ثنى وجون جر خستمنمار
 من درغم روى تــو و تـو همدم اغبار

وتتست كث با ابندل خرونين زتو نالم


معمارجهان حامى دبن ناصر اسالام


دار ای زمان است وخداوند زميناست
انراسته ترخر گهن از كاخ سبهر است
آراستتر ^جلسس ارِ خلد برين است
در تربيت ملل بهر مكم مطلاع است در مملكت مُاه بهـــركار امين است

4시

شايد كه كند خامه او دعوى اعهبساز
زانرو كه درِين مر تبه حهمانى جـين است
بجان برتن صوردت دهد از ضحامةٌ مشكين


در دولت دارای -جهان شاهد ملا است
در سابة كسرایى زمــان رونت دين اســت
بحونبا غ جنانمحفلست ازطلهت هور است

در نظز مسالك علمنى بدرمنبر اسـت در حفظ مهاللك قِلمش سصن-سصين است

لر بـر يِكى بـاره بغرمان شُهتْـاه


نحورمُيلـكه در ساِّ او خالٍ نشين اسـت
بحز وى كه بغرمان شهنتاه بِاكرد

نه باره كه جون راى جهاندار جهانبان




نه باره كه حصنى اسـت برازطارم مينا نهباره كه جحر خديست بر از كو كبيرتهشان

معمار جهان زان بجهان شد كه جهانـــرا آراسـت بــــينگ, نــه زاتبال جهانبان

از ديلده بد|مان هـ4 شُبب ديهنهكو كبـ
افلكك در اطـــراف وى از بيم نگهبان
هسر شُب بنگههانــى او بــافته مرينخ در يسـتترين بابه او بنگیه كيوان

4イ
 جون سد مكندر !ود و بند سلِمان

معمار تْضا تَمْرْ مُـد از طلر بـايسْ كاينگّونه بنا نبود اندرغور انسان

ابناى جحان از كت الوخواسمت جو انشام از لجه ععان گهرت ريهنت بدامان
 بـازوى ذلل كرد تــوى دولت ايران

تا ملكــتان تــغ شهـ ملكستان باد
آباد ج-هان از كه زیعمار ججان باد
الى بزم تو فرْخندهتر از روخه: رضوان


الى كـور نضل وهنر از بذل تو Tباد الى نحانة ظلم وستم از عدل تو وبران
 هم بزم تو را بوبطى ماه غزلـخو ان در جيمب صبا از ره تو نانه و عنبر در ثلزم وكن ازكغ تو نــاله و افغان

اندر صهن از رسُلك كعن راد تو گو عر خرن گردد و بيروننُود ازديلة عمان

بى سـجله بدرگًاه تو يِكروز تدم زد صد بار تفا نحورد زدربـان تــو كيوان



درگومُ تضا كرد نكلك سحمَع طاعت آن تسل كه در رزَم تو جـست نز بـم يِّكران از كللث تو صبورتگر ڤيمن صوردت ديوار در سضورت تو هير فلك بنده فرمان

در بار تو گردون پهه بود كهتر ستاكر درباب تو كيوان كه بسود كمتر دربسان

زان باره كه افرامتـهأى مهلكـ از-حادثه ايِسن شُد و از فتنهُ كـِهان

آباد بود مللك مُهنشاه جهاندار


هنگًام مي كشان نــد ر ايــام نو بهار

 خْرم حو دوى لاله دخان نيست نوبهار

گر وجبه باده تيست مرا نحرتَاى بود


صـونى بسى نهغته درو مسر ميفروشٌ زاهل بمسي مُكسته درو دطل ميگشار

مهد ده مه اجهابت دعوت امام مُهر از من برسم ثاربتش بوده غـــوراستگًار TT




از تو برهن مى بته اين كهنه نحرته را برهان مرا و نحود را از مـتـت خـار رانگ< من و تو يا را انلدر و ثات خحوبسْ آسوده دل زاختتر , زــارغ ز دوز گار تو مسـتـ شـو ذباده و من مسـت هـشم تو تو مدح طبـع منكن ومن ملـ شهريار

فر نخـده|يلمخانى دارای ^هجدودبن
باد صها كذشته از آن زلف عنبرين يـا عنبـر آورد زتَتن كاروان تـين

با كاروان هحن نبود ایِ هـه عبير


آنزلغت حلفه حلقه وآن حلقه حلثه مثلك Tآنمـلف توده توده و آن تودهتوهه حهين ايدونكه ابر گّربد برطـرُن بـوستان اكذونكـه غنته خخندد از بـاد فرودبن
 كز تد و تحهره غيرت بسرواست وياسهن

مروى ־※گو نهسروى بارشي عبير و مشك


باد صبا چحو يگّرد ازيحن زلفت او كُـونى نهغته دارد مشـك انـلدر آستين

يِوستهزان دو ابرو با !يدلان بجنگگ
همر اره زان دوهنـو بـا مردمان بكين
ساتَ حیو حوروبادهحو كو ثر جحن هحو تحلد
در نولــد مـى كَاه نبـاهـد يـــار مين
 منـع شرابـ نيسـت حجومافيسـت محورعن

لتنى من وتو يارا وه وه هـه نحوشبود T

تشُرت كتيم ونـاد نشينبم و هنانوريم

درياكفن ايلهنانى كاندر يناه او
اليمن بود زمانه زهـى قلرو جاه او
4 $\boldsymbol{\wedge}$

ای لعنتى كه جحونر غ ;و نوبهار نيست ورهسـت از
 اين است كالنـط اوت با زوبهار زيست
 طــرار پيـــ آرى بیدستيار نيــت

تير نگـاهت افكند امغند!ـار را T-T
 يا مسـت ترك مستنى كو هوشيار نـسـت

از دسمت جشٌم و زلف تو غير ازدل هما كس را بر آستان ملك زينهـار نيست

زلف تو و دل مـن این هـردو عانـقند
بر روى نو وگرنه ترع انـان قرار نيست
نىنى كه تيست عانـت زلف تو زانكه او
يك شُببنمعرود كه مهن در كنار نيست
عــاشت دل منـت كـزو يـىقرارتسر
هـز زلفن بىقراد تو در روز گًار نيست
گويند مردمانكه به فردوس و باغ نـلد
جـای سياهروز و נه جرمكار نيست
آن زلفنـجرمكار تو بردوى چون بهنت
تا ديدهام سحليـ كسم استوار نيست


با اينكه تدر زلف تو ایِن است ای بـسر
تونكللٌ منبمهد عمهين شهريار نيست
داراى دֵن و دولت و دارندة جيبان


روى تو نوبهار و فدت سرو جويبار كمى سرو جويبار دهد بار نوبهـار

هن سرو بـارود نشیفيلم به راستتى ور هست نويهـار نياورده هحون تو بار
*ون نوبهار رفت نتيرد ز جاى سمل گوينـد وين سحديـث ندارم من استوار

بینويهار روى تو بيننـ مـردمان سـلامب نحون زیشم بـبارم بـه كو مسار

خرم ز سرو و سنيل و نسرين مُود جمهن وز قد و زلف و د وى تو ابن هر مس آنشار

نر گس یحو خـmْم تسـت و ليكن نه دلفريب سنبل جو زلف تست وليكن نه ـبالذتشكار

كى سرو با تَـد تو زنا لان شمسرى خــود آفتاب و ماه نياورده سرو بار

نسرين به تهرة تو نماند به بومستان كو را به דحهره نبود يلك !وستان نگگار

مشكم ببر ميار يعنى ز مسم بمگتـا آن زلف مشكبار هن زخمدار و زلغ تو هر لحظا هنمكبيز تشـلك ای بسر ميأر به بالين زنحمـدار نىتى كی تيست باكم از زنحم و مشُلف تو كا مـرهـست مــر حمت میر روزگار

T T اد داوریى كه يناه جهان بود
مير سران بسار ملك ايلِخان بود

اعى ماه من ای لعبت بیِن شاهد كـشمير الى سسن تو هوت عدل خدلاوند جهانگّير

Tشوب سر زلف تسو در تبت و تاتار غوغـاى لب لسل تو در تملخ وكثمير

سروى نو ولى سرو ;ـدِدم گّـه رفتار آميخته در سفــن: لؤلؤ شـكـر و شٌير

مامى تو ولـى ماه نديدم بسر سرو خورمُيل بـه تنبر كتد و ماه به زنجير

جز طرة طلـرار تو هنـدو نشـيـلم بر جلوه گی مهر كشد بـردواى از قير

نـا رونت هین بشكنى ای فتنة فرخار هينى بگگشا از نـــم آن زلف گَرهگير
تـا غالبة موده بـراكرد نفس صبـح

بگخذار صبا بگذرد از زلف تو شبگیر
شر-جا صنهى هست شُود صودت ديواد آر ندبه بتـغانه گر از روى تـو تصوير

گغتم كه به تدبير به زلف تو زنم دسـت Tاو

اهىاثن سر زلف تو در نخواب جمو بينم ميكـرد بـه ديوانگِيم لسل تو تعبير

يیهيــه سر زلغ تو افنىزده مانــل انعىزده تَــر نيست برا خحسبد درشير

هسن تو جهانگِير جو مُمشير ملك مست
ور تبـن ملل نبست حرا هست جهانغير.
داراي، جوانبخت جهاندار جهانگير
 هر روز و مُب انــدر نحم Tنطرة طلرار
بنهغنه هـ و مهـر بر آن ماه ونادار
ببمارم وخوامم یح برم برتكرش دست Tشُغته شود سالم از T ان شقرب جراد


T T لل بود ^هره و آن طره جو افغع بر مهره مبر دست كه إفعيست دلازار

از لعل لبت زلف نگـردد نغسى دور آرى نشود دود ز مهـره نتسي مار

تا زلف بـرافشانى هجلس مـه تبت تـا روى بيارايـى گیتیى همه فـرخار

تا باد صبا از خمم زلف تو گذر كرد دبگـر نرود تافلئ مشك ز تاتار

بيم است كه از زلف جیلِياي تو زاهد سبדه ز كغن انهازدد و بربندد زنار

از راستَى ای مـاه يكى سرو روانى گَر مرو تَرفتار كزد دل گـه رفتار

كى سرو دهد بار وگـر بار دهد سرو كمى مهر و مه و ستبل و ديحان بودش بار

جشمت عوض باده خردد خون دل خلق زان ترك سذر بايد كو باشـد خحو نشغوار

اكتونكه ز عدل ملك آباد جهــانسـت ابام بود بـاور , اقبال بود بار

اى ماه من ایینوخ سـن دوى سـنـبوى ای تـرل من ای لعبت دلبِد دنزار

برتخيز و بله باده و بنـّبن و غزلتخوان
دد مهلس مــالار مهين دودة سلطان
صد طبلة عنبر بهكف باد بهـار است در زلف تو جانا مگرش باز گَذار است

روزى به عهه سال بود عيد و بهـارى
هر روز مرا از رخ تو عيل و بهار است
ای ترك دلاشوبب هن ایی نووخ ستمكار
برنحيز كه وَتْ طرب وبوس وكنارامت

مهلس ز فروغ مى كَلزار بهثـت است


زلغت يبر و دونٌ لِكى مار سيهسار مارى كهُّبـ ودوز بهنتورنـيد سـواراست

تدت گگـه رنتار یكـى مرو غخرامان مروى كی كَلوعنبر وخْورشيلمْباراست پـشُمت بهكه غـهزه يكى ترك تــلـ ع نوم زان ترك حذر بايــلـ كو بادهگـار است
 ماهى كـه براو غاليه و مشل بـار است هجز آهوى هشم توبهخونر بزی وشونحى

 در مدحت سهزاده مگگر هـدگزار اسـت

القصش ز مر تا به تــد باغ بهشتى با دوزغ هجران تو ما را سرو كار است

از دولت و البـال ههين داور باذل
خرم دل و شادى به مبان غم بهكنار است
الشقلى مير جورانبشت
كز دولت شه بادا با دولت ر اقبال
زاننامتو زان عارض و زانلمل چوشكر
تار غ دلــم از جنتـت و از طوبى وكوئــر
گّل دارى در سنبل و مسنل بســر مسرو


بالإى توسرو اسـت نهیون سرو تهيدست مروى كه بود بارم مُـُتُ و كَل و عنبر زان لیل ترا وصغ هعرد كنم ايــراك قنداست و مسرا نْحو اهشى قندامت مكرر

از بادة رى تلـغ مــرا كام تشاطل است
 زان باده كه انــدر پـ يك جرعهٌ صافشّ سر گششته بسى گ̄ثت به ظلمات سكنلـر
زان باده كه مينايش باشمل خم گَـردون

زان باده كه خورشيد مراو را مْده ساغر
 از تابش او سنگث مبنه گـردد گَوهر

زان يِاده كه از دوم اگگر انتد در زنگَ زنگیى بـجه رومى مُود اتمسلر دل مادر

زان باده كه گغنتم به هن آور دوسه جامى تا وارهم از گَدثُ اامن درِ ستهگر

رانتُه به وثات انلدر ينشينم و خحرسند گويم

از دولدت نـه توسن گَردون مُده رامنْ

مى نحور بهصبـح عيلـك مى دفـع غمر كند شـادى به دل نز ايل و اندوه كم كند گُر مىتخورى بهنغمُ نى خور كه گَنتهاند مى شادمـانی آرد و نى دنـع غم كنلد صهد ره زغبن خحون دل غيود خورد اتگر ساتى بهاى جام دوصه ملك جم كتلد در دور پادشاه كــه رسم متم نمانــ ماتى ندانم از گیه به مستان سنم كند ماهى كه تحون نتاب براندازد ازجمال مسخل بهشْت مسـازد و هشجلس ارم كثل

صهن طبله مشلب ;بت وصدل توده ارغــوان ينهان دو آن دو میبل بربيت و نحم كالد

چهُشهو به غهزه


از يك كرشّه عهزة Tان بارسى صنم صهد بارساى صوععهـ را متهم كند

يك تشزه زابرو انش و يك نـنده ازلبن توضيـع مشكالمت -

از دير سوى كمبه اگـر آن صنم رود ترسم كــه آن سح مدا بيتالصنم كند
 رو سوى دير آرد , ترل حرم كند

عددأ به جهره زالمن بريشان كند عمما تا سال

كُقتم كه لعل او بكرم تخو نبهـا دهد نادان كسى كه تاتل خحود دا حكم كند

مشُور شـل به غاليهسائى تو زلغ ار كلكم ز بس بكه هd
 در عهـلد او شبانى غخبل غنم كند

عدلنْ بى حمايت آمو كند جحو عزم در بيشه نى به ناتحن شـر اجهم كند

دريا فغان بر آدد و معدن شود زثى دستش گـه نوال چو بذل درم كند ـجاى مداد خحون رود از ديلمة خلم هركَه كه وصفس نحنجر او دا رقم كتن

فر خ چحو صبـح ثيل هده روز كار او
هيروزى و سعادت و افبالل يار او

آن نـسر وى كه دو الت و دين را ;طام داد
مدل ملل رأ به عهدة بِلـتن غامر داد
ار i, رلك جبان گُرفت :جهان را نظام داد

ذر ظل ياسبازس كيوان نبــافت راه ماووشُ بار كاشئ جون بار عأم داد



آباد ملك بارس چحنان شد به عهـد او
 هر تَتنای كه كـرد به مللك جمر آتمهان از تيغ روز معركــان انتعام داد

عدلن هـهاره از خدم زلف بتان كتر بت تابیى كه روز شسركــه از خحم خام داد

كَاه نبرد خنجر او جحون كه باده خو است
 ثتـع ^وس نهود و گرنه ز تيـن نحويش از نحو ن خصم رخخصت نرب ملام داد تا رمح ازددادم او طمه4 نحوار شد در رزمگًاهُن از دل دشتن طهام داد درلت به روز بزم بهـإيمْ جبين بسود نصرت بگاء دزَم بـه دصتس زمام داد بر مهُت باره رايض, امرش جحو زين نهاد


درهر ديار رايِت امرن كه مُد صهعيل
قرخْندهتر زمانسه شُلد از بامداد عيلد
 كــز آفتابِ و مــاه بهغر بی گذنـتهاع

مه در كهند و ههر به زiجمر بستهای سنبل به سرو و تالِه بر ماه هشتهاى

ای تمره زلنت يار كه از روى ماسـرى


دمقان باغ حسنى از آن رد به خرهى ريحان و گّل به ساحت فردوس كتنتهاى

از رتگك و بو هحو سنبلىي اها ز روى فرت او رويد از بهار و تو از بجان سرسْهاى

گَـهـ از يی ربودن دل دام و وحعَهای گَه از براى بستن جان بذـلـ و رشْهاى
 ديوانهاى جرا مگر آن سو گَذشتهاى

مجروع را زمشكگريز اسـت واين عجبـ مشكى و را-ست دل مهسروح گیتهای

مرگَـز هرى به دام نیغتـاد وين شُگفت كانــدر ده برى ز دو سو دام هـُنهای

گَـردشگهت اگــر نبود روى آنتاب از نـرت تا تــلم ز ج-ـه دايــم بريُتهاى تحواهى اگَر برشته نِاطمى به روز و شبب با آنتاب از جه تو مسـخوابه گَستهاى مـثكينتر از نسبم بهـإرى به بوستان


داراي ثارس بنــده مُه مهتـر جهان
فرمانــده زمانه معمــد هعسين نخـان آن را كه دست در مر زلفين بار نيست
بختْت به كام و دو لتُنْ اندر كنار نيست
كوته شـود ز دامن بهنتا بلنــل دسـت
كى آنگّى كـه بر مر زلنبن بار نبــت

زلفشُ به جهره بنگَر و انسانه دان كه تَفـت

ای دلبرى كه بیدخ ثو در !8-ار -حسن

مسر آنتابـ بار و سمن مشكبار نـسـت
از فل به مسرو مانى و از رخ مسن ولِك
سرووسهن جورو ى وقدت ایینگار نيست
گر دل ;גاده زلف تو جون بیترارهــت

در هیين طرهّ تو جز آن روى دلغـريـب
ديباى روم در حــُ
جز خحط عغبرين كه بود گُرد ج-جش ششاه
بر تهـر آنتـابـ ز عنبر غبار نيست

TT
هر گز به عهد تو ننهم دل كه عهد تو
دانم كه حجون بناى جهان استوار نبسـت
عيلى خنـن "تحبسته وسروى تحو تو بدبِع
دانم كه در بهشـت و لبـ بجويبـار نيست


الهكندرى كه ملك جهان را نظام داد
دولت تحيسسته شد جحو به دستشن زمام داد
ای ماه میگِسار مبى ارغـوان بيار نتــد روان يسه ڤيمـت دهل گَران بيار

تعــد روان به تيمـت رطل گران بگگر رطل گَـران به مُادى نقد دوان بيار پیمسانسهاى بــه دو لت بير منان يــده مر جـشمزغتم

Tن میى كه هـُ به سر نعزابِ از آن مله وان مى كه جان غتم بگگـدازد از آن يبار

سازى كه غثم برد ز دل عاشمان بزن جامى كه خْون كند به دل آسهمان بيار

آرام جــان با بود از تاب زلغ تو ما را ز تاب زلف خـو

روى تو خحرمن گّل و موى تو مشلك تر از هشك تر به خخرمن كَل سايـيان بيار از زلغ وفامست وخحط ولسلورن اینگًار ربـان و سرو ومسك وگَل وارغوان بيار
 از زلفت نحود سحكاتِى انلدر ميان بيار از حور آسمان مكن انديشه ور كنى رو هحون همــا به سابة شاه جهان بِار

بهـر تنــار میجلس دارای جمسرير از بحر طبـع من گَهـر شايِگَـان بيار

مك تحور كه دهريير جوانى زمر گگرنت

 سروى كه ديده جز تسـد ار Tفتاببِو

نــرمتر از بهـاد بود נوى آن קرى مشيكنتر از عبر, بود مـوى Tن هسر گر سبم و زد بيايسل در داه اصل او


نینى كه وحل او بهز وسيم كس نيافت جان هم در ايْن معامله تجيزلسعت مهتنصر

از زلغن اونسيبى و صعــد كاروان عبير
از لمل او محديثى و صه تنگٌ نيس
'ی ياد او نگردد آسوده جان به نن بیزلغ او ;گبــرد آرام دل بـه بر

جوياى زلفْ اوست رل خـسته روزو شـب مجروح را كه ديله طلمتــار مشُك زر

مجروح اگـر ز مشلك گُيزان بود جرا بلك حلفه دل نهيرود از زلف او بدر

جانان طلب كتى هكن از جان و سردريـغ عانـق دلا دريغ ;ـــارد ز جان و سر

از مدعي چچه بيم چو يار است غـگگسار از داهزن چه باك كه خضر است راهبر
 شرط ونا بود كه در آٓش كنى كَند
 بس جانفزاست از كف معشوت سيمبر بى طرة تو تاب ;يـابِل به جسم زار بى نرگّ تو خوراب نـايل به جشم تر مى ده كه روز گَار ججوانى ز سر گَرفت انسدر بنـاه دور لت دارای دادگـر

آن داورى كــه هست به نأِيمد كرد كار

تشريف مهـرساى شُهنــاه روزگـار آهد بـه سرفرازی داراى كامگـار

گردون يیر دور جرانى ز سر گرفت بار دگر ز مقـطم تشرين نهـريار

تشريف نه كه عالمى از فر و احتشام تَشرِهـ نه كه آيتى از لطف كردگگار

بر فرن آفتــاب اگیر با زهــل رواسـت زین الطف نسروانـه اممر بزرگــوار
 كو را خدهى هر دو ：بجان كرده اخيتِار

آن مسرودى كه هر كه زهل سر به پإى او بر تــارك سبهـر نهــل باى انتخــار

از عهل و داد اوسهت كه باشُـد به فرخیى
ابام را سعـادرت و افـلاك را مدار
زان ير گُشاده لب ؛ـ ثنايشَ－جهان كه شاد بر بنـدگّى شاه كمسر بسته السیورا

از عـدل او بنـای ستم كَّـتـت منهدم
در عهد او رسوم هنر كشیت Tشـكـا，
در دوزگَار دولت و اتبـال او يود


افبال و بیخت و دو لـت او برترار باد

放水娄

زازه شُد از دم نسیم بهـهار
ابر نیِسان كه شُد صحيفه زگًار
كــوه از سبـزه هنبـت زنگار
وز شـقامِق دهن حهو روى نگًار
 خامصه وiت صبوع در گلزار
 غنجه در ویِلد از نوای هزار جاهه بر تن دريله صونى


روى گیثنى و ساحت گَازار



 صمه نشاط اسمت رو ح را ازهیى تحاصه هنگام آن كه مر غ عهحر مسرو در رتص از مسها ع تذرو
 ابر گ＇و هر فنـان به طرف از جـن

كه بر ازنه سيهر زد خحر كاء

بومتان تازه كرد عههد شبالبـ خاك شد كان منـث ودر وندو شاب هـومّ مستان دبود بادة تاب؟ مهدن لث لؤ استت و الـل مذامب
 بسكه انسردها تير بارد به جاى ڤَلره سحامب

 شاههد گّل ز
 ذره گ, گدد تجو بهر عالهناب
 فتـته عنها

شُّهد گّل ز از نسيــم گّل و ترشيـع ابر
 در هنين موستى كد نحالو جین مأمن رنــد شلد به دير مغان
 تـغغ رويد به باثى مبزه ساقيا عیى بده كه از تغ جرعهایى ده از آن مروت صافـ نامسه اكنون كه در بساط جـه تخاصه در عهـهد :إنـاه آن كه دد ساِية عنـإِت او
 آنكه از عدل باز دوات او

كَنـج دولـت جو خاك

روى بسیان جو للـه

معدن منث خاك شد مـخـزن در و هينا باغ غتدان شهـ خحمس
 زنـده از بـذل او رمـوم سـغا


گَشت عطـارباغ باد صــ!

 منبت لعل شـد هـــه هــامون
 ابر گَـريان جو ديسـدة واهت

 گَـاه تازه از جــود او د ياض مسخن اي كـرم در نهـاد تو مضهر

جاودان دز جهان بهان خرم

 بوستان زنده گَغت و تازه بناز راغ

 كَل برافكند مرده از رندسار گَنـج گّوهر برد ز دريا برار مير بنخـند بهـ سانان كه

باز از لطف ابر و سمیى بهـار نغس عيسويستا بـاد كـزو باغ رنغین جـــو بوستان ارم دشت از لالـه قبلة زردشت لاله نبود اگگـر ثيجلـى طور تا دهد ص:ر عنـــدليب !ه باد ایر دانى كا كه هر نفس ز جه د, تا كــه سازد نتار مبلس مير مير جـشـيدفـر سلـيمانخـــان
كش بود رایبيرو بیختـتجو ان
مست از حسسن خود نه ازصهيا كفـر و إِهان مؤمن و ترسا از رخ و زالفـ او صبا ت و مسا
 از رنخشُ نار موسوى يـيـا رهـزن دل ز زلف
 از مــديح امبر كلــلث ممها
 كه هــي شـد جهـــان ازو برنا

آمهـ از ديـر آن بت زرسا
بود انلدر دو زلف او بنهـهان
روزو شُب ;امز خوراه ظلمـتوتونود
 در لبسن معجـز •هسيت زهان را-حت جــان ز جمد غالِهـ گون زير زلف سيه رخس زی گفـتنى
كَفتى آذ زلفـ مشُكبـار بود آن اميرى كـه از الطاءت او
 قطـب آفـات كمبة متصـود
چـرخ اج-الل ميرزا داود


 بخت , اقبال جاودان توأم

آن سليــــــان بساط عيسى دادگــر مهترى ككـز انصافـن آنذكه در دشـت از صالا بـت او دو غـهلامنــلم زير سإِـة او

تكر نهد با ز روى مهر به ناك



 جون فربدون وكد ياد كَار الز جم

 عيشت در مللك جاودانیى كن

ای بـه يِاد تو عاوْ_لان شُيدا نحان4 دين به عشّت تو لِغمـا در دلى و به ديّ ديه نايدا
 ـــانصل دين و مـارِيه دنيـا تـاج جمـثـيــد و انسر دارا كاندر آنجا يكيسـت شاه و گّها مايـه انــلـك بود تو بيشبـا مـله Tتيسنه دست ابـينـا ياد فردوس و عسرت فـردرا تيره نا يخنـد روزگّار هما

ایى زعشّ تو عاثنقان رسوا كتور دل بـه ياد تو ويـران در رواني و از نظــر بـهــان صبـح وصلت به خرّى نوردوز نحنك آندل كه سو تحاك باى گّدایى كوى تو هست
 گگ دو عالم به قيمت تو دهند در بر غير روى خِوٍِ با تو امــروز هست تعين وَصور آخر ایى كو كب مـايون روز
هرده بردار و درن نهايان كن
درد دل بين و جارة جار

ببر آرام و صبر و طلاتت وتاب آخر از يـنُ ديدهكِير حجابِ قتل ها از جهه كرد دأى تو بوابـ شـب و دوزم هـان آتش و آبه

برنكن از جمـال خوريُ نقابِ
تا به كى در حی ارّ گَر گنــاه است تَتل مشـتاقان از تف شسْقَ و اشلك ديده تر

با تحراباتيــان Аسـت و خْرابـ
تــغ اگر بیزنتن روى متاب

تا گَثايند بررنهت صد يابـ

مـرهـان در كنـار ساحل و ما


 بر سر كوى عشث نسه فـلدمى
بندهٔ عشت باش و شاهى كـن
حككم بر ماه تا به ماهق كن

زنحم دست تو مرهـمر عشات جان به بیکان غدزهات مشتأت زهر از جـأم تو :ود تريات خحـاك جغغت درد تو ایِم و از ههـه طات عاشعان را شكر بود به مذات دفتسر عقل و دإن بكن اورات ك4 به -جـانم زد دمت شام فراو مگیرت ياد رنتسه آن ميثّات
 هصجو زاهـل رياثى و زراق

ای به تيـن تو عــاشقان مــتات
 زنخـم با ياد تو بود مرهـمـ سر كـوى زو كیـهُ حاجمات رو به سوى او ايام و ازهـه فر: زهر با ياد تو به هنهب عشّ برفشان زلفت وتازه كـن رنـسار

 دنتر ععـل شُوى انـلمر ابـ فاشُ هی خورديـان شهر ومبامُ با خــرابـاتـــان هر بـائى

دين و دل برد از كرشُهـه و ناز بسكه بنهو2 دلبي با غم دوس دوت هملم و همراز ساربان در طو!ق كوى سی سجاز هی تفـاوت كند نشيبـ و فران دردولت به روى نوردكن باز شوى اقليم عشتي كن هرواز شُاه مستود شـل غلام اياز

بار از پرده جللـوه گر شد باز هم ز Tغــاز دين و دل بر بربود

 در بسر زهــروانا وادى عشٌت سمغتهابى بر در ولايـت زن
 يندةً دوست شو كـهـ شاه شوى

$$
1 \cdot r
$$

مونس جان من شبان دراز نكثم سر ز آستان نيـاز تا به زن جان رفته آيد باز خــانهُ دل ز غيــر او برداز لهظطای زنده مى كند از از از

بهدروزلفت كه ذكرزلفتوهست گـر به شمشير از درم رانى
 ای كه مششاق وصل جانانانی لحظهاي مى كشد به شمشنر مر


از تو حاشا كه دست بردارم
سر كوى تو باغ و كلزارم


همهو بختت تو دبلدهيلارم مجر بار و غم است غـكخوارم هــــر از غم كنم سبكبارم كه من از دسـت غم به زنهارم

 كرد رسو ای كوى و بازارم عشتّ ثن باجمال اوست رتكون تصة ليلـى و غـنم مجنون

باز شرمهندها دفترعهل و دين ودانش وكيش از دو عالم بود بهاي تو بيش
 بعنى افشاتمكن دوز بلغ بريش بنده و شاه و منعم و درويش دريش گَربرانى تو صد رمم ازنخويش


سو ستانم درره تو مذهب وكيس خخنلك آندل كه سو نحت درره تو ملت و كيش جـتست در ره تو مللك دل آن تست ويران كـن زنـم دارم بـه سـر مـاور مـنك

 به كجا رو كامكه سبل سرشك

طالب نون دا جه بال ازنين
 كام مــتاستاستو كاروان ازيـيش راه سـختاساست وراهزن ازيس
 زه ز ز ياران وهمر هان ائراستـا

هر هر يكباره روبهدوست نهود شُردى امكنم به بود و نبود
 نه ازآن دیى كه دردوغم الزود اين بيفـنرده باى گیــر و و يهود
 تن بيومنان به جونـن كه همه عنبر ست تارش و بود
 دختر نظــم بكر بابد بـر بود خجونسرازدستشـد كلانجهسود نيست كس مرد آتن نـرود كه گداى الياز مند محهود
 تن بينداز ;ا كه جان گَردى
اولين كام تر ترك جان و سراس ناتوان جان و وعقل نوسغراست واى بر رهرویى كه بيخبراس است


 به مذاقم به طمّ نيشكراست سروـجانبس سحقير ومختصراست


كو كب سهد , طالـع هسمود
ساقيا مى بده كز آَتش می

 آن بیرودده نحازن فردوس
 ای بريرر بـ بار بارت دل و دين يعنى از زلفـ خود بـاري تـافيه باورى نكــرد دربغ
 جالى ازديشه نيست باده بيار هن حربف غـم كم غه غير خلايل بنده عشن بائى و سالـان باش

وادى عشنق سيخت بر خطر است
 ره خحطر نال و راهرن بـن به كمين اییه در كوى عشق رمهـري يبم جان و سر أولين قد در دل سخت او او نكـردامارُر زهر از جام دوسـت در ده عششت
 ريگّران سيمر زر نتار كنتد

كاين لطانت نهدرخوربشراست
مونس جان ما شبـورسحراست
بطرة آفتـابـ با تمراست
باده از خّم بريز در مبنا
آتش انهكن به گَــبد هينا

 جام مى تَر بر است يا يا نه بيار ساغـر بـار بـاده بكبهـانه بيار از كـرم جــام خحـروانه بيار

نكهت دوست ارمغـانه بيار
شيعـلـُ شـون را را زبـانه بيار
سر و جان را در آن هـ هيانه بيار
رو سوى اين تمارخـانـانه بيار
كثتن خْوين ير بر كرانه بيار

تو بنر نيستسى :بريــرادی
 عكس رنسارساتى انـدر جاجم

سافيـا بادة مغانـس بيار جــامى از آن مى شبانه بده

 خـاكــاران عشت دا سـاتى

 Tآنش عشن را را بزن دامن زوى كن در تمارشانئ عشق گر تو انى كه دبن و دل بازيى ورنه از بحـر عاشنفى بغخذر
 دبن ودل باخـتـد دريهبـتدوروـت
تازه شـد زان نـيـم عظم رميم مى حمالـلـت در بهيْت نديم ترلٌ جام مي است جري Tآنكه باشديه كوى دوست مقيم طبل :نهان مكوبـ زير كلبم همجو زامه مكن ز دوز همهجو درويس در سراي كريم شام مجر تو شامگگــاه جـيم ددبهاى نو، دبگگران زر و سبم


 دربهئت ايى بسر ربه نتوى عشق باد فردوس و وصل حور نكرد ساقى انديشه نبست بادي باده بيار مى به امبد لطف دوست بـا بنون سالها بُد كه خــاكـار توار توايم دوز وصل تو بامداد بهـت مـا رخ زرد و تشم تر داريم ترسم آختر بتـا كنــد باطل


 سو ختم در طريت رسـواني دفتّ عیل و علم و دانانی

خو يِّ را د2 جهان عيان سارتَ عانهـان را بود كه بنوازي

 از حريفان هــانى نٌيرازتـ جز نو در دور خـسرو غازتى

خسرو داد كر هnحــد شاه

 كه بود وقت شاهد ورى وجّأم
 خاص را بالـ الم مالمت عام مىتوان بخته كرد زاهد خام
 وقت جام امست و بادة كَلفــام
 كـه ز كف دل برد ز دل آزام ;آֹش باده گَرم كن هنگّام نيسـت در دود دوزگَـار دو!م

كاش !رده ز دغ برازدازی
 هردة ماز عــانـفـانه بهاز آنكه در كوى عـّتْ نوسفراسـت بحد سعدى دبود گّوى ستخن ماقيا مى بلـ كد نتنه نماند

 خاصه در عهد خا خـر ور غازى

 مى بده تا كه مى ز دل دل بيرد روز عيد است رنصل فروردين خوشنوذ باده خاصه فصل بهار باده نحـور از كـف دلاره انمـى
 فم دوران مخور بیاله بنوش
 غم به دوران ثـه به ز ندان كـن


كه بجهان نحرم اسـت وبتختـبكام
 بر بلافت تو ننگگ ماسـت ز نام باوجودى كه نِيست يزيك هرده بردار تا سر آيــ مٌام


 كه به ميخخانه كردهاميم بهام
 باده در مذهبـ , كريفت ما دوه نیَ زاهل از كعبـه شـوى دير روت آخـر الى صبـح وصل متُتـاتـان


 زاهما عيب ما مكن از از هـ

درنمرابات عشُت منزل اوست

به كف آر وبمر غم از یل تَڭگ سبزه دويد زنحالكورلاله زسنگُت

 دست در گَردنت كنم آونگیٌ

 مستى ما نبانـد از مـى و بنغت Tا Tسمانست كينهتوز و دورنگی مُيسُ زهد را بزن بر مسنگْ
 آتابى گرفته ماه به
 دين ودل برد ودانش وفرهنگْ


 تيره كردنـلد روز گیـار مرا مُود آيا نْبى كه در همه Fمر


 روز گًار اسـت بی ثبات و دوام


 آمد از دار بر حرم صهنمى صير وملاقت دبود وتاب وتوان

دينودل شر كه در رهش بفرو بخت
سبـحه زنار كرد وْغرته بسونحـت
آنتابيسـت در كـت فـرى -جام در دست عامـرو يسرى

عككس Aهراستت بییش بیى إصرى
 تشُود كسوه نسرم از تُردى

 كا دهم در ره تو جان و سرى بجـز از جــان نياودد سهرى



 هــر كه !ر باى او نهاد مرى

طلهت دومـت در !وابر تَّمر
 در دلـ T ا ما نکكـرد انسر
 از قواتَ تو مسوختــم من و "ْ
 در بر تيـغ دوست رهرو عـتْ
 بى نحبرشو زنحويسن درره عشٌ سر و جـان را تُــار جانان كن پاى بر نـرت آنــابـ زهـاد

شر كه جان را نیار راه تو كرد
دل و جان زناند دريناه تو كرد
 هر زفس هى كسّى دو صـد بارم

گَـر ز دوى تو זرده بردارم

 راز مغصسور و تصــة داز
 گ̌, گیناه است بخت خفتـه نهـود بيـدارم هر كـجـا هــت من خـر دازم شاهــد از ثـــر غزنوى آرم: تا بس از مركت مر عشی تسو Tآشكـار زهود از كمنــد فـرات و دام بـا ذوت و ههر ووفا.به مذهب عشت دوش درنحوابِ روىنْود دينهود بار ینهان ز غتشّم غغير و ازو

هنور خور دميهدد جهانفاشياست


*     *         * 

دل بیتودر آتش است باز
اكي عڤل دبوده از كفن ما

ای دهزن صهر و هونّ دانا
ای ياد تو به ز وهسل تحورا تو مستنترى ز كوه نمارا

سوز دل عانتــان شيدا چون دوست رقا كند جهعروا اكنوتكه ز برده كَشت هيدا يك جيند نهان شُود جو عنعا

اكي آفت عمَل و دين زاهد ایى كوى تو إه زبا غْردوس سنغシ ازتف آه من شود نوم
عيب دل مسلعى روا نيسـت آنكسس كه نداده دل جهداند جور نلك و جهفـاى دشـمن رازى كه نهفته بود عهــرى
آن به كه هما ز

شادى ز هي مغانه جـو وـم
شابل بـرم رهى به جايع بربــود ز دست بارسايـ
 با ابن مـه سـسن و دلوبامی خون در دلآموى خطايـ

 در ده كه غم از دلم زدايـى
 هو ن بوم كنون كند همايـى

كَفتم كه ز زهد و بارسايى حسن رخ إرسى بت من

 ای كرده نستر چیبن زلفت الى آنكه گداى خاك كوريست ایى از نحم زلفـ رهز زان باده غغم در جـثم زمانه كرد خوار


عنعا صفت از از جهان نهان باش
آسوده دل از غم جهبان باثم
 هر كسب كه بهدام او در انتاد زمن زال بهنحونتنشـنـه فر هاد حصشـو كت طومس داده برباد در ديـر مغـان كه بـاد آباد جامى, بكث ومكن زـجم ياد

بيهوده مكن ز هحر خ ترياد آسايش دايصى ز كن داد زين شو خ بهنالكو ختفتهنحسرو اليمن مشو ازفللت كه اين زال در دور مللث كــه باد خـــرم كامى يبـر و مبر ز كى نمام

جامي زد وششد ز غهسهآزاد زين سیخت نهاد وسست بنباد اكنونكه برون ز هردد افثاد

تحرم دل آنكه در خرابات زنهـار همــا مبـانُ ايِن رازى كه ز مدعى زهان !و2

از شادى و غثم كنار جويهم

تا خند جنا كکميه و خورارى
در هين نبود خینين نگارى
كز بوى بهـار ياد گارى
جانبـشس
 گه بر سر سرو سلفه مارى ابرى و مـبيشه مشكبـارى آويخته چحون گَتاهكارى گه ممیحو مبهر كّب هدارى بر عارض ححور مرده دارى "هون دفتر مدح شُهرِيارى

در عشق تو اي بـت بهارى با كس نبود هنين جيمالى ای طره دلرباى ججـانــان غـكاه هو لطعت ميفروسُمَ
 گ® بر رخ ماه تيره ابرى

 كه مهحو زمانـه كينه جويّا
 مشكين و روانفزا وغهعاه

دارای جههان ريتـاه عالم
زينــدة تحخت و افـر جم

در دهـر هـزار فتنه بربا
دل مى.بسرد آن بيـان زيبا
صد نكته گرفته بر مسيسا


شمد راز نهفـه آنڭكـارا در محفل دوست گَ نهیى با گر جان بدشى مدار بروا تا كس نكتد به كس مدارا در دهر نهات بود جو عنغا

از زلفـ تو ای تگار زيِا -جانمىدهدآنـحديتشتيربن اعى آنكه دو لعل جانفــزايـت امــلام ز فتــنه دو زلفت میتون رخت مزار لبلى زرياد كــز T Tتش نهـانی در وادى "عشت اگر كنى در گر مر يرود مبـانُ دلمنگت با كس نشود جيهان موافت امروز مهــا كه شادمانیى

$$
1 \cdot 1
$$

راحت طلبى بجــو ز دلبر
عشّرت طلبى بجهـو ز ز ساغر

غانل كه تو میجو روز گَارى در جود جو دو دهر استواري در زلف كمهند جهان شناري وز زلفـ جهو نافه مشكبارى هم رهزن هويُّ هوشبارى بكذنت جو بياد نوبهارى من سبل كنم ز دبده جارى تـادم كه مرا تو غيگّسارى عمريست ممـا كه بيـرارى

گغنم كه به روز گار بادى
 از خال سبند عتل سوزیى از لعل جو باده روحبختي هــم آفت عنــل بارساتى گويند كه سِل مي نتخيزد

 در مـلقَ زلف نور بـرويان
دبــوانه و بيعــرار تا كـي

صَ بار اگَـرم زنتد بر دار كاين جان نبود بـيند دلدار . با دست ز ج بان بـنوى يكبار بس سر كه برنته بر سردار كآسوده بود نن سبكار بريار دولت بهكنار و بيخت بيدار در دبده فرو بريم ميسار وريار Tهايُن خود زدسـت بگخار


دل بر نكنم ز مهــر دلــدار رو جان دیگ, دلا به دسـتار ِا باى منه به كـي كوى نوريان كاندر سر كوى خـى ردر رادى عشتّ سر بيفــن آسوره رقيب ختفته بادوست
 آسوده كيست دررهعشتى (؟) سختاستفر اقدر ست ورنه جان بازم و وصل يار جويم از خلف جهان كــار جويم

برشيز و بيـار ججام صهيا
 از غم اكَرْ كنى به مينا از عدل خحديو كثور آرا

ای شاهـــ دلغريب زيــا

 مى خور كه نـاند قتنهدردمر

كنْ بنختْ بوديجوسْخضص!رنا
كـنر ز سـراب هسـت دنـا
از دست نككنده تيــع جــوزا
از فرق كار دا نهـاده دار دار
در رزم كید گَنـر ز غار

دارای جهــان ستان یهـد

 شامیى كه بر آستان جاهن Tن دادگَرى كه برت تيشنُ
;
با دو ات و بختـت هـهتان بان
زيبندة تأ
شاهى كه ز حـى بود مزيد
حوبلف زن بام اوست


هيـــان نمكند قضا میهدو
انراختـ لواء د!ن اسحلد
رطفليـتـنتخو اندهحرفا بججه
بر خال نهاده جههره و خحد


 بربط زن بزم اوس شُاهى كه بر آستانش كيو ان
 جز با دم زیِ او به هـريجـا بر هحرخ يربن حــايـت او در محغل نضل او فلاطون در باية بــاه او سـكـلد بر سـيـم ر زر اسـت سـكة او



 بى نيشُنيافت كس بهنيرنאً
 زانصي كه بردغ با لاله گهر برویِ دل تازه شُود ز هوية جنگگ گوبانى فلكمهاره درجنتى

ایى لمل تو راست دل تنگֹ زلغت بيرد قرار و تـابم رسمماست كهیکرمر از دم مار ای ساتى بزم هوشعنــدان
 زان مى كه اگگر بهسنگی تابد جان زنده نـهود ز خحتده -جام گردوسـت بهملع آيد ایىد

تا بر سر مهر هسـت بجانان
از كين فلك بحه بالـ ابى جان

آسرده ز نام وفارغ از ننگگ
بر باد بداده هونُ ونرهنـغ

برسنگَ
خحورشبد برويد ازدل سنگیه
زانسوى جهان هز ارفرسنگگ

 آسوده كن از غم جهاند دل


گر سر برود به بإى دارم
جان گر ط طلبى روان سـارم اختر شٌــر و ستاره بارم مهـد بار بكثته انتظلـارم زله تو نبرد اگر ترارم جز من كه ز خلق ير كار زإن بيُن دمد هی روز گَارم اين دلت ريا ز سر بر آرم تا كس قبرد دهی به كارم
 نـاهم به كنار و جام دردست از ياد يبرده ذكر و اوراد ای شُادى جان بيار جامى زان مى كه اكَرفرو غ جاهن هر صـبع يجاى لاله دردنـت
 با آنكه ز دست يحو خن دارم


از زلف تو دست برندارم
 شـب تا بهسحر به ياد رو!ت بك بك بار ز در در دبوانه بـرا كه كرد اينسان آزرده روز روزیـار خلقى مى در كف و يار در معّابل كَر دست زنم به ز لفت ساتى گَغتم كی نهانكنم غـم عـٌ
 بس سر كه بر ف:ه اندزين كار

در خنبر حكهـ آسهان باد با دوالت وبخت توامان باد خرم ز عهعای تو زمان باد سردشُ همه تا ابد زبان باد

ای شاه كه بِخت نو جوان باد
اتبـال بر آستان جــاهت
ايِمن هو زعدل توزَمين شهد
يیجد ز تو مشترى اگَر سر

ازسهم تويـثـت او كمان باد
از تــن تو تْنه ناتوان ان باد

با تـتغ تو تتع هـعنان باد
نصرت بهر كابـ توروان ماد
همو اره دسن ز كهكثان بِاد
ازرشـلكسعابِ خحوتفثان باد
نر ز ز توبـتـت جاودان باد
در ماين عدل تو ججهان باد
يكران مـهـر زير ران باد

الزفرتومللث حون تو ان بانت
 خون T-تش حريب برفروزى يمون رايـت دزم يُرنـرازی
 دست تو شـو دجو گو هر هر افشـان ايمن زتو جاودان تحوشدملك با شاهــد ایینى هم آغوس مهــواره ترا به نر دولت

جاويد بـــان بـ بادشُاهى
با قوت و نمرت الهـى

 از زير نـرش ;ا ز بر عرشّ كردگار
 جه مه جه آنابب وجه گردون جه روز گار

بر مر كه بنگّـرى به گَريبـان نهاده سر بر هر جه بكَذرى به معيبت نـنسته زار

از ذره نا به مهـر عمه گینته نوحه گر از خالك تا ستهـر ممه گَشته سو كوار

هر قعربى به مرئيه نهـوانى به بوستان هر بلبلى به نو هح سرانى به شانسـار ززديل شـد كـه نـهـلث آه جهـانِــان در نيلِگـــون خيــام فلـك انكند شرار ماه مصترم اسـت ك1 در دهر مُد عيان يا صبح مسشر امـت كه گرديده آشكار

روز قيـامت ار نبود از جه نحلى را بينم كبود جامه و گَـريـان , بیترار

بجانم گَداخخت از غم جِانسوز اهل بيت Tبـى بر آتشم بزن ای جشم اشُكبار اين آتسْ, نهغـته كه انسـدر دل من اسست ترسم جهان بسوزد اكگر گ̌رد Tشيكـار

$$
1 \cdot i v
$$

آتس ز ديدد بار ازين يس بجاى اشلم




اندوه دل بس المـت مـرا بار ر غهغگـار



ايِن ز مول محـْر و روز مــار نیِـت
دور از لعای رسمـت يرردیًار عسـت

كار منست گريسش جانـورز هر مسیر

وتْتى به دست آرم اگُ, آبی خحومنگَوار
تون ياد او كنم دگرم خحوسْگَوار نـست


در لالـهزار كربـ و بلا هر یهـ بیغگ,
بـداغ هـــي لالـه در آن لالـهزار نبـت
كــر منبلى دميــده و بـثكته لالـهایى
جز جــان سوكوار و دل داغــدار نيسـت
سروى بـه غير تَجــوانان مسرو قــد
ابرى به غـر ديــدهٌ طفـلان زار زيست


جز سِسم باره بارة آن طفل مْير نحوار


$$
1 \cdot 1 A
$$


كمْ جز دل سـكِـنة ناللان هزاز نِيست
ك

اع دل به گّريهكوش كه در روز وابــين

امروز Aر كه دم زنل از ثـــر اهل بـت
فردا به رستخخـيز همــا ثرهــار زيـت




از كربلا به كونـه جو شلد كاروان رو ان
از كوه ناله تحسواست ز انفان كاروان

از تالسه بر ز غلنلـه گُرديـد آسهان

از نالـهـ سكينه -جـرم داشتّى فغــان از كوه خ>_است ناله كه اي توم الهنَر


مرها جو Tفتابِ به نوك سنـان عيان
آن سر كه در كنــار بِّـرورده فاطهب


گاهیى به دير راهب وكاهیى به بذم مى
 گاهى فراز نِيزه هو نحورشـد آنـُكار

 آنكس كه در رخهاك ذها سمر بداد و جان

از بسكه ريتحت حون جو ازان كلان بهنـالـ ;ا سشر لاله میدمد از خـــالـ :وستان

ای ج-سر دشهنى تو با دوـدنان حت اهر وز زيــت كـز ازل إنْ داشتى زهان

امروز دنـنـی تو با اهــل بیت زيــت ديريسـت دشهنى تو بلدين هالئ ضانـان


 دندان مصطفي كه غداجُ جه جان ر جان

از تـازيسانـi تو بسه بهلـوى فــاطهـ



گردون چو تــن ظلم برون ار نيام كر 2
رنگین ز نخون عتـرت خـيرالانام كرد

1) خاصان بزم قری و ثزيزان دهر نووار : سیِر در نظر خاص و عام كرد

در مُام تِره منزل آل على جو كَنـج
بنهان در آن خحرابة بیسعغن و بام كرد
آن سنگَدل كه آينُة شرم تيره سـاخدت آيِن مگر نداشت كa T Tنـن مُـام كرد
گيرم كه خــون تازه جوانان حــلال بود

Tب فر ات را كه به طفالان ار كرد
نَنگگּ فلك گگـرفت ز دسمت تضهـا عنــان
آن دم كه شُمر دخس شتاوت لدحام كرد

$$
1 \cdot \gamma_{0}
$$

انتاد لرزه از ملكوت آن زمانكه سر از كين جـدا ز يـكر آن تـتنه كام كرد

گونى مگــر كه دوز قيامت قيام كرد
 امهــابـ آن نـهتـن , والا مقـام كرد

مهجر به خووارى از مسر دخت زبى ربود كَردون نكو به آل على استرام كرد

زينب جو ديد آتس بيـلـاد كوفيـان بر باز دود آه به گیـردون نحيام كرد

آن طفل نـيرْنوار كه در كام از عطنى نو ل خــدنگ̋ء را سريستـان مام كرد

انصاف كس نـداد يجز تير "آبـلار كـآبى به سلت تـنـن آن تمته كام كرد

ظللمى
نه كانـر فرنگئ و نه ترساى نام كرد
فرياد از آن گگروه كه باع عترت رسول

جمعى كــه نملعت دو جهان شد برایِـان
دادنــد در نحـر ابة بىسعف جـابشان
تــوم زنا به نصر زد انسـلود كاهـران آل رسول در غل و زنجيــر يـارِيان

آينهن جمـال خــل|اينـــ , از جلال خورشبي هـت آينـغ عكس رايشان

آن اختران برج دسـالت كـه آسمان با صـــد مــزار دبــده بگريد برايثان

آن صغدران naمر كث دين كد آتتـاب در دوز رزم شــت شعـاع لـوايشان

آن خـسروان كشور إيمـان كه از شرف جبــريل بـود نــادم دولت سرايشان

بمعى كه آسمان بود از مهرشان به با تسومى كه كردگَـار بیگويــد ثنايشان

بيمار و خّسته جـان و گَرفتار و ناتوان جز خحـون دل نبـود دوا و غذايشان

پامـال سم اسبـ جغــا گُــت ای دربـغ آن جسمها كه جان دو عالم فدأيشان ثون اصل دين دلای دسولياست و آل او واجب بود به نحلق دو عالم ولايسان

آنان كه باس حرهت احمـ ندانْتـنـد بجز نار ڤهر نيسـث به بحشر جزايــان

آنان كه گُربه در غـم آل نبى كـند
فـردوس و سـلسبيل يبخــد خــدايشان
ای ديده گَريه در غم

خورامم كه دو مaيبـت او گربه سر كذنم
خون در دل مههـر ز آه سسر كذم
خوامثم به ياد Tن لـب خـنكيده از عطنُ
سيـلى روان به باديـه از جـْـم تر كْم خوو اهم كه آثنكار بغگريم به خالك و خون وان آتسُ نهغسنـة دل نعلـهور كـم خو اهم ز سوز سينه بهگَردون زنم شرار بر بـا ز درد آه مبهـر دگــر كنم خوامم كه در عـزاي شهيدان بى كنن
 خواهم چچو ابر زار بگگريم بهكن:گان
 1. $\mathrm{Y} Y$

در دهر تا انر نگذارم ز خـشلب , تر


خواهم به خخيهُ نلك آَش~ زنم ز آه


خو اشم كه نو حهكَر شُوم انلدر عزاى او جهر يل را به عـرش برين نو تهي كَ, كنم

تأ زنمّهـاى بيكـر ار به نوود مگر مرهم ز آب ديده و نحون جگگ, كـم

گر طــايسران نملــن نْــالند زين عزا از مسوز آهـمان همه بی بال و بر كـم

خور شُـيد تيـره سازم و از آه شعله بار خورشيد ديگیرى به نلت جلموهگ, كنم

خواهم زسبل اشلك جهان راكذم خـرابـ لكك از فنـاى عالــم امكان هذر كنم

گر خحوابِ خو ثُ به ديدهُ من گردد Tننا
در ديسـه نوك مر هزه را نیشتر كنم
از تهط آب نــُلت بود گَلبـنى اگَر از گَريـه آبيـارى او هر ستهـر كنم

بر باكباز عشفقالا مىزنه بلا
گرياكبازى ای دل سر گَتته الصشا
ار كونه سوى ثام روان ششد خو فافله
انتـاد در ســرادت افــلالك ولـوله
شُد از خرون و ناله جهان بر ز انمَلاب گَهـت از مُراو آه غلـك بر ز مشْهــله

روز تِامت است تو بنداشنتى كه بود از مُش جـهت زمانه برآشوب و غلغله ابرى كه مى گريست در Tن دنـت هو لناك


1-rp
 آن بـانـوتُـى كـه مـاه نبـودتُ عقابله
 دور از קمدر فتاد ز ججـان زیند مرحله

غلطان جو امُـلك خوريُ به دْبال كاروان تن غْسسته و קـــاده و بیزاد و راهحلد

گَه خالد كرد هالك ز رختسار هـجهو هاه


آتس به روزگَـار زد از آه مُهله بار وتَّى كـه كـرد از ستتم T Tسمان گله

يز او كه بسته باى به زنجير ظلام دانــ




دور از :ــلدر فناد بـدانسان كه جان ز تّن گَردون ميان جان و تن انكند فامله
 يك مسر به دنتر دو جمهان تخط باطله


آو
حوار جهـان شـهند \&زيزان كروگگـار
Tَان كه خاك مقفمـُـان زيب عرش بود
 ( JT بر تهخت ديو و خوار مسليمان روز گار بز اهل شام و كونه كه گـُتْند م:همان شر گز كسى عزيز خـــدا را نڭكرده خحوار

آل دسول بـر טر بــازارهـای مُام خورار و ذليل و غوم زنا شاد و كامڭار

از غـرت بانــوان درا :رده ردول بردنـ میجקر از سنم آن توم زابكـار

الز گُشَ گُوشواده :رون كرد آسهمان






نيلى ز ضرب سيلىي كـي ایى دزينغ شد



 كاين گونه موغ زار بگريد به ثرغزار



خَونِار كشـت ديدة ;ــدوميان جسرغ


جانم تُدا خـت از غم -جانسوز اهل بيت



 ای دل تو نيز لاله صنـت داغدار باش اي Tث متعلـه بار بزن آتشم به جــان اع خْون دل ز ديده دران در كتار باهن

G ای ديدد جنى اشلك روان شعلهبار بامٌ

يــر اهنم ز داغ حسین المـت لاء الى د!ــهه آبِسار در آن لالهزار !أى

ا!

ای دل ;-يم جحان وزد از خــالا كر بال

خول هرغ زار ساكّن آن مرغزار باثى
حبـ على و آله نجات دو در دوست:س آل علـى استو ار باثى

الزون حو از شهار غَم اهل يـت بود


تو نيز خوار بر سر هر رهگذذار !اشی
او با دل نـكسنه هِو بِيمار و زار بود
تو با دل مشكـته و بییار و زار باسُ
خواهى 54 رستگار شوى انلدر آن مـرا در امِن سرا به آل على دوسنلدار بائى

دست ولا بسه دامن آل رمسول زن
الِهن ز مول مـتشر و روز


تنها نه در مصيـت او Tاسمان گَريست
هر ذرهایى بود بهكون و مكان گريسـت
هر نوگّلى كه بود به هر شماخسار ربهخت
هر بِلبلى كه بود به هر گلستان گريسـت
سرو رياض قاطله افتاد پحون به خالك


$$
1 \cdot \psi 0
$$



נر !ونییان ز


گّل یحالث ك,


شُل ياره پاره حلور ازين سـوز شـهِله بار

طو فان ششد آثككار د گگر باره در ججّان


وريا به ججومُ آهـ و كوه گَرانَّريست
از قدسيان نبود عجب ;اله در جهان

بر جسم جهـالك هــاك جوانان سـرو قد
تحو ن جاى اشلت نحنجر تيُروسنانگريسـت

جون امِر توبهار بر آن نو جوانگَريست

ياقوتختونهـدازغمر گوهر به كنگريسـت
عنو ان اين مصببت عشمى هـ-و كـرد غم
امُعـار بر زبان و قلم در بنانگَريست
در تتلگًاه خواهر غم بـرود سـسين

ای كيثتهاى كه باد تَدای تو بجان بال
مي غسل اوفتـاده چرا بيكرت به خار


مادر مغگر ::ود ترا آن زهـان به مس


مىىسانــت زآب ديده براي تو هرهـى


!يم اسـت آذ كه بیىتو دو عالم شـود هلاك


 ططلان تُير خوار تحو ماهى يه روى خاك





حلفلــى كه بود خحلمَت عالــم حفيل او


خون جان بالك ازتن آن سُه برون ششلى
ای تحرت سمله اين مهـ بیمدا دو كمن مكن
با ناكـان چحنان به عــزـــزان ختين مكن
بر مسنــد رسول يــزبــل مليــد را منـان و ديـو را به سليمــان ترين مكن

نْنْجر به روىآل بیمبر ز كین مكش كــروبيان عرمُ خـــلا را غمين مكن

مم ساكنان عرمُ نحدا را غمبن مساز
هم خازنان باغ جنان را حزبن مكن

$$
1 . Y A
$$

يعتوب بير را بهجدانى مساز يـار


يرويننـان دو ديـلـة روحالامين مكن
آنش بهخيمí تُه دتبا ر ديـن هزن
لرزان ر بیترار زمان و زمین مكـن
معبر ز نـرق دنتـر خـيرالنسا مبر نوريُيد راز غيرتت او سُرمگين مكن

با دشمنان بهمهسرى و با دوستان بهـكـــن
ایى كينهور بهرهـر هخنـان و جنـــن مكن
زانيـهاى بهكـتن يحيــى مســاز شـاد
در طـنت تحون ناحــت آن باكددن مكن
باربج بهخّون باك حسبن از لقاى او
مـرجرممان در آن نفس آخ-ـر!ن مكن
جـرم هما كـه مـادع T ل

در جرزخ و نبامت و هول و صراط و نار
جز لطفى عام TلJ رسوالش ضمين مكـن
از تربتش كه سرمة جشم ملك بود
مـحرومم ای خــدانى جهانآنـرين مكن
هر كس كه در عزای حسين اشكبار نِست
فار غ ز هـول مهسشر و دوز تمار نیست
شاهى شهيد گگثت كه در عرن كـريا
مى گفت روح فدس كه لك روححى الفدا
صل دجلسة فرات ز جشــيُ روان شود
وتنى دل شنكسنه كنـد يـاد كـربلا
اشل ولا بلى جو بیغتتد از ازل
ز اهـل ونا جدا نشود نـا ابــل بلا
 ; از
 اهل ,







!


بارب بهآن سرى:كه :ود با تو رازدار
!ارب بها بآن גلى كه :ود بـا تو آشنا
دور از -حسين و كوى حسmيiم دعى eكن

فردا بهساية كرمت آتُيان كند
امروز شج-ون ز ثرئيه خورانان :ود هـا
Tا را كه دو ستى حسين اسـتو آل او

گلًگون سوار شع, كاء كربلا

آسوده دل ز بیحر فـا شو ككـه ا!دتــــ
رر كتّتسى كه هستت در اونانهدا حسين
جز مهر يار از هـ4 تحیزی بششـت دسـت


$$
1 \cdot \Psi
$$

هرجاكه ديد رنـج و بالتى بهجان خريد روز ازل جسو كسرد تبول بـx حسين

عهدى كـه بـست كـرد وفا نا به كـرب آمو خحت بر ج\%ان هم4 رسم ونا حسين

اول عيال و هال و تن جان و مللك و جاه

هـمت نگگ, كه داد سر و -جان و هر جه بود

 بر جـْمهـ
;رِياد از آن زمان كَه شُم از ظللم آسمان
:







عزم طوان تربـت او كن دلا كه هسـت


گَر خونبهاى خورن شهـيدان طللب كند

مد نحدإِراست مسزاوار و كُـينى او
 حون آفتالب شُهره سُود در شهـه جهان

 صاحـب لوا بهعرصه روز جزا حـئ

$$
1 \cdot r 1
$$



rity

از كه دارى اإن بیأم جانفزا






 خخر در ظظاهات بإِل رهـهـا



 گֹ: در ننا جهستيد درويشان بعا
 هردو عالم داد آن را خحونبها اين بالا جـرو!

 جارى اندر د-جا آبـ جاننزا نوعروسى بو كفنّ ازخونا سـنا
 مصتحفى ازلـر بر صد زابر ابزا

جانفزا مى آنى اكى باد صـا


 كيُّهُ او زنده ردد مارا جارهوكم ج.





 رو بسوزان خويسُ را!رورازهوار
 در بلا ديدند هئتاقان وصال عشق رامـاهي بيايد خو نهر كسرديخت آنزيبانگار خونبهاي خود دو عالم يافتيند


 تازه دامادى بخخون آغـيته تن
 بو سفى اندر كف صدلگ, گَّبير
lij

دختران و اهل

آل



آتشى اندر جهان اهل دل زنین

$\% \%$
ثه وفت

نُد و قت آن كه دامْم الز اشُك لاه گُون

شه وقت Tا Tنه زلز

نـد وقت آن كهنخوندود از جشُم قدمسيان




گريد چنان كه ابر بهشاخ گَل و گَا

صد باره مُـد تنى كهـجو جِانٍ داشت مصطغا
جا داشت Tآسهان بهزهینمرنگَون مُود

هططبو ع ملبع شُاه و گَدا شُد بروز گَار
كا دسمت زد بهدامن آلعبا هـا
 آن هخلمومه و ساير اهمل بيتاططهار

در حيرتم كه از هیه نتُد تيره آفتاب افكند هوون ز جهرة زينب ظلث نقاب

بی:رده در برابر ناء-ردمان شُّم رونى كه آثتاب ;مى>يد بىحجاب


بر خحون دل معدسس از مرن ناصواب
از غم دلشّ حو مساغر لبريز بر ز خحون
وز تب تنس جو كورة آنس بهالْهاب
در كربX شنكفت گكلى كز طراوتس خاك زممن كرب, و بلا شدير از گَلاب

نه در دل از فراق يدر مانده !ود صبر نه در تن از حرارت تب مانده بود تابـ

بر ناقـئ بسرهنه زنسان برهنرو نىنى ز گَرد بود بهرخسارشان نثاب در حيرتم كه از جهـ نـده آسمان نگگون وتّى كه طشـت ختون شدازين فهه آفتاب ارلاد هند زانيه بر زَصر زرنگگـار سر گ̈ته , خرابهنتـين آل بوتراب گر تمد نحرابه منزل آلعلى


بارب یه سكتسـت كه ماقى ملسبيل
لبب تشنه شد شهيد ميان دو نهر Tب

$$
1+r p
$$



لـ تامب آفتاب تنـُ شُد بهتاب بـاهى كه آفتابِ ازو دانتـت آب و تاب؟

ای آفتاب؟ برتن مبروح او متاب مز


*ى از تير بال و یر بـد در آورد چحون عتابِ

ایى روشّی دبده زهرا كه آسدان تا سخر در غم تو بود زيلمُّون ثبابِ

مهنو ع جون لب تو ز آب فرات شه
بر ثـعـبان يس از تو گوارا مباد آبـ
آن مسركه در كنار تبي !ود جايى او
آن تن كه بود فاطهه زو شـاد و كامياب
گَاهی بهدֵر راهب , گَاهی بهطنْت زر

گَاهى جِو مه منور ازو عرصهُ نشاط
گُاهی جهو گَل معطر الزو مبلس شرابـ
تنها زهنحون گَريسمت هما در عز ایى او
هم ذرهـْ

شهر هر ولوله آفات براز شور و نوامت
ماتم كيـــت نحدايا كه جهان برغوغاسمت
گَرجه در دوضهُ فردوس نباشُ تُم ودنـب
امل فردوم غهـونتل تحداما پجه عزاسـت

$$
1 \cdot 40
$$

مانم كيسـت كه نخون هیرود ازجـُم رسول

ای دری̇ا كــه نـد از سـم ستوران بامال
تن شاهیكــه ازو عالــم و آدم برباست


زبنمصيبت نهمهى نحلت كه نخلي ملكوت
جاى اشلمُ ازمُّه ارخون بفشانلدرواست
برسر كيــت زحت نا ج كراهـت غردا
آن كه|هرو
$* * *$

ای شهويدى

خونبهاى تو جو سنجند بهميزان -حسامب
بند نعلين ترا هردو جهبان زيمبهاست
الى عجبس زاده́ زهر ائى و لب تشنه مُهيد
گیتّ بر لب آن نهـر كه بهر زمر است
هرسر موى تو صد عالم جانسـت و جهان
بلكــه بالاتر از Tنسـتكــه ازديشه ماست
مصطفى گَفتحسيناسـتـ زهن من زحسين
جز توايجانجهان إنسُرجـورتبهكرامـت
آن هـه تير كـه بر ييككر هالل تــو زدند
راستى تحون نگکى آنهـه درديدهماست
بود نخنجر ز بیى خنهجر و تبر از هی تير

تونّى آنـاه كه درديدة هاهحبنظران
هر سر موى غلام تو جحهانيشن بهاست

$$
1 \cdot r 9
$$


جانى ز تاب Tتس دورى كبامس دانــت
الى من فداى آن لب نحـج
صد داغ هـهچو لاله زدورى آبس دامُت
در آفتابـ شُد تو دل مـاميان سياه
رغخسارة كــه شرم ازو آفتـاب داشُت
 كز آفتاب برتـع و از مه نقابـ داتُت

ــا اهل بيت أحمدل از آندرخحراب داثمت
در آرزوى زطرة آبى لبشى و لـك


كوتُ كه قتل آل بیمبر ثو ابِ داشت
$* * *$
ای غريبى كه لب تـُتـه بربدند سرت


تهنه لب هيحِ مسلهان نكـد كازر
تو جهكردى كه لبـ تُشنه بريدند سرم
بى كسوتشتهلب ونحستهومجرو عوغريب
نه انيسى به كنار و نه طبيبى بهمرت
كس به هبلوى تو تنســتـبجز نبزه وتير
ك
تل تحون تِر تو از بهر بجهگرديله كهان
كوه اندوه كه بشككستى يـدينسانكـر ت

$$
1 . \Psi V
$$

نال4 فاطمه ختشال , تر عالم مدوزد




ديد مسر ز لنبـ دلسو نختسه درطشت زرت




יگُ, ای بانوى جنت سمى ازغرغه بـر آر


;'


آتش افكنــل بدلها سهخن با اثـرت

* $\#$



يكى


جهارم نيز هيدانى كدام است ابى از الـئى
مر ا دامان جو دامان افـت از اشلك نوونين شـل

1. PA



*     * 

بنياد صبر صن همه زير و زبر نكرد



 با عترت رسـول خدا كـرد ابن هـهد
 كَرد دون نهاند ظلالم و, جفازیى كد درجهان الز دشّنى به عتسرت نحير ال!ثر نكرد
*
 به سر از مانم شاه شهدا خـــاك كـيلد ملكاندر فلك امروز كنلد جوش ونحروش با ملك نو حه بر آن سرور لولاك كنيل تحون كه در خـيمة́ آن مُـاه زدند آتش كن ; آتش جونكه امروز بود ناطهه غمنال بجــلم
 روسُنى گُردهد امروز به عالم خردُنـيل
 سيلـخون از مرُه سازبلروان جاىسرشك
هعره گلگی,

بحر اسهان هـسينى حیوزند هـور هما
تن آلوده درآن بـهر عطـا بــالو كيهد

دلم جو روان ز هر طرف ازيجشمجسْمهما بكـي عجبب مدار كه آب فـرات خحونگگدد جو ياد از لـب مظلاسوم كربلا بک:د

مس وچود بيا زر كـن , معاينه بين كــه خالـ كرب, بل> كار كيهيا :كند بجز خدا به خهدا نِسـت خْونبهاى حسين رد آن مفـام كه دعوى خخونبهـا بكند

عزاىكيــت كه هر روز در مصيبت او قيامتسى فلل انسدر جهان بی-ا بكــد

جهماіتم اسـت كه برياسـت دربسيط زمين كهخون ز ديله روان عرش كبريا بكند

קهو بهر ما سرو فرزند و جان شٌيرين داد ; آب شُود دربغن از هـ یشم مابك:د تفا نـيى كند از صدهـزار دشُهن اگــر جهدا سر از تن او دشمن از تفا بكند ; زرن تا گَلو و سينئ كه ديدهكسى هــزار و نهصد و ينجاه زنَم جها بككد

عجبـ مدار ازين آتشى كه در دلهاست كه دود او سيه از ارض تا سدها بككد
 خدا به كيفــر اين ظلــم تا جبا بكند هـه كمشود ز جهلال حسين اگگردوزى


$$
1 . p .
$$

$\% * *$
تخوتن آن دلى كه كَذر سوى كر بال بكثل شس وجود از آن نحـالـ كیميا بكند



وطن تخون آنكه در آن خالs جانفزابكند

خو كاروان گَـذر از دشـت نينوا بكند
هحرا Aقبم در آنجــا نشى شـوى اءى دل
 اگگ مللك به كف آرد غبار روصه: او
 عجمب، مدار ز زهر الم مُـنا يــابـد كسى كه جـا در آن معدن منغـا بكند به تـغت قبة او كن مقام و نحو نـدلن باش~ كه هر مراد كه دارى به مدعــا بكند بود كه نالـ نـود پییك همـا آنجـL



 تـا بنگـرى میام مسبت كرا بـود بامال سم اسمبـ بـفاكَت ایى دريــن آن تن كه گوشّوارة عرن شندا بود




او داد سمر بوای تو تو از براى او


بنگِ سرشلك تعزيه داران به جـُمْم بان كاينز گو هرى بود كه دو كو دسن بهان بسود


گُريان بسه بشُت ناقئ عريــان سوار شثل
آن !انو
بهـ يزيد !:یعت از آن شـاه هى گرفت


يِيهت كجا مزذد كه به زسل زا كند


روباه بازى ظلـُ است این آكَ اسير


ای دردمند جحن گَذرى سوى

 كوى *سـن نحسته دلان را دوا بـود در Tسهان غرشته ودر شاك جین وانس شريك جِدا به توــهي گُرى صِونهما بود

ؤسن بسزم ماتم نملــن مصصفا بود آن تشنهاى كمسه كشتسة راه نحسدا بود

$$
1+F Y
$$



=



آ,





 در كام لال گیته از!ـن ها-جـرا :ـود



 اإِن مجلس هصبِت فـرزند هصغفى بـر با ز مـر مسر كشیك بارشا بـو2
 در چ-ـان او مصجـت آل عبا بـود

$$
x * \%
$$

بهراه دوست اگَّردوست ججان فدا بكند
كهــان هـار كه هرواى نحونبها بكند

بلا جو بنگ,

$$
1 \cdot f t
$$

غلام هـت ت آنم كه دو مـتجت دوست تن و سر و زذ و ورزند وجان فدỉ،

حالى كه النـت مُهـير عشت جانان يافت ＋．

فبولا كرد ！؛ روز ازل گــر ان بارى د．天．با



 به سبز طارم گَردون دلـم نـر ر فكنـد
 گهه هواى دلينه كّهى هوای ثجـف


جو سال موسى كاظم به غر بـت آرد بـا ；نـا

به جاى اسلث هما خورن ز دیِده مى بارم


娄娄娄
مانى غم بحو بادة مسنت به جام كرد زان هى نـخــت اهل ولע را بهكام كــرد

بر خويُن جام عئ دو عالم حرام كرد


ترسم كه آنش از قلمب در جهان فتد


$$
1 \cdot F F
$$

اول ببـت آب !رويسن بـس از جها
از تــغ ظلم می:ح جهان را جحو نـام كرد
 :فكند شُهر سنلمه جو تصد خیام كرد

دنحت نبى به مانهُ عرِيان جو مُد سوار

 نحـالـ رمين هـاريسه را هــكفـام كرد

گردون ز خـون هلق جـو انانن Tآب داد
Tآن خنجرى كه شُهر برون از نيام كرد
فرياد از آن ستمگگ, كافر كـهـ گّونـوار

يكسو زمهم
نفس انختيـار زين در نــدانم كدام كر2
 ررنه بگگ, بسوز كه كار نو خام كرد

اهى دل زنیهت دو جهان در گخر كه دوست
بر عانمان خوبسن دو عالم حرام كرد
بخگشاى لب به مرئبه نوانى اهل بيت
كاين بادهات نـخـتا هما حق به جام كرد

خ-هود شمت وز!ر جهـان المتمام كرد
آن موسى زمـانه كه فرعـون ظلم در نيـل تهرغرت به صد احتثــام كرد

در مرثبهة حترت حـبن عليهالـسلام

زبنب هجو سر برهنه بر انتْر سـوار نـا

1. FA



كُوبا هـهلال هاه هحـرم مُد Tشُكـار كـز دود آه نَـرمن مـه :ر شرار شـل

بر تهتـت زرنگار يزبــل و به نحاك راه


خاتم به دست د!و و سلِممان به خالُ راه


خود خحواست تَا زمايم ازين تنگگا مـغر


دانند هردلان كا به ميدان ار هـز:-ر


روباه بازى زللت اسـت اين اگگر مسگى

يتـدارم آن كا قتّل شـه لاقتسى بود
 زندان هیه بود عالــم فانى به حـُم او زندان بهشت و در حرم كـردگگار شده

يعنى كه جان ز مصحبس تن رستگًار مُد

شرمبــز كنتـ آرزوى روز گـار نشا
تا رشلث نو بهار ششد آن هعبـد هـلا گَلــزار دیِ شُكفتهنـر از نوبهـار نـه

كلگَونهُ عـذار دِ حسور عين بـود شر فطره نحون كزو كف نماكى نتار شد

كلكــي كه در منـاتبب او مشثكبار شـد

$$
1 . F 8
$$






 خــورد سو گَند ايِزد دادار تال روح التدس بـه نالهُ زار يِنى از غغم برستم كَثت سهـراب غيرت گّلزار تهــورد شير طعــــن مـــردار
 باز شهد شاهـبـاز عرن مر غ جان بان برإرد سوى دلدار دامن سجده



 منخـسف از جه رو نشد انورار
 دارد از ثشاهى در عالم عار




 آتش ازكنده در بلاد و دبار

آن مـرادى نامـراد كـهـ بِد
تـــن زهـر آب داره زبر عـبـا
 بر سر شاه زد به با وتـت سهر


 كفت فـزت برت بر كمبه همى كلبن آرزوى او جو شكفت دل ز مردار اين جهان بر بر كند



 :يل از بئه كی سُود مجرور نيّن بر جاى تـيغ عمر رسيد



 دل به عالم كج
 كودكان نشنه در كنار فرات
 ماه روبان ز سوز زاب عطن شهـواران به زير ســبر ستور بسكه جــانسوز شعر ت-ست همـا
 هر كَل شُهه دامان فلك تا صغ مستشر

مُد مسرخ كنار افق آن دوز كه بشكغت

هر گَه كه به ياد آيسـدم آن كودلا بوهشر

خـسونم دود از ديسـده و دردم درد از سر
ایى كامُ دگُ سرو و گّل از نالك نرويد در غڭاله نهان شُل هحو قد و تاهت اكبر


او جيان جـانـان بود و جهان بعـلـ حياتُ
در حیر تم از چحتسـت كه عهرش زرود سر
 زان قصـه: جـانسوز بسوزد دل كافر

لب ;شنه جنان بود كه هر سو نظر انكاند هندانـت جهـان زر عهار است سراسر


 آن تشنه جگگـر بين كـه به دلها زده آخر
 كَوِّل هزار و هو هزار است فزونتر

 ِيلف سينه وزذ>م اين هـه يالالمجبـ ازصمر ایِ صیر ج--ز آت شُاه ندارد كس ديگَر

گرديدكبود از عطش آن لبكهگلسرخ
غـرت عـرن از خجلتت او با سُلهه تا سر
اى كاش كلـستان بفـا خشيك شدى بـال بزُمرد جپ，از ；شنگّى آن لالــٔ احمر

برو ازمڭگر خو است سوكدو سـت كها Tن شاه

جانسوز بود بسكه هما شیر تو ترسم آتش فتد از كلك تو در خامه و دنتر

گَر زان＜ه كَناه تو جو بحر اسـت مينديُّ
بك نطره الئل است به صـ بحر برابر
＊＊＊

هرا شُور دگَ افتاده بر مسر
كزين بو جان من آيد به بيكر
مرا رخخت سفــر در كربا با بر بر كه نوشنم جر عهاى بـر بـر باد اكبر
 زاشك ديدهر مكد يـكان به جاى شير مادر ز آمم تيره گَردد ماه و اخختر روان در فتلگًه شد شمر كافر


 مرمساطان دبن جون ههر انور ز عصيان مـا از لطغ بگَذر
 نسبّى مىوزد انــدر مـامــم ای الا
 دل كافر بسوزد گر بود سنگت
 نديدم كودكمى جز الصغر زار
 قيامت مىشود آن دم كه گّويم


 جهل منزل به يسن جسن خداوندا به حتى آن سر یالك

米 秘 楽

1．F4
 تـتم گگ
 نيسـت حر آمب دبده خدونسار دامن از تحون ديده كن نحونبار مسر !برهن بـه :ـُـمت ناته سوار

 هـه بنهـان به بـرده: زر تار باد كن خحون بـ باع اشلك بـا بار بستهاز خحون به كف عروس; انگار چحون امسيران زنگَبار و تَار كه عزيز خالى

 باد آور ز زنخمهـای حسين
 باد كــن سـرو تسامت اكـبـر


 دنْتـران و زنـان بو دسفيـان

 دست در بند و باى در زنجير تو همنـدار بـا هــه نــوارى در


كسى كه در ره جانان فدا شُود جانتن ز وصل نحويـن كند زنله باز جانانُن
 كه لعل دو سـت بود نحون بها و تار انش
 كه مسر דگگو نه نـوردند گوى جو كَانـن
 به تحون نشست تو در خْالك ديد غلطانش
 به بر نبــود حيــبى به غيـــر بيـنانٌ فبود جامـه به بو غغير غخـالك هامونش


$$
1 \cdot \Delta
$$

; بك طرن به جچگُ داغ اكبر و تاسم

ز خـون نازه جــوانان يسن كَلستانى

كه زينب است در آن الغ غر دستازش~
اكَر نه باد نحزان كرده غارمت اين كَلزار

دریַغ و درد كه شه :إِ.ال سـم ستور

فلل


تو آفتاب بر آمل سرى به نولٍ دنان


فـرد كُشت درلغـا ز تيه باد خران كَلى كاه شیر خدا بود !وستان !إنش

نكرد تَطرة T Tبى عــلد به كام شهیى


ز



ترد به تحبمة اوفلاكـيان زدى روزى

 كه تيـره شُد فلك و آفتــاب تابانـُ
 كه نو ح زو سهکر آبد به وتت طوفانـد

به غير احشغر هظللوم شير خحوار كه ديل كه نوك تير دهــد شبر جــاى بستازشٌ

$$
1 \cdot \Delta 1
$$



;جان خلى حسبن اسهت , خْونُ آن كه دسـت تولا زند به دامانسُ

2لى كه نیسـت هـا انــدرو ولای حسبن ـغگ,







نـيمهاى از آه آتسُ بار بر گَـردونزنم شـلهاى از مينهُ موزان بهكيو ان بر كـم
 تصه4 مو نـان نوح از آبب هـشْم تر ك:م صرو را با در گّل از ياد فــد تامسم كمنـم لاله را خحو نين دل از داغ على اكبر كتم דونْ



 ز اشك خـو نين بزم دا بر لالها احشر كنم !







لثكر اندوه و غم در ملك غم آرد هجوم
يادهحون زان لشكرو آن شاهبى لثكر كنم
كلسْنى آراسته سازم ز خـُم تحو نفشان نحاك را هر ارغــو ان و لالـن احمر كتم

קحر خ ازانَآتش كه زد در خْيمه سلطاندِين

 خحوزنفـان از اين مصيبت ديله كافر كنم



مُخِّفت نبود انــدر ثـنـاى خَلت سسن كه شـهر من ممه زيبا شُود به وجه سحسن

تشار كَفتةٔ هن هحـرخ عفـــد بروين ساخت
هو ديل شُمر من انـــدر ثناي خلق حـسن
ولارِت حسن اءى دل جـريضــهاى باشـ
كه از فزايض دين الست اععل و ا-حسن
مرا تجو طون به گَردن بيدد ولايِت او
مرا مباد تحود اين طلون دور از گَردذ
به شهر هو صل و شاماتو كرفد آنیه رميد
بسدان أمــام زمــان زان تگـروه نثنه نـزن

1. $\Delta \boldsymbol{A F}$

نه از إهود مسيهـا نه از تريسن الحمه نه بر مليهــان اين نظلمـم مُد ز اهـريمن

از آن عهـاى به زهر Tبـ داده در ^ومل كه باى او همه مهجروع مُل هِو سينهُ هن

كه مبز كَشتومرا مد سرشُلث خحون رو!ن
حجرخسروان آگُشَ بارگَاه ودربان نيست مرا بـه روضــة TT شاه كان بــود وقن
; تحـالك راه حـسن دو لت و سعـادت جهو
از آن كه انحتر سعدسـت خالك راه حسن
ز جود جـرغ امان او بود ولاتيأس

مـفـع جـرم هـــا او مود ولا تـهـزن
 به جاى اشُلك فتانـــد خون دو ديدة من يِكـى براتى سـسين و يكــى برای حسن
 يكى ز نحتهر تحونحخو ار جاك پاك بدن

ز سوز زهــر يكـي عــارضش زمــرد نام




مُهيد راه خحــدا آن به رنگگ ر;گگَ جنا

 ليكى به خــاتم او برده دسـت اهريمن ز زنحم تير يكى ز تابـ ذهر يككى عارضهن جو سبز دمن

$$
1 \cdot \Delta f
$$


هوا ز خمون يكــى پر ز نانهماى ختْن
يكى ز نالa او وحش و طلبر در زارى يكى به مـاتم او -جن و انس در مّـون

يكى نحهل او مازه كــرده دين نيهـ يكى شهادت او زنده كرده شرع و سنن
يكى ز كيل عدو خدورده تير و گَشتـن ززار

إكى ز نحون كَلو كرده غسل و خهالو كفن
هما به مرئـه خــوانى و جبـرئيل امبن نـو ده عـرشّ ميه بوشّ و بحـالك بيراهن
***
ای پر ستبزه چر غ جها بيش ازين مكن. كردى چنان كه خوراستى آخر چنين مكن

ابلِس را به خــوادى آدم مساز شُاد
ادر يس را !ـه محنت هجران ڤرين مكن


بر باد آبروى عـزــــزان دين مـده بیى آب بوستـان كّل و ياســــين مكن

بر مسند نبـى منتنان ديـو ظلـم را بيسرون نگّن ز دسیت سلبهان دين مكن
 كروبــان عـرس برين دا غمين مكن

تـا از تو بيكــرى نُّود بايِهـال ظلم اسب ستم به شسرصهبيداد زين مكن

بر استــان اهـل زنا اهـل بيـت را منــيان و هـرده بر ر بُشـان آستـــن مكن

بر ناقة ستم جـسرس ظلمم و كين ميـند در نالهح حرخ را به خحروني و انين مكن

با دشُمنان به مهرى و با دوستانَ به كين
ای كبنهور زمـانه تِنين مهر وكين مكت
لاربـ به نحسون بالْ سـسين از لقاى او
-هـــروومهان در Tان نغس وايسسن مكن

*     *         * 

 مسيان هوش فلــــ كَثـت از براى حسـين

كرّ از نحدا طلب خونبها حسسين كند
بجز تحدا به نحدا نبـت نحونبهاي جـبن
تو الى دو ديــدهُ من مرهـی ز اسُلث بــاز
كه مرهمى نتهد كس به ز خمدهاى سحسين
ستاره یار چـــرا 1 كه از مـأره فزون بود زخمهواى -سـين

ب4 زخخــم تازه جحوانان دلم شهى سوزد


فداى راه خدا كرد ـیان و شر پیه كه !ود كه جان خحلَّ دو Fالم مُود فداي حـسين اگگر رضاى خذـلـاونــ را شهـا طلـى بجو رخاي خحدا را تو در رخاى سـين

به متكا ندهم تكيه تحون به ياد آرم كف خاك كرب,
 حسـن را جیه دهد نا سزا نحداى حسين از آنتاب تيامت گريز گاه مهــو بجز بنــاه حت و مـايـنا لوالى ســين

$$
1 . \Delta 9
$$

\# \% \%
لالـه زار كــر ؛ـه



 ورiه



جون بـه طرن بوس:انى بنگّر مرو جموانى




مهطلع دوم
اي ظلك نا كى به آل مصحغفى ناساز گــارى


خون اسيران فرنگت و روم انــدر شـام د كوفه الهل بيت اسحهل Aهتار را را بردى به نحوارى

هـارمن مُهـ ولارت در تل و زنجير بردى جون اسيران تتارى

از ستّم يهروه كردع بانوُّى كانلدر حريهُ


كغمتا زينبـب با سر سالطان دين كاى جان نحو امر


كى گگانم بود يىدوى تو يك دم زنــله بانـد ایعججب تو كـثته ومن زنده باحد گو ته نخوارى

$$
1 \cdot \Delta V
$$

ای برادر جــون נبنالـى در كن نامخـرماتم


سر برهنه يا يرهنه مو بريثان ديــها گَربان


ای برادر حِرن كنم با كودكان شُ:ر خدوارت آتشم هر لجظه در جان هيزنـه از از آه و زارى

كودكان مامى صفت از تشنَگى در خالـ غلطان سیل خون از ديِه جارى همثحو ايِر نوبهارى

ناللا بيــار هر دم هىزنــــ آتش به جـانم يك نغس ديگَـر نــدارم طاقت بيهـار دارى



غيرت از خحوشيد مي!بردى كه بر رويم نتابد اين زمانم سايهوار از خحويشتَ خحون دور دارى ای شهنشاه دو عــالم از هما يِاد آور آن دم كز بیى امـر شُفاهت تا آج بر مر مى گَذارى رستگارى نيست جز انــلد ولایى آل احهـد بی ولاى آل احمــــ كس ندارد رستگارى

در تمعر.يف ذوالجناح و بعضى از مصائب ثاه مظلوم عليهالسلام

سرایاى تَلگون شد از خــون شاه تو گغتسى ز بيكان بر اوردده بال
 خـروريّيد و باشيد بر دوى ماه كه مويه به مرگْ
 كه ناليــل بر نعش شاه حبـــاز ز انفان به هـامون تزلزل فكند

 عمانـا لقب زان شُدى ذوالجناع
 تو گغنــى كــه آن باد با باد بود و يا بــود Tان دلـدل برق زبست و يا بود به نعش سوار Tان خحجسته مــند

دو جيهون ز الـرز آمد برون
 حو زابالن به كَردون ده و آنتاب
 به پیین رونت نافه بر باد داد
 ولى آنتـابسن به خحـاك سباه بسى يلِّـن را فكندى ز با با بسى كشُت اندرنستاب ردرنغگٌ بسى تن دريلذ و بسى سر نكند در آنبحر گَتَتي خو كشتّيروان فكندى ز دندان به خالك سياه تمكو كب بريزد بيخالك آسمان كه هر
 كه صلدجونْبر اقنس بهدنبالل بود ابـر زين آن توسن برقسار به خوردشيلد ينتسته عرشُ برين تدانم جه مُد عرمٌ اندر هيان حو حر خَى كیمهر شُ:بداماننبو 2 مسكينه خــو بــتيد برده دريد بدانسانكه ازهحر خرخسْنده ماه ثهادشَ به با جهـر حون آفتامب كه از بيكرت تير كردی برون زنخون رغت نيليش خراميد خههر و خخروشبد زار بريشان شُدت زلغ بر برحالل او از TT روي Tشنغته شـد منبلن

تو گَتى جو باريد ان ديده خورن تو گَفتى بود آَسهان آن سرون عيـان از يسار ر يهينش رك دمثّ در گه كين هِو افشنان شـدى
 به كَاه شنابش فلـك با درنگٍ تحوگردونروانگَيُتصدررزمگاه
 در آندشت زان نامداران جـيَّئ زدندان و از نعل وسمم آن سمند روان كرد بحرى ز خحرن يلان سر انرا سر ازتن در آن رزمهِّا نديدم بجــز رنخث شاه جهان

 ز يبكان مگـر بر تنش بال بود نشستى خحو ملطان دبن كَاه كار
 نگَون Tفتابب ر بهغون آسهـان مس آنگّه سوىخيمه گَمرونهود به يشـت مر ايرده المغـان كـُـيد
 دويد و گرفتش صنان و ركابِ
 مسمّ را ببوسيل و بوئيلد يال صيه كرد مهـر و فلك كرد تار
 هو زلفينخودبإنت هیو نكاكلش

كه بودند هردو به نـكل هال بسان بــدر كشته افغــان كـيـد جه شهل آفتاب عه ينـاه جهـان رئت ايام كو خداوند ياسِين و طاها جه شد كجا رفت هعَصود بيتالحرام
 كجا رفت بـهـو ع آب فرات
 جهان را سر و شاه وسالار كو

 كه زوليده يالمي و بر گیشنه زين هحرا همخـو زلغم بود حال نو كه جون زلفـنهـــت بالت بر يش سيه روز من را هريــان كنى مرا هم بود زلف جون رونحال تو مرا نـوك بِيكان بحخسنه جيگر تو آز داغ دارا و من از بار من از ميلى شُمر نبلـى جمال علاج جتو Tسان زمن مشكل است به خالك سيه شد جو مامى طلـان برونTمد از خحيـه مامى به مهر بي گردون زدى خيمة انه را
 در آن خميه مسرم كسسى غيرغم به دريوزگى ره نــدادث كسى كه انــراختنى قبه بر كهـكثـان

از آنرو به نعلنُ بسودى جـال هو يريشـت توسن جحهانبان نديد هحنين گفت كاى توسن خحر ختاز شه دين و دارای امهل>م كــو
 كجا شدصفابخش د ركن و مغام
 كجا رفت فرمانسـده مهكنــات ينـاه دل بعینــاهـان انه جهــان آفرين را یجهاندار كو هـهردى تو مصصود ر تنزيل را ز سم و دم وبيكر ويال و گُوشُ ز زينـت نگّون شد هگُرشاه دين هرا سر خ بانـد ز تحون يال تو
 هرا كاكل نحويش انثان كنى اگر زانكه آشغـته شُد تنت گر ز بيكان بر آورده هـ
 ز تير و منان تو بر آردده بال ترا زنمّ بر تن مرا ير دل است ز بس از دل تنگَ كردى فغان بهالِن ان دنجت خحورشيد جهر همو نحور بردر نیيمهی ماه را
 نبسودى ابا بانوان حـسرم در ان خميمه جيسريل آمل بسيى تو گغتى كهT Tن غيمه بود Tسيمان

جرا بر مه و مهر ر استاره بود كه گردون ندارد هزار آفتاب
رخ آورد بر عرصه گــاه نياز
سوى تتلگَ رو خرونـان نهاد
 بجز زينب از مـر گّك بور بدر بجز تير در حلق آن شيرشورار بجز موى مادر به مرگت جوان بجز كوس درمر گیهجنتگیسوار
 نه هرغى به كغتار شيرين كلام

 به نحال الندر افتـاده از از باد غم
 كه آن بوستان باز خندان شان شود
 نرويد ازان خان خالٌ جز تير وتـتـغ جمن خرم وغنجه خندان شور نتنديد يلت كَل در ان بوستان

 به ناجـار زاغت كند آثـان نگــردد هـا گَرد آن انجمن جو رعد بهاران خرورئي كثيد

 به زنحشى زنخون ابه مرهم نهاد

اگَ نام آن خيبه گَردون نبود نباند مراينخْيمه گر دورن طنابـ بيـاده شد از اسب آن شـا باه باز
 يكى بوستان ديد در تملگَـاه

 نه سنبل بريشان در آن بوستان




 ز بكــو نهالى قدش راليا راست نمّم
 نبود اد سجابى كه گَريان يان نـود

 بود رسم جون ابر گريان شُود جز از ابرجشّم شه انس و و جان فـرو بسته طوطى لب شكرين شود زشت زاغى هور ششكرشكن ز بلبل جو گرددد تهـى بوستان به مرزى كه بوم است سايه فكرد
 خو ابر خروشان در آن بهندنتـ لب تئنه را اين بود آرزو جو آمد بسه بالين عبـاس راد

بر آورد از يـيكرن تير و تينغ
 ز ديله به رويشٌ دوزايندهرود به داماذگَرفتشَ از آذ خالـ سو كيطر بی ز رشكت د دلى دانـت جار
 كَّ فتنْ در آغوش
 كه بروى دلTس اسمان ميگريست كَذشتى و افسوسِخوردییخنين دريغا از آن شير ضيغم شنكن دربغـا از آن نامور :هعلوان كه شد آنتابش نهان زير ميـغ درينـا از آن آهوى شير گّير دريغـا از آن نامــداران كين كهجز هنين بالـ جـانسْ به بالين رود به نحلوت نگارش بود همنشـين , گرَنه مــا جان ندارد دريـغ

بر آن يالـو كوبيالنخوردى دريـغ جوتيرى كشبلى از آن جستمباك سرش را بـه دامن نهاد وتَّثرد حو آمــد به بالين فـر خـن بسر يكى سرو ديـى فتاده به خالك يكى ماه ديسلدى به نحـــالـ سياه بـه باليـن بود بـرادر نشـست گَرفتش ببرتنگُ زان تيره خاك
 يكايك به بالين مــردان دين دريغـا ز عبــاس شُـشُير زن دريـغ از علىاكير نوجـوران دريغـا ز قاسم دريغـا دريغ درينا از آن طفل نانحورده مُير درينـا از آن ثهـسواران دين دريغ از جوانان ناديده كام
 خورنا آنكه انــدر دم وإينـين دريغا كه سودى تـدارد دريـغ

مثنوى در بيــان عشُقَ معنوى و ححقيقت عاشق و معشُوق
 دوححى و الوواح العالمين له الفدا

شُد نهان ظللمـت شـب ديجور
آفتـابب وج-سود خلعت داد
فيض بخشيد آثنابب و-جـود
اول , آنر Tشكّار و نهـان عشتى شُد نوربـخُ ارض وسها

آفتـاب وججـود كـرد ظهور مر كسى را به گدر استعداد هر كسى را هر آنجـهـلاين بود
 عهه از نور عـتّ شد يــــا

عشن خـــلاق كابنــات بود

عسن بانئ طبيب نسته دلان
عشت هر كار را بود سامان
عشت مر آت هينى وصور امت
كاه دريا و گَــاه تطره بود
گــاه ترآن و گَـاه جـراه
صالحو هود و ارميا و كليم
نوح و طوفان و كربلا رحسين
 كـربلا و فرات بات بانـل عشت
ابنــدا عشق و و انتها هم عشت نوح بايد كه وتت طوفانست


عثّق حــلال منـكـلات بود
عشتّ استاد بجـرئيل بود
 عشت هـر درد را بود درمان عشُق درمر لباس جلوهترَ است گَاه خورشيد و گــاه ذره بود گَـاه استحق و كَـاه استمعيل آدم و شيث و و نوح و و ابراهيم كظل و داود روح و ذوالفرنين
 خضر و آب حبات باند عشق

 عنتق شاهيـت مالــك كونين

مقصـل دوم

هر دو عالم شد از عدم مو جبود غير اگر بود بيبهـانـه نبود سانحت آثينهایى ز بهـر جمالـ داشت آنبنه در برابر خويش يس به مناطگیى او بردانحت جلوهگر ساختـ اندران بهمـال كهدلاز نتّشخويسد عانَ خر ين كَ سبق و مسبوت و سابف او باشد عنّ كنجور كنز اسما شد هم منظـم ز عشث شد عالم هادى وادى هدايت عشق

جون دميد آنتاب صبح وجود
جز خـــدا غير در ميانه نيود
 تا بيـند جمـال دلبـر خوريش
 مر جه اندر جمال داشي طرفه نقشى جنان لطبف بِيست
 هـيّت ومعـُوت و عاشق او باشد عـالم از نور عثن بيدا شد هم مكـرم ز عشّق شـد آدم والى كثشور ولايت عشق

آنتاب ار جه ننگرد خفـانى

 ای نحدا جو نحــا تالى باند ليس فى الــدار غيره موجود
 مبــداء و ^نتهـا على بانى باشد

 هو سرالوجود و مصدر جود

مقتمهـد سـوم

حسسن غوغيا نكند در عالم بلبلان را نماند صبر و تر ار ار صبر هجناون ز ز دست بر بربابد برد فرهاد را ز كف دل و د دين بلكه مرْــتـت هر دو از يكـجا
 كاه مهحود و كَه اياز بود
 انـهدرو عشن بادنه بار باند
 از ازل تا ابـــ بود باتـى عانلى غير وعان عثل گويدي به كوي عشّق هرو


 عةل گَوبد بـد ععل گَوِيد مده تــرار از از دست




عسّ جول زد فر از جر خر علم

 برقع از ر خ فكند جون سن شيرين حسن آغاز بود و عشق انجام
 عشّ آن حسن دلــواز بود

 عشّن برُر ز ز جـسم و جان بان باشد هر كه شـد مــت جام جام اين ساقى

 عشق گُويد وداد

 عـّق گَوِيد بنه در داين ره سـر


 عهت تَريد بير ز اهل ور عـيال


ععل گّويد كه ترك فـر فرمان كن
 كار از عفـل بر نمـى آيــد عشتى ياشد حيات وات عشتّ. هــم باد و بادبان باشمد مالك الملك عشتَ بامُد عشتى مالل روح عشتّ باشـد عـتَ
 انت يا عشتق مشــرت الانوار جاعل النور †نت في الظلمات انت هادى الورا كتاب هبين انت فى مهجلس البـعا ساقى انت بحر الو جود وفلت نجات انت كربوبلا و انت حسبن

 عدتَ گويد كه كه خانه وير ان كن عششق گو بد كه بیدلى عشتق بايــد كه كار بگَشايد
 عشت درياى بیكـران باند مجرى الفالك عشتق باشد عشتى
 ما سوى العدتق زايل باطـلـل انت يـا عشتّ مبــدأ الآتــار انت يـا عسْت منزل الـآيات انت نــور الالـه شـعس يِيـنـ انت مر آت و جهـه البـاتى انت عين الهيو اة فى الظلمات انت داود و انت ذوالهـرنين

## مقصل جهارم

ممتوخضرى وهمتو آبحيات از محبــت مكـرم آدم شد خلفت آدم از محبـت ثـر كنت كــنزأ أليل تول مناست در دبســـان علــم الاســـا
 رمزى از عـتق سيدالثهداسـت ذرهای هــت ريـن عشّ او بود گــوهـر بیگانه عشق ار بود بادبان كثتى جـود

هم توجانهى وهم تواصل حيات از محبت بنـاى عـالم شـد خلترت عـالم از محبت شد گر ترا در حدبث من سـخن است
آدم از نور عشتق شد بـر بينـا ار در بـر عــارفـان ريـانـانى آنجه بنهان به عالم و بيداست Tانجه درعالم است و در كو نونين اوست درياى بیكرانــة عشت الو بود نانحداى بیتمر وجود

او بود كشتى نجـات هـد او بود تاجــدار كشود دين او كليد در سعهـادت يانت تصهـ عشتّ و داستان تيــاز تن رها كن سديـث جـان بسْنو بنگـر هـتا و وفاى حس رـن شرح درياى عشثق ري طونان
 تشنهكامان دو ديده كرده فرات شهجو ماهى دور مانده از آب تشنه لب شد شهيد غنـجروتيغ كز جملالسُ به عرش نازد فرس تشـنه لب رخ به نها لرزه اقتـاد بر زمين و زمان
 غير ست كـ كل عن عليهـا فان تن بى جان نديله كس به بهان شوتان بز برو Tن كَلستانداشت
 اين بود هر كه هست مشتاقر مآن عشت طو طىى مجوى از مگیسان
 بود شد خاك رو راه بستر او عرن فرش هريم هجاهن بود بسترثن خار گُشت وبالين خالـ تركّسر دررضايدوستنتكوست
 جشمة تمَغ كسرد مسرابش

او بـود مايـة خيـات همــ
او بود گَـونُوار عَرْ برِّن او به راه خخلا سُهادت بإفت هجون شُنيدى حديـ عالم عالم راز
 كذدى كن به مكـربالى ا-ــين داستان نــرات و تشنه لبــنـان حالى از كشتيتان دشت بلا Tاب غلطــان درون مُط فرات كودكانازعططثب بهصدنبـوتاب Tنكه عين سيـات بود درئخ زينت فرنّ و گُوثر اره عرش جون كه ازصدرزينبهغالـ انتاد كَشت نحورشبد تار وتيره جهان مضطرب شُد بجهان و تيره فلك بود نـزديك هست عالم تن و امام קحو جان بسكه برسر هو ای جانان داشت
 آرى Tرى نــــان مـْتـاقــان غافل از اين رهند بو الهو نان الها مرو بستان نغوابجـة لـوولالـ Tان سرى كــآفتـاب افـر او Tنكه افلاك بارگـامسُ بود
 تشنه از سر گذشت درره دوست
 تا نگگويى نــداد كس Tبش

آنبختونغرت و آنبهدونيمنان
كَاه در دير وگیه يه بزم نُرابـ

انـلـر. اسلام بود رأس سـين
شهُ جو خحورشيد فبله گَاه اميد تـانت تبــالك الى منان ستان

بر سر نيـُهـــا مشو نشتـر سربلندى تو را مزاوار است
 كه زيلكشعلهمر يجهبود بسو خذت در مُدند آن گَروه كفر T'بٌ يكى از جسسم تشنیًان سربال ميربودى چحوگرگَ بو سفشوار يكى از فـرت بانوان مشبر بر رن عتسردت نبسـى انتــاد تْير گیى تون نزود تيره شود تحولى نابكـار و شـمر لعين شريكى خحون نوجوانى خودد گرنّ نر نوعروس بإره نمود
 كاقرى درع سحتزه ليـث دغـا نتير حتى را به بند بسته هـوشّير بسرده يوشان كعبـ2 عنت
 همه لوزان خوشا خوت با به زنتحير سبط شیير نـهـدا تحون دو ان از دوجشم مادر بير

تشنهلب 'ن بهخالد ومر بهسنان گاه در كوزه گه به شام خـر امب

 تافت برشر هـهجـو خْورشبل برفراز منان تومگِرسخت دل شُدى چويزبـ ثين ز آهن دلمى بيـا بگــنر
 مروى و آنتـابـ دارى بــار هر خ آن روز T Tتشى افرو انـت . يكى از ياى كودكان نلـهنال آن يكى شهجــر شسكيـنة زار يكــى از تارك مُهــان افـر تو نگگويى كه ثــْم امل عناد
 ممیو گَر گَان خششمگِين ز كعين هر يكّى زيمتّى به غارت برد ظالدى ڤْمد گَــوشواره نمود كانـرى از نــــداى بیشمبرى روبهـى ذوالفعــار ثيعر نـــــا روبهـى چحند هيلـ ساز و دلير مسترمــان مـــرادت عصت وت ام لِلـى و زينب , كلـموم شمـه بسر رشـث ناتــة عمـربان دست بسته مـكـسته سر ز جها تـــر بر حــلت اصنــر بیشير

نه فلـلك درد نونّ جامشُ بود در كف صلد هزار گرگت اسير
 دور جــم از سرير بسلـلانى
 كاقم مسطلم ار به كافر كرد لینت سحق بـه بيروان يزيد

آنكه يوسنـ كمين غالمسُ بود خـسته و بسته در غل و ز زنجیم كوفيـان بر ستم دلِـر شمدند
 بیل تتـل آنیعه بر عترت קيمبــر كرد iكك دوزغ بـرد روان يزيــل

وله عليهالو حمه اليُنا در بيــان عشَق و شمهاى از مصائب خامس آل عبا به زبان عشو فر مايل

مaصــل اول


ای دل ديوانه اين سوز از حراسـت
 كه زد Tتش مونهت يكسر ماسـوا مامواب

 عانمان درآن ميان سر خحوثى هـه نرگّس وگّل بين شُرار و شعله را

 جه كَلستان كربال در كربان عاشمان را در ميان جان خْو هُسـت
 عاشُعـان را كمبــةٌ دبگتـر بـود نوـح الز بهـر علي اصغر كنم

سشتت الى دل تموروغوغـا مىكنهي
 ای سر مُوريله الين شُوراز كـجانست

 آتشی در دل ز عـتّ افـرونـتـه آتشی اندر دلم افــرو تمرم آنعشتى كه سوزدهر عشٌت درياتيست انــدران آتس نهليـل آسا درا קيسس آن كَلها همه نحون روان در گگـلستان مصتبـت كــن گَـنر اين گگـلستان مسجبت كـرباسان اين بلا بز جــان مشتاقان خوشـوت ای صمبا گـر بگخـد آلن متـام از كعبـه بالاتــر بود داستـانى از مسبـت سر كنــم

انشاره به شهجادت حضرت على اصغر

در زنــم TTتش به ععل راهـزن تصل را افسانسه سازم دد جهان رمسزیى از ديوانگیى انشا كنــم كـه بسوزد سر بسر فــرزانگیى :وستانى لالــ كــارم در كنار

وقت T T T Tمــد كه ميتنون وار من ععل را ويرانـه سازم خانمــان
 خرمآذ عشت و خوش آن ديوانگیى وتت T آمسـد

مقهـــلـ دوم

كه منم بالآت از كو ون وعكان
در من اسمت و فبلة جن و بـثر

مأمن روح اله و روح الامين

كز معام تحويُّ بألأتر ميــر

تابل تسشريعن ڤهـام لم يزل
نا
خـيهاییبر كن بهحر خاز دود آه



از تـــل رعنـا جحو انان هادار
خون سر خ حشـم من بينى عيان

از لب خششك على اصغر بگوى
شُرح سالى از لب اصنر بود
رو در آنبا جو معامى از صنا

تحو استو قتى كسبه بالددر جهان
 گر تبودى حرمـت إين خاك باك هسـت در نوــاكّم معام مرمـلين هم رطــان تَـمسيان آســـان Tمد الهامش ز گر نبودى حـرمت آن
 الى صبا گُر بگذرى در كربا
 گَ بسوى قتلگَـاه كشتگگـان عندلـِبـاTسا در اطـران آن لب خشك على اصغر دربـغ سرو اگگ بينى در آن نحرم بهار لا


 كعبة بانسـت خـــاك كـربــا

مثنويات

## عرينه به زبان يكى از اهل خلوت

قديم وبى شريك ويميمثالاست بهوصف ذات باكن ناطته لال تعـالـى شأنــه عما يقــولون بد دستشُ تحاتم فرماندمى داد بساز نعت محمد ناه لولاك على آن ناظر بـر بـار شهنشاه

 كه در در كَاه خـسرو ره نمودم كه كارم مدح شاه بيها بـالـت كمر بستم بخلمتن گَاه و بيگًاه به حضرت
 كهى بودم كهين صندورودارشّ بهصبح وشامبودم مدحختو انس اگگ در خاوران يا باختنر بود
 صغاهانن و ختا و گتجه و شام

به نامآذكه ملكشَ لايزالاست
 صفاتش از عفول و وهم بسه احمد افسر شاهنـثهـي داد
 هنين كويد غلام خحاصدز كاه الما بيـان تصه بر غر غصئ خوريش از آن روزى كه دردر گاهدورلت در آن ايام من ده ساله بودم
 نهادم سر به نالك در كا
 در اين ابام بودم جاكا كار شناه
 بهبزم و رزم بودم بـا بـاسبانش
اگگر نهدر -سضر ي! در سغر بود

خراسان وعرات و تربت و جام
 سیهیونر اند زی كرمانوشّنتر جوشّ فرمانروا درملك توردانی بهر جا نخو است كشور بر دالشكر گرفـت ازخـسروان دبهـيم وانسر مسشخر ساخْت هر دم كشورى را



 جنان كاندر هداين شُّاه بروايز ز عدل اراست آذربابيجان را زهدلش شُـد جَو عهدشاه عباس كه از باد بهاران باغ مسكين كشيدى لشكر جرار آنجـا زهر كس بيش دولتي التخواه بودم فلك را الز تفا مىرانـــدم از در به تهخت نخسروى زد سـئ نو بسى از دولت او گَنج بردم نبودم يلت نغس غافل ز ز در كّاه جزای اين هـه ز-حصت كه بردم حنين يارب مبــادا روز دسْهن بساز آنخلدمتو آن جانفشانی
 بهراى شـه كه رومُنترزمهراست

 نكردم غير نحدمت كار ديگر

جوميمافرامـتصرابت درخحر اسان كله جون خورامـتـازدار اوقيصر حوشد كشور گَشا در دورقو جان بهر جا برد الشـكر ختو اسـت كـشور بهر كتَور كه از تُــشير وخْنجر
 هو شد فرمانروا اندر مراشه
 در آن وقتيكه بر تشت آن كيانى درآن وقتيكه شهَ را ثشد وليِهد جهانبان شد به دارالـلك تبريز به سر بنهاد ديهيـــم كـــانـان زا قرادا غوخْوىو، خـلحنالو سلماس جنان خر مزعدلش گشتمتمشكين سكايت مختصر هر جا كا كه دارا به ندمت بحرم درگاه باه بودم
 ز عهد مهلد تا اين دم كه خـسرو بسى در خدمت او رنـج بردم نيـاسودم دمي از خــدمـت شاه
 كنون خون جیگر دارم به دامن
 شدم مشــروم از در گاه خـسرو بهتخت شه كه بو تر ازسهر است بدان خرگه كه جيب آسمانست به عدل شه به شهشير جهانـه كه من در درگَـه شُـاه فللث فر

اتَر دشمن بكّويد كیى كجا شد
كه بادا رحمـت حق بردوانشّن
 به دارايى جههانگيروجهانبخشُ فر از ;خت با با بخت روان باثى اگَر جرم و نخطايِّگّويد از من بجز خلدمـت ;كردستم گَناهى
 كه در بايـت فئاندم جانشير ين كــى يارم نشد ازناص وازع اتم به زير مـاين شه كانــران باد نيكرد ازدوستانكس ازرهـيـياد گروهى ز اهل دفتر يلكه سإر هـهدردخح ن من كردند جوشش اגلارم بالك از انــدوه دشمن الا تا برفلك د خحسنده مهرادت ز عدلت باد خــرم ملك ايران به آيـن فريسدون و كیى و جيم به فر جم بر اورنگگ كيان باش وليكن خدمت ديرين به ياد آر

زبىمهرى ندانم از هـه رو شٌاه


 تو ای شاه جهاتدار جهانيشخشُ
 جهانبـانا به درگگـاه تو دنـهن بـه درگـاه تو ای ظل الهـــ شهنشاها به غير از هبـانفـانی كجا شد حن نعمتهـاى ديرين ز نحيل هــاكــران شاه ايــام
 نكرد از آهنايان كس دلم بـاد
 مهي درحبس من كردند كو سُش اگگر لطغ تو شاها هست با من الا تا گَردش دور سيهر است ز تيغت باد مللك خصصم ويران فراذ تخـت دولت باس خـــرم هزاران سالل باش وكامران باش جهانگير وجهانبشخش و جهاندار

 به طر.يق حـايت و مطايبه درسلك
نظمر Tورده

كه هیو ن ملا كَلابیشـدبهطهران بد رسم تمحفه سوتات فراوان

حكابت مى كند هرد سـختدان به معره داشت از بهر بزرگان

خرى دبیگر به زير باى خالو


 اسدنحان يـش او بربا ستادي
 مدش ملا



 نياسودى ازو ايل اسد نحان بجاي سنگْ كا 4 برتاب كردي نياسودى فلكاز ضرب سنیینـ
 متاع خلق از دم ديبـا و فافم ز قزو!

 فكندى آتش اندر بختيارى
 به جاى آورد مانند غـلامامن بـه هسر سر نهانى محرم او ز غم ملا گّلابى بود آزاد تو با ملاگَلابيى جيستت كار
 بيبش او بود خرير يرنفلاطون


خرى در زير بار سببـ و آلو كسى كز مثرهانش بر بود همدراه لرى دانا دله و هنيّار جانى
 بتنغت زاهد ار ار راهـن فتاديى
 سغر كرد از ديار خوريش نا ناكَاه
 به ميدان شيرو درصسرا بلمنگی توى يالل وتوىبال وتوىجی:گت زبس هالالا اندر شبروى بود

 رها كردى جهو از با بالهينگّث اكَرگَ گَ

 به كاه حمله وقت گیر و دارش
 اگگ مى كرد او را بختَ بارى

 رغفق راه بود و هـــدم او ز ديدار رفيت نـيك بـك بنــاد

 كه نها دانش بود او را را نمقانون نطنزيرا مكن زين بيس بارى
 جوا!بش داد كانى داناي برفن
 بيابسى لذت سيبو
 رفيق و همدم مــلا گـــلابى اسير سبب و رفتــون انـار انـارم بود نالوى من انجرير ر آار مرادر ميبب ر آلو گير دارد كه من از وى يبينم نا صوابی
 تلافى از كَلابی ڤی كتد او
 شدى ملا گلابى را با بـرادر كه يار راه و هـراه به طهر ان رنت با با سيبو كَلابیى
 بسر صدبار خحرتر از بیر بِر بون


 قدم در وادی جود وكرم زد بسان رهزنان بیترس وبي وبى بالك كلابى و انار ر سيب و آلو به ندبير گَالابى سبيحهنوانـوانـد جه گويد با اميران و دبيران سحر گّه بر در حمام سر كرد خضضابى كرد الـ جه خضابی

برو يارى بهمئل خويشنن گیر
 من از ملا كَلابى شُرمسارم
 نـىدارى دمي دستّن ز دامن


 مرا انجير در در زاينجير دارد , اكَرمّ زا صا صوابي نیى المئل كرد به روزى: گَر عتابی مسى كـدياو رفين راه جو تـا راه باه بابـى كه بآآنمردى و آنشو كتنونر برادر نهكه از جان جان خور بـر بود


 عيانشدزان ان بـر درشهر ودر امرحى بسان باب در آخر خانو خر شر شد به همراه بدر آن بان بور دلبند
 بهنانياندر آما
 ز زنج راه جون آسودهـهانشاند

 جو در حمام نُد هـلا كَلابـى

سروريشو سـ:بلردسـتو باششسمت
 كه شد ملا
 جه سووزاتى مه4 آفات دارد
 عصا انلر ككف و عیامه بر سر وليكن در الباس
 دمى در صدر اايوانشى نشينه


 دثا مى كرد بر صدر زمانـــه ; ز مهر و ماه برتر كن جهلالن
 ابه سوى حـبره فار غ بال
 كَلابی تِز های مسخت هيداء


رورآنآبـرو ان هر دانه و جسـت
 هنادى شل بهمرتشتهر و بهر به ههر اه دو خخر با بِوز و وخا ز بهر هر كسهى نـوتات دارد
 غرض
 سهحر گه شد بدبوانـخانـهن صدن مگر صدر زمـان را باز بيند هِ دز ديوانصدر آننامورنـد هـه سرو فات او بگَرفت ودادنى
 به سوى متزل كه ياربحهر ايُران راعلم كن
 به عهر او بيغزا الى خحماوند
 بحنiت و داد تيرى چحنل برطاثغ به ريس و سبلـت مستو فی راد


درشَ ح حال حقيقت زاههد و تــر وك دنيا به طـريق

 زاهدانرا دل موانق با زبـ آن كه از الذات عالم شُد جهوان صشبتسُ بجو كه بود زاهدهبان
 گ̌فت ازير 1 54 تبينم در جهِـع دانى كيسـت زاهـد بـتـت هازد هر كه بر ملك

زاهد Tن باسُد كاهاز دانيارْرسـت
زاهد آن نيود كهند دنيا برست
خو دبياطن ججمعودرظاهر إريـد
 كى شُود درملـك جانششادوراه:ر
بند او درمن زلגارد هـيتحسود

جون هده كَعتار جهو تُى از إسر
بعد از آن بر د!گگرىبنهای راء

كهتو خود مشنونول باسياندرو
 خود يـن دانايان بود عارى عظبـم

اين زمان آن زامدان مستطاب



 خوريشَن را نو بر آر اول زهجاء خونتو نئى از ديگر ان آلو دهتر نهى در كارى مكن ايوراهج-جو جو نتو نو داز بهر انيونجانجان كیى



## درشرَ وشكايت اهـل سوتِ از نانواوغيره

كهدل او مباد از غثم شـي جـنمه عمراو سراب
 كارد برمغز امتخخوانآورد
 طفلى اردر جهان يتّم بود
 شُ م در آبى ودركَل اونيست ظانهرا گَر هیه بإِيزيل بود
 قَرضدار وفقــرـر راه نشَين -یى نديدند هـِ حاكم و عامل دِيار شدنـد

ایى برادر ز ناتوا ;رياد
خانئ نانوا خْراب شو
فتنئ روزگــار شد ناند نانوا
نانوا خلق را بهجان آورد

بيو هزن گر دلشَ دو 'يتم بود

ر-حموانصانت دردلاونيـت
بى مروت تر از ازيد بود
آنجهنانوا كند همر نكتد
همه بودند مغلس ومسـكين
دستشان بود در زمانه تها
اين زمانصاحبانتيارشُدند

فصر وابو انـُان خو جر خابلند نحانة ظلمنان نحرابـ كند
بكشد اين گروه موذى
همريا پيـنـه هم ربا خـراران
درر از ملت نسبى و ولى
رسماسالام ودين گراينباثـد

مى ندانم جهنیو ع جانور است تا چه حامـل برند وتـتورو
بر مهـ حكـشان روا بانــد هگر انصاذـ اهل عالم مرد
مرده افتاده صدهزاراران تــن
 همهو يرانَ بودجیه شُهرو جههده رودوصد دل دلى نبينى شُاد يارب از نامشان تـُانمگگذار
 عدل شه كو كه احتسابس كـد بكشد تَغ ذلم داد از ظلــم آن ستمهـاران دم ز امصلام مى زند گر مسلهنانسى اينتحنين بائد همه دين داده از بر ایسسهنان نانوا الدههاى هنت سراست مى فرو شند جاى گیند حاكـــم شهر نانــوا باشــر قوت وتوت خلق نانوا برد در ده وشُهرو وادیى و برزن اگگر انصاف در جهان بودى هـه ! !رباد رفت از انه و و مـهـ ازدوصدده دهى نماند آباد ظلم تانو اگَرفت ملك و دبار

مثنوى دربيان حقيقتمتوهر انـانى واندرز ازمتابعت نغس حيوانى

خاتم ششاهيست هقل هوتمن شُدسليمان دور از ملك وجود اهرمن از ملك او برتـانت رو فار غازاين اهرمن كن خـر خو بشرا جبر ئيلى را مكن با سـگُقرين عللك دا بستان ز دسـت اهرمن كاهرمن آآموخته زر رهــزنى كافتابش باثـد از جــانـانمشترى در توبنهانسـت أىدل با خوددT

جانسليمانست وتنیْوناهرهن
 بار ديگیر پجو نكه خحاتم يافت أو هى بكثُاين نفس كار كيسُ را هين مكنازبهر تن جانرارهين خاتم جانرا بغیبر از ديو تن اهرمن نبود بجز نفس دنسى هست در ججان تو بنهان گّو مرى گوهرى از مثززن نام نهدا

كهنه رندى جميله سازى بر فنى
 باس كَّتج شاه دار از آن دغـلـ

باشـد او را در كهبـي اهريمتى تو •باد إِن سُوى زان اهرصن اي تو گَثجـور سُهنـتُاه ازل

بتخت شثاه يعنى جـرم كيوان
 بتغتـت او كه با بختتـت توام بروىاو كه مر آتالغيوب است بجود او كه فقر از ونى غناسُد بود وردم دعاى دولت هبادا زنده يكدم بيو جودش سرائى يابد از هـاه نلف نويسد نغزتر از عغد هِرو! كه آن ميیانتم از مُـاه مغفور كه در عهد مللث نـه يافت خحيام -گگر برماند از غم سُهريارم كه كرده قرية
 كهازوى زنده شُد مدا ورلى نيم د گرتّرض استر روا نبود يكى يبیخاره در بند كث با دولت قرين و يار باشد كه باشد بظهر الحلات الت
 بكان زرنگیـار و فرنُ ديا
 كه با يارى سر آيم

بتاج شُاه يمنى •هحر رخْـان بلطف او كه جان را زنلده وارد

 بظل او كء بوم از وى هـا
 جهان جونز نده شد ازفيض جوردنى
 دوم سرغ دطى از آن كللكدشكين هـهان بابم ز نـاهنـشاه منصور ههان يان انم ملول از رنج و از درد خَهمارم
 نوردرجندان مى صانى كهاز تالـ سه ديگگر Tآنكه اين شهر هِهُ بُناه بود كانى ولى تا نيمة ماه
 كـانرا واسطه در كار باسُد مرا نحود واسطه نبود بجز شاد كدامين واسطه بهتر زجودن
 رلبكن زانمبان از يـخت گـر اه
ز خـشت و كَل مرا تمبود سرايى
－i．
شوم دبوانه و＾جنون و واهـهـه

نه از خانم بكار خوايش حير ان



كجا منجر بدينبختخ ومنربود

درشاعر دو ادي！فضل إ－رور
بـه دوران ملـكشاه معــنلم

اديبى خجون هساى مــلـح گَستر تشستند ابهن از سير مه وسال

بدازل شه به عدل و دادخمواهى

هرا بر خالك ريزى نزد دونان بكى،بين آنگهى سلطانودرويش

数 体
دوصد هن آبرو ازَّهر يــكتان


ای مهر مجهر ج－ـاه و تمكيـن
ای قطب جههان مـدار افلاك رونق ز تو يافت مذهب حت
تى نى غلطم كه خـر نود تو آنى هــر كـس تبـود ازيسن معها
TT T

كه از دست عيالـ وترضجانكاها

 نه از خاتون مرا－اطاطلر يريشان نهريسُ من بدسـتـت وْرض دربـند
 نرد گَوبد غلط گَفتى كـهـه ازنْاه
 ازين يس تا فبامت اهل عالـم كه اندر دهر با نظم جیو گَر هر به عهـ ；اصر الدبد شـن شاه عالم دو شـاءر دو اديب نكته انــدوز

 ههاره تا زمين و آسمان اسست


الى ماسی كغر و حاهسى دين ای مظهـر الطفـ ايـرد از جود تو شُد وجود رهْتـَ


آنى به ججلال اگگـر هیه نادان
 هم نطب زه زه
 از روز زلـ هر هد ار كه كَوليت سزاتى الِندلـ
 مر آت جالت مطلق
 اين هفت بستمى هار هار هادر
 بنتو كه نزاد شير اين الـت ای تازه هـام جــان
 هر خار و خسى نبايد آنیا


 در ملك رججود كمران باش

 افلال ابن رشته تارو!ود
 این گَوهر هلح شارِيَّان را
 ای آينه جونتو خلفى ز ;سل آدم نازاده جو گَوهر تو گَوهر
 فرزند على بلى جلى الـين الست ای آب
 در هجلس تو كه هسـت دربا در مسحل ;ي كه هست رضوان
 تا نه فلك اسـت و هفـت اختر بر مسند مُرع هكمران باش

* 米 莒

آنُوب گَرفت دهر را قم ای فرجهان و نظم كشور T'Tين دگر بد بده جهان را از خحر خ يكى بخواه كيفر بس نثنه كه آسمان بإ كرد از جود تو بحــر و كان توانگگر بمد ازتو خرابـ كَّهـت و ويران از هيبت او گگريستى خون
 از جـاى يِكــى يخْيز وبنگَر بر بـد بـد باورى ميان را
 تا پيكر تو بخالـ جا كا كرد ايداور با با ذلرور از نـالـ برآر سر كه ايران آن نتجر آبگون كه يجيمون

اندور زهانی هر سر آور


 هـردان دد و نسهـان آكّاد

سودنــد بـه هــالـ راه افـر
برواز كذـان به بام لادوت


 زيبـندة انسر و نگگين رنت

آنـلن



آنانكه ز هجد
از دور سههـر : ك كين اختر
رنتـــد ازين فضــایى ناسوت
 از گَاه عثّى جو مُهد منو جهر

افسوس بناه مل_ك ر دبن رفت

ناباكى وزرتونيبد وتلبيس بر آنكه مربى تو شد باد باد مردود و منافق و ليبنى الز جهال سرشته ماءو ط طينت ابليس بـه نـئنـت غلامت
 بوى ملخ آيد از عظـــامت بر سر نهـي انسر سليمان انيمن
 افتاده و كرده مـردهى گیم ای ثالـن بـــوراساسب و بلغم كس نـيـت دراينزمانه ا'لالـ
 بودنــد بناه شالك درويش درويشُ كش و فقير سوزى دري

ای يانته تربيت ز ابليس نفـرين رمول و لعن استاد نه كانر و نه ز اه اهل دينى مجهول بهاند كـر و و دبنت اي سكه غرجمكى به ناهت جان از تن تو اگَـر بر آبد صد سال !س ازهـيات مامت زاد ملختى اگگر به دوران از بوى جراد اد زندكَ
 اییگخ سغاهت از تو مدكم ناباكتر از بليس و ونهاكالك
 هرجنـد نياني تو ازين بيش برءكس نيا به زشـت بوزي

رسم بــدران به باد دادى ای فاضهلة صطبل و T-خور
 آلوده نگگْشت دامـن ^ـن بر هجو زبان من كیشادى كزنـاءر وشيروشُاه بنديشُ شــر ازنن الوبر آورد يوسـت
 رسم هـه دو دمانبرانداند كامروز تو مى كنى به كردار يا نمسر به آّل مصطفا كرد

از مـادر حيــز تا بزادى تا جند هـــي كنى تغـانخر

 تو بــدعت ناكسى نهادى


 هركسكاكبئاعراندر اندانحت
 هحامُاكه عمر جنين خحطاكرد

半

كه جه بانـد طرين ر هـرو راه با هزاران رجــا هزاران بیم
 كَت مـرد دان بسى زیسانه مجو شرط مردان راه اين باشد نبك بنگ, كه كمتر از زن كـيست زن مخذو انُس كه مرد مردانست دخت بالك دسـول فاطسه بود خالك ده ناج آفتاب و مهـُ
 هفتگگردون غبارى از كويش
 كه مرا ره سوى ولامِت اوست كى برى بیالدبـ تو نام على

 كفت صبر و قنــاعت و تسلبم بهجز و افنـادگیى و مهسكينى
 گَـر خرا عمل راه بين باشد فرد كو را دسوم مردى نيهت زن كه او را طرين برد ردانسـت آن زنى كو نكوتر از از هـه هـه بود بجان مردان نتار خالـ رهـن در زمين و فلد كـجـا !ودي هشت جنت نسيهـى از بويس رو هـــا خويسُ را قلنلد كن

 هر كجها ذرهايــت مظهر اوست

تِره بنتني ما تو منگر ;ينت او سمت نزدبh

كه درتن بهذ كـُسْ بودـجان يتٌ
 كه بر كا 4 ه ه ذر ذر ;گه كن كه سالثّ بود بس تبانه
 ز رحمـت من خسته را دستگیِ ز رسیهت كُنم حاجتشى را روا فيـامنـتى استجيب دعمـو كُر ابلدون براتى برم زينهار

صفاهــان نحدا بــور شـاه Fم~م بسازنـده تـان و تشتـ كيان
 كه باآبـ زر بايد او را نونــت كه زن هدهجّوغو الى بود راهزن به كار ز زان بر آن جهرو آن برز و بالاى او

 سنخنهاى خحود را فراموش كرد

كاى نحِحسته مماى بـفت ـِيو ان

ما ازو دور واو به مـا ززدبك هركه ثد از هوا برمتى دور
**

خحاونـلد شستّى ده آبـ و خالك جهان Tفريتّى كا نه نه آمهعان كيجا زونهان سالل هرذره است براين ينده مجحـر م ای بادنـاه بسه سوى تو آورده روى نیـاز
 توفرمودى آنكس كه نحو اندمرا ندارم بیجز دیحتحت ســاجنى به يِيش كـه ایى باك بـروردگار

有 *

 به نيروى مُير و به بازوكى فيل تحديثى از آن طبـح فر خَ مـرشُـت مكن تكيه ای مسرد بر راي زن انـ
 تهــالى بـر آن طبـ رالآى آن او بر آن فر و آن جـــاه آزادهانى
 هما|ينسخن تون الزو گَونى كرد

دى هرا كَفت هِر عیل هـناذ
$1+A F$

كه گَزينـنـن بوم را به هماى



اندرين بوم از جه داري جاى
 هاكس نبايـد به زير سائ بوم

*     * 

كرده دل از مهر على منيبلى
 ازدوجهان جزعلى آكاهكيست
 باخبـر از هر جه بود سريسر هــت على|احمد واحمدعليست

ایى كه زنى دم به ولا على على
 غيرعـئ در دو جههان شاه كيست نيست نحدا ليك ز كار جهان سر بسر از كار جهان با بانير احـهـ ومحهورد ومحمد عليست

مقطعات

## 



در تعوـيف خلعتیلوشان

تشريف شُهريار جهان مابهُ شخدا كز كار گــاه صنـع بر اورد ككريا
 فرخنده باد و فرخ وميمون و وجانغزا TT Tنتاب جود كه مامُن بود لوا در بوستان ما-حب ديوان كّل عطا

بر نايب الحكومه باذل نحبسته باد Tا زيد كه اطلس فلكش آستر كنى بر نايب الحكومه به تأيبد دادگر
 از آسمان مدرت يزدان مه منير

خاتان عصمرو صا-حبديوانابو الهلا
ايوان او متهر و ثناخحوان او شما

خاتــان نزاد داور جـششيل اتتدار اورا تنسب بود بهدو جانبب بهنروتَدر تا آنتامب تابــد ازيون نيلگُون نـيام

درنصيتحت

ورنه تهصيل علم درد سر است
علم را تْـوى و عمل ائراست

مرد را علم به زسيم و زراست





ثـــر علـم ایى مسر عمل است را هو جه را در جهــان بود اثُرى
 مر زنان راسـتـ زيور اززدرسيم زامل دانش اگگر نشان رجويم رسم درويشم و طريت رسم درويشى ار بيــامـوزیى با خخبر تر ازو میــو به جهان
دوتّزارش حالز

تــدایتگـانا باشد مسه دانگت نحانسه مسرا


جههار سال شد اكنون كه دانگت معمورش به رثن سيــلى از مــردم منـاهـانسمت ز اهل ايِمان او را مـخوان , آل رسـول
هــزار مـرتّب إيــان از او گــرهزانست
گر از مسيادث دعـوع كند ازو مــنـير
كه هر يجه گو يـد يلك سـر دروغ و بهتانست
كريه منظر , كو تاه تــد و كوسـع و كل

به صورت آدم و انلدر صنات شُيطانست ز دودمان علـمى تُويشُ را نـــــارد لِك


$$
1 \cdot 48
$$



شهواعـت و كرم و دمس و علم هیار صشنت


ازين چاهـار صنتت در كسى اگـر طلبى
ز هو كه گّتـت عيان سيلد درمـت آنسـت
همى بلـرزد ايــلون تنــم ز ديـلدن او


درين زمستان بـا ده نفر ز غهرد و بزرگً




دراين خحرابه شیِيمند و كارشان شـب و دوز
دعـاى دولت مبر و ثناى مسلطانست
شُهى كه تِـغ عــدو مسوز او به اير نيــام
خحو صبـــح روشن در شـام نــار بتهانـــت

كه توسُهد دار طُبـان گُر گَ در بيابانسـت

به دوزگگارن اگگـر غاطلرى يرـشـانسـت

در شُكايت

ظلم را در په



يا كسى غير نرد مكر نبانحت


ایى وزيـرى كـه شـسنهُ عـلـت در زمـان تو غير جنیگل باز دادم از ظلـالدى بیِير 5 او كرده زير و زبر جو متزل من
 نحون سادام را هو آب شا

درتزارش حال
داورا Tنكه مـه عمــر ثـــاگــوى شه امـت
منـت ماه است كه مهرومز ماهانه محراست
رانكه هر گز نسروده است ثنــايى بسزا الن همه از پهه بــه انعـام مُهنشاه سزاست

لعل دخشان زهه بیقدر و خزفن از هه بعدر
ازجه رو بوم عزيزاسـت وجرا خحرار شماست
آخر ازهق مگخذر اين به جهT Tين نيكو هـت
آخر انصاف بده این به هیه انصافت رواست
ديگگران سال هزار و دو هزار و مسه هزار
مىبرند از كن نحسرو كه كفُّ بهر سـخاست
من ثــرا بامُم از انصاف شُهنشه هحسروم

تــلر مـاهـانة من هـبست بر ممـت مُاه
در بر مهر درخهـان جه معامى ز سهاست
تمُنه گـر تطـرة T بیى ببـرد از دربا
از يكى تطره زبانى هـه به قدر درياسـت
قدر ختورشُبد كبا كاسته تردد به عهـان
گر ز وى كلبةُ درويش ير از نور و صغاست
نظلرى سوى هما شاه فكنــد از سر مهر
زان نظر در نظر خلتى يجو خور مـيد سمساست
نالك ره بودم و برتر شدم از هرخ برين وين ككينه اثر از *هـر شه بهر لو اسـت

بر تو اين نكته هيان امـت كه امُعار مـا
نــامه در مــلـ شهنـثاه جهانيس بهامت
ثبــد اطفال , میــال ار نه مرا بود به با
مى بسديسلدى كى مرا باى به فرت بجوزامت

$$
1+9 f
$$

منلدوهين مسكن من برد گَراين تِيـد نبود

 كه اگگـر شهــريه من نرهد بی كم و كاســت

رندت از كشور ايران بـه ديارى ببـرم
كاندران گوهــر دانـــ را ياقوت بهاسـت
 كه عروس مسنن اينبجا گهرش ششير بهاست

درگَ شاه جهان معـلت نضل و منر اسـت مهك مرد شنـرور به سقيفـت اينمجاسمت

مـاية دولت و اقبـال بود خــلمـت شاه مر مرا باية اين درلـت و اتبـال كـبأسـت

تا بـــدا مانـلـدام از سابة الطـان ملث
بسته مر غ طلمر بم در فنس رنـع و عناست
گرد آنـات سرامبیه دود مصچو مبهر
مر كـه از درگّه شاعنشـ آفات جـداست گَر هجه درويشّ و فتيـدم ولمى از شهـت شاء
همتــم را ز همه نملى جهـان اسنغناست

در مديـهـ

عكسياز-حا-جىمحتمدمتسنامـت


خاهر انسـان وملك در باطناست

بر سرا تُر بـان باكش قاملن است
رزن را جود كفــاو ضامناست

مهر تابان گر كريمو سحسن اسـت از وى ا-حسان و كرم آهونهتـد همبحو خورسْيداستْنامسُندر جهان باطن و ظلاهر يكى باشد ولكى ديل هعون اهحسان او را مغل گفت در مكارم دست رادش نـابـت است


در نغــر...ف كمال

از یه يك نانسل توانگر تيست

آنكه ديواتـه و تلندر نبست
سخنايناستـوت
گَوهرى از منر نكوتر نيــت

گَتح دانُش هچو هست دانا را


از هنر نام جو ڤــا كه ترا

درمدي يحه وشكايت حال
زهی يگگـانـه حـكِمى كه در جهـان هنر
؛4 زير منتانلل هحون نويلتسنرور نيست
جـراغ دودة عبـاسبــان تويى امــروز
كه با عطاى تو نامى زمعن وجـشفر نيست
جهان به تــغ سكنــدر گَرفت وتو به هنر
ظظف تراست كه ايَ بايه با سـكندر نيست
به ملت نضل كنو ن بنج نوبه نوبت تست
كه نيسـن ملكى كا كنون توا مسخر نيــت
به جار بالشُ فرهنگَ وعلم وغضل و ادب
شنرورى جوتويلت تن بهمفتـكشّور نيست
ترا به احمد از آن نام كــرده مادر دهر
كه ديد مظهر او جز تو یاك گّومر نيست

كه غير خون دل ازوى مرا بهساغر نيست
به امل نفـل اگـر آسـمان ستيزه كــد
نـگَفت نيست كه نامرد مرد برور نيست تو انگ̌ران ز زد و مبيم خَوش دلند از آن
كه كا خآينه بینرش و كبسه بیزر نيست

$$
1.48
$$

كسي كه داهن ار سُلد تهى ز گّوهر ظضل

هرا كـه مسند وانش فراز كيو انعـت


خداى داده مرا گوثمـرى ز مخزن فصل كه در خـزلينة صهد كيقباد و سنهجر نيست


به محسن نظم فزون از هــزار -حـرانم
دریـغ و درد جو اسحل يكى يـهبر زيـــت
مراد من نه ازبن פظعه خوردستانُى هــتـ
كه خوددسنانى خحود شیوه هـرور نيسـت


مرا زگگردم اين دوز گًارشكوه بسىمت
تو קإيمرد مُو ابِونكه وقت كيفر نـست
مرا ز دست متمهـاي تحرغ فرياد است

مگת تو دلد من از جــور بـــرخ بستانى

كه درميان من و حرج خجز تو دارر نيست
مرا ز گْنتهُ خَــود يك دو تطهه در بغرمت

هو Tنتابـ به گردون نضهل رن بغروز
كه بیتو مبجلمس اهل هنــر منور نـست
در Tن ديار كه بوم انــدرو بگیرد جأى
هـــاى را بجز از دنـج و غم ميسر نـست
مجهـر بوتلمـوتم در Tتشی انكند
كه زیِستـ در شررن طاتت سمتلدر نيست

$$
1.4 \mathrm{~V}
$$

دو عنمت حسى



در بـزم مهتـران و بـساط مi-روران از همُـت نــاب ر نافهُ تاتار خحوشَراسـت هر سنبلى كه بشكفـد از باغ طبع او از وى مشام عقـل هجهـانی، هسطرامـت در بزم نحسروان جهـات אشلب و نانه است در گوشّ صـاسحبان هنر در وتو هراست

تا جنل ایى رفين حسعل مىبرى ز خلق مسرد حـودد رانــلـة درگَـاه داوراسمت

جانُى كه نالُ ياسـن و ارغوان دهد
طبـع بشر ز خاك سیه از ییه كهتر اسـت
ازكس حسد مبر كه به نزد خـدا و نحلق
ابليس از حسـد بود ار زانڭه ايتراست
باكس بدى مكن كه بدى عين آتش است
از كس ستسل مبر كه ستسلد مارصدمراسـت
ضهتاك از بدى به شمه راه مرتــلـ اسمت

از زيمب وزيور اسـتاگّر غْود مستوده عرد
فخّل وادبـ متردهترين زيب وزيورامیت
T T ملل بیزوال كه هیق داده مر مر1
از بـن مــلـح تـيلر و اولاد سـيدراست
درمنمت حرص
ايتهـه تْوارى ز ناهردان نديدى جان هن
نغس كافر كيُّ اگگردوزى دوبامن سانْتّى
1.41

اتدرين ويرانه گر مىساختى با لقههاى
نحويش رادرصد بلاكى إينجنين انداغتى
درنصيحت

قـابـل إن مهـ كـناكش نيست نَنگَ رموارواسب سر كش نيست

ای برادر دو روز عهـر جهــان هر كب از باى خوريس ساز ایر

دوش ديدم...
در كنــار صاحبـ >يوان نشــت تا بگخويسد مرد دانا هر حه هسـت نحاتم دولت به فيروزى به دست

دوش دبدم مامى Tمد ز آمـمان از معبـر خهـواستــم تعـــــر آن كَغت صاسب را زشه خحو اهـ دسيد

دراندرز نرذند

ازمن دوستخن كه جـوندو گَنجاستـت
 با Tا Tن بنشثين كـه نكته سنـج است

فـرزنــد مـن اي حسبن بسنـــو
 تانى تو بـه عــالـــان بيـونـــد

درستا يش دانش وهنر
زيور مسرد دانس و هنر است
زيور از T Tسيا و باغ مجـر

كاو وتحر را بهل بهگاو و تحر ان


در خحطاب به نقس
بين دونان آبرو ريزي به خالג
اول عنــوان كنى روحى فـدالـ تا به كى ای نغس دون بهـر دو نان


در ثّقاضا
 الى وزيرى كه گومر مدهت 1.94

از عطشّ هر سرى درين منزل به كَريبان كثـيله با جو ملخ



به يكى از دوستان

از تو بر قَيمت و تُمن باشد رنجه جانم جـسان به تن بان باند دوز كَارى جو روز من بان باهد دور از راحت و وصن باشد كاهنـ جــان و رنـــع تن باشد نغس آن ديو راهسزن باندل اندر انگگشت اهـرمن بانشد ور بود نبغ بوالحسن باثد

داورا ایى كه جنس نضل و هنر تو جه دانى كه از زمانـن دون روزى آیی شوى ز من آكه ترا روز گّارى بود كه ديـدئ هن
 هنـل را خـساتم سلبهان دان حيف كاين خحـاتـم سليمانى خصمبَآن ديوراهزن كس زيست
sر تنقاضا

كز نگاه تو خاك جان جان گرددد
 گـرد دو نان ز بهـر نان گَ گردد مادحت از كه بريشان دلم از Tن گران
 سبر جبـان من از جهــان گردرد

 به جي كردى تو كا كمران گَردد نام نيـك تو جــاودان تَردد

داورا بر مــا نگـامى كن
 جهون بسندى كه ازبراي با تواناتيى كه سح به تو تو داد جـيع كن خاطرم ز كار عبال يك مريضم بود به خانه كزو

 ثارماذ كن من و مريض مرا هنتهایى حالش الش از دوا و غــنـا
جحرن صلوبيست سال عـر كنى

همجو ار در هــرار قرن نزاد خلن آسوده ملــت شه آباد كس نگگو يد ز ظلم دوران داد ططقَ بر گَـردن زمـانه نهاد -حلم وعلم و ونار ودانش وداد زانذك در اصل بود باك نهاد بدعت و ظالم و فتنه ريداد ملك را او مربی است و مراد
 شد به عهدنى سراى جود آباد
 نودرجويوسفـنوضا بهز ندانداد
 هد هو بر گاه عدل باى نها خواستم عزم جين كـــم بنـياد كه كهر سنج بود و بالك نزاد اسب بخشيـد و زاد وراحله داد در مــديحس هر آنجه باداباد تا جهانست او جهانبان بان باد جون مها هرغ مادح و منظاد
 آنذكه باشُد ز عدل و رأفت او

 در جوانى به عهل بير آموغت

 نهر ع را اومروج است و مـرار قطب آناق اوست زانكـهـ بود

 لايق او نبـود اين سامــان فته را دست بست و باى ستم دست ظلم از سر جهان كوتان جخون به ايران گهر شناس نبود
 نسته و مانده ديد تا كا كه مرا در توافی اكَر خطــا بر بساط نشاطط , كَاه جالال باد در سايــن عنـابت او

در مل..بح4

مـور دعـوى سليمـاني كند
 صبح را خون شام ظلمانى كنى خسرو برختـ نناخوانى كند

اى سليمان ششمتمي كـز فر تو

گَر بعكس مهر خو امد نشـم تو تو
درحسب نورشيمى واندرنسبـ

دسـت تو جونگو هر افشانمى ك:
تحـادم بز تو كو كيــوانى كند
 تازه مهحچون ابر نيسانى كند
 نصسرت و تاتيــد يزدانى كند لطفت تو يلت مساه مهمانى ملك و ملت را نگگهانى كید در تنــايـت كار

كان ر دريا از گهر خالى شود هرتو راى تو نحورثيلدى كند آمتمان در آمتان دو آت كشت زار جود را انعـ!م تو خضر آبا عالمى از لطـن تو در همسه كارى مدد كارى ثو
 جاودان باقى بمان تا


در مد.J.هגه
 جاودان زنـدگى ز سر تَيرد دو بجهان را به يلك نظل گیريرد خـــالك دوزن ز مشهل تر گیرد آتش اندر به نسنل وتر كَيرد هـه آفـات زيب , فر گیر هـر زمـان بازكى دگــر گیرد
 هرده از دوى ماه و خْور كَيرد نالد رامت به نرن سر كَيرد جه شد و جای دریه در گَيرد شام انـدر كـهـا میر گیرد

الى حكــهى كه از كه تو جهان برسر هر كه بكخذدى جو مسيـع هر كه را يك نظـر كنى از مهر بگّنرى گُ به نحالـُ از سر لطغ

 با تو گر زانگه تحر خ شعبده باز بـاث تـا بـاز بـاز در تـت باش تا آنتـاب رإيست تـو باشُ تـا T Tسمان به صد ;مكين
 روز انـدر كـبا مفیطام كند

دزستا يش وصال شبر ازى
خدايگگـانا ای آن كه صيـت دانـش تو
بـر از سمهر و در آن مر مرا سسخن باثمد

از آنكه ~هر وى از خاوران دو اسبه همیی بـه بامــداد به بـزم تو وْطـره زن باتمد
 هـزار نحهون به دل نافــغ ختَن باشُل
 -

نر اعَ گــوهـر تظم تو ابٌر فروردين اگـر نیــارد بـر گگـردن عــلـن باشد

از آستان تو تا دور ماiزدام شـه شـب دو بتنم من به مثل شعــلن برن باشـد

به هــاه بيـرُن و آسـوده يوـلتن باثل
به هيِع دوز هن TT
كه نوواجب بیتحبر از بادة كهن ياشد
سمر با من دسنان كند نه با همه كس حــري! رستم بايد كه ردى تن باشد

شو ا؟ شهــر و دیارم بـه سر بود آرى هغــريب را دل آواره در وطن باشٌهم

ولى به بارس مر ابن بنده هىنيارم رـ>ت كه دربهگوشم از خحو اجه اين سـخن باشُل

لامهاى گَـو مفكز. سايــهُ شرت هرتز
در Tن ديار كه طوملى كم از زغن بانـلـ
اندرذ بر ای خو نشَنو.يـسى



ز نوك كـلك تو نــردا همه مشلك وگهر ريزد

$$
\| \cdot p
$$

درحسب حال
بتله هرور بادماها اي كا اندر عهد تو
كبلك و تيهو جابى انلدر دِيدة شاهين كنند
توسنت را رايضان هخرغ در يو الر هان
نعلوميتخ دا زترص ماه وازمروين كنتد
دولتوشوكت مـزاواراستشاهانرا ولى

هغتتسال استTTنكه اندر Tآستانت بنده را
تحون دل برجایى مي اندردلل نحو نين كنـد
خسروى و راه مسكين نيــت بر درگًاه تو
تاكساران را بفرما صبر تا جندين كتند
در شكايت
الى داودى كــه دم بي ثنـــاى تو مى،زنــد شر كس كه در طلريعـت ست راهرو يود

لسب ترا كه برده سبق از كميت هــر خ ز!ن و ركاب جرم خْود و ماه نو بود

امبّى به بنـــه داده امير Tاخحـود مُهـا چو ن چرخ بير وهـپو زسحل كندرو بود

باد آيسـش ز دولت اتــراسياب ترك وز اسبهـاى غــاصـئ اصطلب زو بود
 گر كهكشان و سنبلـهاثُ كاه و جو بود رهوار وتند و چابِك ونريه اگَر كه نيست سرا-جهوار و لاغغــر و بيــر و جــــو بو3 در اين سرا اگگريهه بود كنــد رو ولى در رتّــن مرای دگر تنـلـرو بو



روزى ز كاه و جـ-ـو نشود شـع بطن او


رندان نهانله در دهنـن جون نظلـر كـى اين بك دو تا كه بينى دندان نو !ود

در عهــد مسام و از رمـه زال زو بود
مستروم از ج-و است وليكن براي كاه آن ز!

باربِ نَرنّ بِهرد و اسبنَ بكو بود

هرشڭايت
نانوا به نحون خلت جبان استشاردكرد


نانوا ز نو بشكـتن نحلق اهـتـخارهكرد
شر نتنهاى كه دامُت نهان آشُكاره كرد
بعال آنجه كــرد يكّى از هـرار او باور مكن كه اوزبك و توم هزاره كرد

شر جا بير گֹنده و درغن به خديك بود


بج ترص ههر و ماه بر اينضخوان ل'جورد يك باره نان ز سـفـرة مردم كنــاره كرد

الن نتنه در زمانه ز بمال باور مكن كه دور سهر و متاره كرد

دود و شراره مسر به نلك زد پحو نانوا
دوشّن تتود ظلم ز دود د شُراره كرد

تصاب جون نحرون نحلايق ز هر كجا بشنيد بك دو رو به گـر بر گ:اره كرد

زان نان كه خحورد فرتة علاف و نانوا سبزى فروس ;يــز بكى لفمه باره كر2

بالاگگرنت نرخ يــاز , سبزى نرون جـهـاى به روى مناره كرد

آن بيوهزن كا ريحته تصابـ خــون او رو بهر عرض و داد بـه دار الاماره كرد

بتال اسبب ظلم بـه زين بسته گو يْــا ميدان شاه پِك سره از شـه اجاره كرد

نه شه به قكر خلق ونه حاكم بهحكم شاه گوئى مروت از همه عالم كناره كرد

درياى ظلــم موج زن و غـرت مرد و زن جان برد Tآنكه جاى به يلك تختهاباره كرد

در مديته
ای امين نملوت مهه ای معين ملك و دين اى كه دربان درت صهد نغر بر كيوان كند

ساية تو ذره دا مهـر جهان Tرا نمود مهـت توخحـاك ره 11 حشنمة سيوان كند
 كلكمشُلف|فشانتو Tتشجاكه مشيلفانشانكند TiTخنانكه نحال يثربه از تدوم بصطفى تا تيــامت فخــر از تو خطة كاشان كند

نوبهار كلك من يعنى هِمن بيرای دمر از نتـايت بزم را ير لالـهُ نعمان كند

خود بده انصاف مدحتخوان تو يعنى مـا آنكه از مد ح تو گیینى را نزگارستان كند

هون شود مسروم ازاسسان توایىكن كرم
جون ز ذد كَاهـت اميرا رو به اصهاهان كند
السبـ دولمت زير زينـت باد واثبالت زرين تا كبيـت آسهان گرد زمين جورلان كند

جاودان مىنخواستم عـر تو جاوبدانسُود كه جههان ير را بر نا همى يزدان كند

از ده و دو حرغن نامت اين بشارت يافتم كه ولایمشـتـو ـاريت زنده جاويدان كند

در هجو

كيهان خحدو(؟) قم وا كفتم تصميـدهاى
تعايسل ازبن قُصيله مـرا كامــران كند
از هاكــران و حاجبـن آمد مرا كسى تا Tنكه عذر خمواهى عن با زبان كند

گֹتــا مــاي لابـه مكن T بـرو مريز Tان را كه جان دمد هیه بدل بادنان كند

يك دم دعاى كن كه نحداوid از كرم
 باثمل به وـبه مرده كه در خحاك بـسيرند
 گَتم كه وبج مرده نتخوامب به زندگّ
 ليكن اميــدوار هنــانم كه باد مرگّه تيسزش به هيس والد ماجلد روان كند
 شر دل به دهسر زنــلـگى جاودان كند

$$
11 \cdot V
$$

در هجقو

تا چحنــين اك كسان نهـهرورد
إزد وكر مانمدىتْر ابـ ايكانی
هم زكرمان برون نـايِــ مرد كس ستخـاوت نديده از وزدى

در تقاضا و شـكا.بت
 كه در زمان منو جهر نْان به سامان شـد

دو سال شستدكه باشُد به بيـع وشٌ طل بسى كسي كه نحانة خحلى از يجاش ويران شد

ربا ستان و ريا كار و كوسـج و كوتـاه به حهورتى كه ازو در گَـريز شيطان شـل

نه مبتلا شدد در بنـــد او من درويّن كه در شيكنبه ازو كانر و مسلمان شد

به هر سه ماه ز من نفـع مول مىطلبد به هيــأتى كه ازو ديـو و دد غريوان مثد

بر Tن سراستم كه صا-حبب مُود سر ای مرا
شـنان كه صه كس ازر بیمرا ودكان شد
از نتر نتم، ترستم كه مردمــان تويند
كه اين قضيه به عهل نحسينغلى نحان شُل
در حـكمت و معر فت و نصيتحت

خـالٍ با باد وآب باشهد و نار
از جه مو جمود گشثت لِل و نهار
اين هـه انعلامب بهر هـه كار

إن يكى كمابـت آن يكى سيار

از از جهه رو افريد شهس و فیم
 Tبـ در خْــاك از آ


در جهان جیبست اين شهـه Tثار تسم جممعيست جنت , نيسُ دل كاه از پیه دارد نحار
 كز كجــانی و با كه دارى كار
 كرده ازخحون تُوى دستنگگار
 دل نبندد به مهـر اين مكار در بـر ديــه اولــو الالبصــار شُدهای بآى بسـت اين مـردار اور

عهر افـزون بود ز حـــل شُهار نر به بيرى نكريده گَم افسار وعوى دين كنى نـهي ديندار هــت در كيثّ احمد دسنتار
 كه ز خحوابـ گَران شوى نكند تــرگتـ خْوى روبه مهار كس نككروهاستدممتدردمممار اليهـواجوى و إيتدا T از ار به عبـث بشـت تُـير سُرزه مهنار در نهانى تهو گر گی آدمخو ار از سر راه بر كنم اين غـهـار مايـة صلـع انسـدرين بيكار مى بر آوردم از سر تو دمـار باد از عصر و بیخت برخودردار

در نلك جـيسـت اين ممه آيات بهر توميــت دوزن و ز توم بوى جانبـنس ازَ جه دارذ كَّل الى اهير از جه رو. ثشلمى تموامسير تحيسرت هسـت ایى دل غـانــل كيــت متصود تو در اين منزل توعروسيسـت إن جهان كه مدام كس زدسنان زال جرخ نرسـت هر كـهـ را روشنسـت ديِــده دل
 از جه ای شاهبـاز عرئ شهام
sو هـجو
 بعــد مد سال راه گـــم كرد لاف دانش زنسى زهـهى نادان خــار رامى و ككندن توصواب؟ هجو در شیر من نديلده كــى زان ترا هجو گیـويم ای نادان


 ای خحر هيــر كم ز دوبه لنگا آشغאا نكند تــا كـه باى مـردم ديش
 اتسلدرن داورى ز مار هجا رو دعاگّوى شاه بانٌ كـــ شـاه

در قَاعت
جو نيست قسمت درويش لقم4 از نانى نه هايهاى كند سود و نه فنان و نفير

اگر بكنج قناعت بساتحتى درويشُ


بوستان سيماب بر شُد T Tسمان سيمابـ بار
بر فروز اندر بنارى Tتن ای رشـك بهار
קيـتْبرطرن بهارىخوشُ در ينسرما وبرن ناله نى ساغر مى شاهد و گگل اين جهار

در ههجو
ای ای .............. ايِنغدر تو خرده دان نبودى بی رنع مباد جـسم بى غحرده نبود خون برنجت

در شكايت حال

كه ميگريزد مرد از زن و بلدر زيْسر كسى نخغوانده در اخبارهعاجنين دنرد
 بهر كه بنگرى ازمرد وزن بيخانه و در
 ز خوون ديده بود گَر رنّى بود احمر عطاى حجةَالاسلام متنداى


 برم بـروم يناه و كنم بهند مقر

خدرايگانا درين گرانى و تحجطى
 باستخغو ان خلايت رسيله كارد جنان تنى نبينهي زنده دلى نبينى نـاد


 اگگر عيال ثبودى مرا مالی نرا نبود
 بدانـخلى كه در ذات او بود كه دستگِر نگگردد اتگر عنابِت تو

## در تسلى خاطر



 دو روزى با تو اي صلدرفللـنغر كه در زنجير بندد ضيغر نر نر
 مشو دلتنگگ از اين سغلهرورر


 نَارازنخونمحبورداستورسنجر بهـتختيصبر كنجونونزردر آزر بير يوند ازين بیهـهر مارير در آذر صبر كن جون بور بر آذر درخت صبـر آرد بار منكر
 كسوف از بعر نورشبيد منور به جـرم تابنـاك ماك ماه بنگـر دهـد باداش گكـــج دولت و فر نــدارد ههر با برد هـنـرور در كه جوناناندرقغـ فر سود بيكر
 ز شاهان و سران ملك برور عـروس ملك را بستند زيور نهـال باغ اميـد آورد بر بـه بسنـ يرنشينى بار ديگر

هـحب خاندان مصطنى كيست بنـاه دين و دولتـ صدراعظم
 اگر كج باخت نراد زمانـــ مخور غم كاسـاند را اين بود ايرار كجا روباه را بندد به زنجير كهمرجنسيبجنسنس ريود كند مبل
 جومنبر يانت زيب ازنام عءـهان عروس دهر را زنتـتـت آنين مبيندستنگگارينش كه ابندست
 بسى بیهـر بائدر مادر دهر

 توخور ششبدجهانتابي ونيورينـيـا
 كال ونال ونص باشد هر دو درماه
 مجو مهر ازفلك كاين زال بيّهر
 جو آزاد از تفس شـد باز دولت بـسىا بودند انـــر بند و ز زندان جر روزميخنت وغـشـان سر آمد آمد مر آبد آنحر اين شام غم انجام


در خططاب

ایى دونت شر ع و دين دارار
آراسته حتى ترا از إن جار
خوار ازتو بود هــيـنه دينار
ناديله جو تو مسبهر دوار
بر چ-
در مـاية درلتُ نـُ نـــدار
از چاه مذلتش خوابهم زذو ديله رنته يككار نه مونسس ونه معين و نه يِار مونس نه بیز ششالل و كغتار
 كو بودمرا رفيت وغدنخوار بار غــم روزگگار بردار هيوبـته بتاب و اختّر مت يار

اي شظاهر بود مهلى راد علم و ادبـ و بزرگّى و جود نهــر از تو كند هماره دانا در برج ججـالدل آنتـابى توهرخ و ههین برادر تست از لطغ سوى هما نظلر كن برهانشزدست ترضـخو امان ازستختى ترض وبرنـ وسرما نه هيزم و نه ذغال و نه هول
 تا بود عـزیرز دهــر بودم
 از دوش دهى به دسـت همــت خردرُبلـصفت بهـحر خدور لـت

در خـطابب
الى مهتـر فرنحنـه و ای داور باذل اى مغصهـل اهل عنــر و ملبــاه انحـار

آنان كه شبب و دوز دوند از نی اكسير


تیT مر گَشته نگگردنd در اڤطاع و در ابصار

امروj تحويــدار متـا ع هنــر و فضـل هـتى تو و غيراز تو كسى تيسـت نريدار

ثيزان به نثـار تو زر و سيم تنـانـــل

 گی لز لؤ تسر بارم از طبـع گَهـر بار

ريزم همه در مدع تو مشلكتر و تو زیز از كمن گَهـر بار نشان سيـم به نحروار
 بغـزاى ثنــاگوى موا یايــه و معــلار

لزدان هههان روز ازل از يـــد تّرت بمرشته سراباى وـــود تو ز انـوار
 تو گَلشن آمــال جهانى و خْسان خار

هم ثهبط الهامى و هم ثشخزن اكرام هم مشنرث انوارى و هم مصـلد آثار آثار جهلالت ز تو بيدا هو ز مه نور تا نور ز مه تابد جود و كرمتـ كار

در مسايــن جــاه تو همـا ياد ثنـاگو جاويد تو انــدر كتف لطغ جحباندار

در مل.يكه

زارك شاه عحـالمش زيـود
آنتـابيست بر سیهر دگر

شُد ز گَلزار خحلد تخرم تر
خسرو عهل و هعصدل داور
لسكر او ترين فتع و ظفر

خالك راه تو مور بـخش بصر
از تو داردهنر بها و نخطر

وهازينخودزر نگگار كهـهــت بر سر شاه آفتـابـ لـوا مـاية كردگار و ملبجاه خلق Tنكه ايران به فر دولت او او زينت تأج و زيور اورتگت كتور أو شمال نحلل برون

در تمقاضا
اعى سهر -جالال و بسمر عal مير امل هنر توتّى كامروز

مى خورد درزمانه نحونجـگ,
بنده نحويس را به يادآور
به رمُيدا و مير و ثمير دگر
ایى نحجسته اديبـ نيك مسر
 مى عـيـتـت هدام در ساغر بادهات جاتغناتر از كوثر

نانةٌ هِين ز رشيك خامة تو

باو جيردنمط تو ـا جـت نيسـت
حه شو دگوزروى لطفنو كرم

نا مدام است دور هحر خِ باعا
مبجلست دلگثـاتر ازرضوان

در خـطاب
 ينهان بود از ديــده مردم به جهـان آز

از خوراجهُ اهوازى من بنده سه غازیى


از وعدةً او رفته كنون مــاهى و شر دوز زان خحو اجه مر امسـت غالمى دوسه دمساز
گويند ترا نحواسته متشين و بیـا خیِز

جان بر صر خحدمت نهم و ل'بــ كنم سـاز
همون در برTن تحوا-جه رود بنده بگويد از گیته و ناگֹته مسرا بلكه فزون باز

گورِد كیه نگغتى تو در اتنــام مسه غازم باز آرى و عــذری ننمانى سيس آغلز
 بر من تو به بيجهارگّكـ يكت دوسه ميساز من مسגلג تو كز شعـر من آيى تو در آفات سرافراز گوىد به مُمعرى نتـــوم دنتــر شـرت زر يحوى و بر اين مُناعرى و مُعر مٌرداز

با بندگّى من كن و آزاد شُو از غم يا آن كه سه غازم بـه وز خطانه بدر تاز

كـــِيم كه غغـلام در شُهنشه رادم كز بنـدگِّنْ بر مهـ شاهان بودم ناز

ثباس شهآن خسرو غازى كه، بــه عهدثي آرامـغه صعسوه يود ديِده شهبـاز

گَريد كه اگَر بندة شاهى ز جه دربند هـنتى و گـدازی چجو زر اندر دهن گَاز

انسـديشهام اى شياه بود كــز ني غازى آخر كنــدم بنده خود خواجها اهواز

در هجوو

فـران ظهيــر دولــ با من
انتاد به شاخ گـاو . .
تشناخت مرا و تاكسىى كرد
در هجو
عجبـ امــــ از خــريت مردم
صد هزار Tفرين به مردم تم گَـاو را نايبـ الوزاره كـتـد اگَر اين نايبِ الوزارة ماسمت الون

در مرثيت
از وجود آن كه عالم را كلستان يانتم عالم اكنون بیويجود او جيو زندان يافتم ای دريغا شُمـع عيش خلق عالم شُدنحموثى زبر نحاك تيره نخورشيل درخشـان يافتم مسُرق خورشتيد تابان درنخراسانست ومن مغرب خخورشيد تابان در خراسان يافتم >ر نغرد انعـام احسانش زبان شكـر كو تا بغويم هرهه زان انعام و احسان يافتم

كترين انعام او ايِن بود كندر دوز گًار


ياد آن شُها كه هحون بزم نشاطل آراسنى سُـــع آن محفل هس و خحورشُيد تابان يافتم

بادآن شبها كه اندر بزم جون فردوس او هرجهآن ميخو استدل در:بزم او آن يافتم

باد آن شبها كه از بهــر نتار بزم او مشُك ازگيسوى حور وزلف غلمان يافتم

مىسكفتم گاه جون كَل از نسيم الطف او خو إشتن راكاه جون بلبل غز لخوان يِافتم

ملك اصغاهان اگر جهه كميأ صدقوصصفاسـت بهد ساجى ميرزا معصوم ويران يافتم

سر گذشت نوحوطرفان را مدا ازما طلمب كاندرين هاتم به جشُم خوبسـطوفان ياذتم

در تقاض
بزرگوار امبـرا ای Tنذه با جودت ستوده نيست كه نامى برنم از -ـاتم

شُبست و بنده مها با يكى دو تن رنقا به زيـر سايهٔ لطغت نشسنهايم بـه هم

براى آن كه دماغى ز باده تر سازيم **ــوم بر سر ما كــرده است لشكر غم

كجا دواست كــه ما تشنه كام بنشينيم


شُود كه لطف كنى شُيشهأى ز جوهر نابـ كه تا به باد نوخوش بر كتشمـم امشُب دم هماره خحصـم تو كم باد و دو ستانت بيش به روزگــار بود نام تا ز يـش و ز كـمـ llo

از هــزار و دويــت حـى قديم ماه ذی الیهجه ماه با با نكريم طامِر جـانـ
 حور Aمعشعبتو فرئتهـ نديم داشت جون شون كو ثروتسنبیم دل ا-حباب در نــرات دونيـم كرد دنزل در T Tن مقام كرإم ان هـذا مفــام ابراهيم

 ساتحت از دام روزگّار خحالاص
 كَشت شمراز ساكنان بهتُت از هى سلسبيل شد سيـراب اوشكغته جو گل بهروضه وصل از جهان مُد به بوستان بجنان


در تّقاضا
لهف هـفدان كه میتوانى كن بتشيُس از روى نكتهدانى كن جود با وی، جنانكه دانى كن زنـــه زين آب زندگانى كن نـام نيكـوى زجـاودانـي كن

ای جهان كرم يه اهل هنر خاصه با ششاعران نكته شـناس جون تو دانى بهـاى دانشور


در قناعت

يـش دو تان تا بكى ایى نفس دون بهردونان نحويش دا مـازى زبون عتل را از دسعت نتهد ذونونون

آبروى خحويشتن ريزى به خالك
 راه را از دست نـهعد راهـرو

## در توصيف عمارت

 كه به كيو ان همى زند ايوان كه بالـد ازو زمين و زمان

در خحجسته زمان دولت شاه
ناصر الـدين شه آنتاب ملوكو
آن شهنـُاه آنتـاب سريسر

T
 كَو بیا بنگـر اين بهارستان ای كه گو تي بود بهشت نهان
 لالג او حا حو جاننزا ممچجو روضهُ رضوان بوستانى بر از كَل و ريدهان كه كند يِير را به طبـع قـوان ران
 تا يِارايِلـ ابن خحمصسته مكان عنـبر آرد ز طــرة غلهان
 بوستانى كه زنلده سازد جان در نحور عيش صا-حب ديوان عالمى هـهحو روضا


بر جهان و جهاتيـان بانئد



 نافهة او ز طـهـة غم زدا هصجــو بوستان الم آسهانه هر از مــه و بروین
 ایى كه گَغتى نهان بهـتـت بود
 نافـه آرد ز زلفـ حور العين
 نو بهارى كه تازه دارد عیر

 جاودان در هنــاه دولت آر أت

در باده ؛بو ستيـن
 ب4 امـانت رميلده در بر من كه بلــرزد زه ابرد هيكـر من تا دهد گر كتى زنلهه ;وست از مر هن

الى كريسى كه هســ
 يا كسه دانسته شـخـص باذل تو زان بجحبيله همهحو سجان به تنم الغرض بوسهبن تخواهم

در تارينخ در تَنشت

اسـب ههت ازين جهـان بجهان خورِدتن راز مكر او برهان

دل منه بر ونا و عهر جهان شوى كـن باشد اين زن مكار

سو نخت داغسن روانير و جوران مو غرو حـشبعجـت ازينزندان با دوصلمآه وسوز و درد ونغان در گلاستان قـدس كرد مكان

ای دريغL كه از جنای ظلك
 آنكه نحلقش حسسن جونامسُ بود خو است تاردِ او زطبـع زد رتــم از يراى تاربخش

درنحـيـحت

خوريس باقى به ترك واتى كن
 از كفن راد زرفششـانى كن هون بخخلان نه سر كَر انى كن انـدر!ن تحجطى و گرانیى كن بانّ باقى و كامسرانى كن هجرة بهخت ارغسواتي كن
 ابسلد الــلدهر نام تـا

 دسثگيرى به قرض يا به بتطا جون ترا نام در جهـان باقيـت از شرابـ طهــور جان برور

2ر هـجو
خان مكرى درو عزيز شلده ميـرزا تهـرهـان حيز شُهـه

مُهر تبريز مصر مكر هتت است تهرمان ميـرزاى آن كثور

در فضيلت فناعت

به درويـُّى و مسكينى بسازى علم بي بام گُردون برفرازى


اگَر ای نغس با من جند دوزى دو عالم دا به مسلطانى بیِيرى بــره از آستمان مِر خورانت آرند

در تقاض!

بر مسه سروران خــهاونـدى غانل از ــالل بندگًان چجندى هر كه را الز نظر تو افكندى

الى

رزز گارش به تحاك درد دو انكتد

كه ;ـدارد بـه دهـر مانْتدت سخت گگرى و مـــت يـوتدى
 دست انصاف اكّر تو إربندى

 زانككه بنيـاد ظلـم بر كندى

والم خوامى مرا بود در شُهر دبو نحونى و غول هنجارى
بسر :و كا آن بلمب مر مرا باى مينهـهـلـ دربنـد كرده سرگَشته همچو قافيهام اين هتينـم به بنــد او ميـــد
شادباشى ای درخخت دولت بار

در مد. پתه
 جون سكندر به فر و نيرونى نوعردم كمــال دا تُونى دفتر ععلّ را فرو شـونى كرد آفـان در تكايوئى كه بنام و صفتت ارسطوئى ;و نه حونان گییاه خود رونی تو حی رضوان به باغ مان مينوثئى باشد اندر ججهان تو خورد اوئى تو به علم و ادب در آن سونى
 بسحه در خلق و نحلت نيكئى وآنیهی از روزگار مى جيؤى باسبانى و ماه هنـيدونى

ای به دانسن ترين السكندر
 دار ملك جــلال را شاهـى


 پرورش دارى از بهار هيو گّل
 آنكه میصود عــالـم و آدم زان سوى عالم ار بود جانُم پانى تا سر زمانه گّوشَ شود
 Tنجه از كرد كار هیاخواهى تجرخ سازد به تصر رنعت تو

در نصيحت فرزند

جهد كن تا كه بى تا خحـلان ره بــنـر نسّوى در جهان نحوار هر نظر نشوى

اي حسين ای نهال نضل وادب
اي بسر دانش و ادب آموز دانـُى آمـوز تا بــه نادانى

بصر اين است بىبصر زشوى


بى هنـر مـرد هعتبر نـوى

إيه زان يافت كوروكر تشوى
تا نحيـا:ت طلب دیَ نتر نترى
قانـع از نحود بدِين قدر نشوى
هسـدف نـاول مسحـر زشو


هكهت آـوز و عسرغت انلدز

 هرد را اعنبار از هنر اسـن
 علم آموتخت با ادبت بلدرت پـرت را امانت است طـربن
 دل درويشن گگـر نيــازارى حون به خحون دلت بيروردم

در نعر.يغ بخارى
كه إبر اسـت مشنُولد سِيماب بارى بر افروز آنشت بيا در بخخـارى مى بیغْنُ و تر گَس كو مهارى دراين نصلازازتُمور لعل تو خحو اهم

در نار..ِخ درتَّنشت
بُد هحو -امجى ميرزا معصوم در باغ جنان

 سال و مهكارش بلمى ترويب ديّن ا-حمدى
 ماند از وى ياد گَاری مصحّو ازـهانم عدى

هسجو ذو المر نین سلى بست لـِكن آتشى سو خـت تا يأجو جبدعترسـم ديوىوددى

مهرزا مهدى ميهر فضل ونحورشّيد كهال آنكه در راه ثُريعتـ مى كند بجان را تلـى
 غرنه مـم تاريت Tهل بر محساب ابجدى

## قطعه

داده فرمان ترا به دربانى
نـهـ نو اسفنــديار دستانیا
رامتهى • . . بنده را بانى

تـاسمب . . . .
نه بود هفتخنوان سر ای اعير بسكهمـنى درازو كوتهدست

رباعيات

آنكس كهمحب خاندانسـتسهـا
فردوس برينّت آشبانست هـهـ

ور مهر على ترا بهجانستمها

يا مرد هوا باش تويا مرد خـدا ورمرد خدانى بزن آتش بهدوا

از مهر هبان در بی كين هـا عشق دخ نو صنم بود دبن هما

ناهيد بود بر بطى نغمه سرا فردوس بودمجلمسوشاهلحوردا
 جز بركرم او نتوان گفت ثنا
＊＊＊


بكدل نـو ازو ولى بينديشهمها كَرمردهواتى زيخدا دسـتـبدار

ایكفر سر زلف تو آثين هما


類
برنتخص رحبمتخانامينيالرعيا كَ زانكه نتاكتد بر اهل كـرم
＊小入夷

سبع على و آل بود در دو سرا من مات بهبهم فوالثّ نجيى

از بادة ناب تازهكن عهد نباب گر اهل دلى زبان مرغان درياب

خورشيدوجو دوجرخ ادرالـغايست احول نشوى هـباكه لولالك عليست

در خلوت عـّن هیرمر راز عليسـت نحوش باشقـيم جـنت و نارعليــت

در خلوت عشُق مدرم راز علبست جون نبك نظار كنى هما بازعلبـتـت

بوشيمناودولت ودينراسبباست


در خلوت انس محوم جان منست ماه رخ او شُمـع فروزان منــت

درمجلـس ناص عانمقان جاى منست مه ساقى وزهر ه مبجلس آراى منست

كتّتى وجود ما به غرفاب فنا در معدمشان جو نهاك ره بان中本哀

来水

سالار زمين و هاه و الفالا عليست لولالك اگگریه شست در وصف نبی

本事乐
در ملك وجود شاه و سالار عليست با ابنهـه جرم و شرمسارى اِـلـ

来必衣
انجام جهان على وآغاز عليست هرجند نبى است مظهر كّل صفانت
＊中＊
（\％）
 ＊小度

آسايتى جان حبيبه سلطان منــت برشٌهـع جه－حاجتم كه اندرشُب تار

－ Lata

小机な

از دولت عشتَ ثاه درويس منست در دير يرستنُ بتان كيْن متست

ور تيز مدام مى ورْور بدناميست


ناكام دلى 1
مغصود تو تى به كبه و كوىو كنشت


 دل با غم دورى دلارام نحو شهـت

در هلا فنا بِگیِرد از مسلطان باج كآرند شهان بر Tسنان تو غر الـران

با روى صنم ياد صهل بايد كرد از خالك مداواي ري رمد باد

بى，

 منعان طريثت عششق و

氷水
گر باده نهيخورم نشان خاميسـت مى شاه و وزير وزند بايد كه خورد
x．
ای شـحر تو دوزذ ووصهالتوبهـُـت مستجود توثى به مسـجد و دير مغان

3
مى فمل بهار با دلارام خحوشــت ت زانبجام بجانجهغم تحود
＊＊＊

ما با مىوتطربـنحوش آواز نحو نُبم
＊＊＊
درويش عججب مداركز دواتت تاج گر كشور غقر يافتى نحوش بنشين
＊）
درويش اتگر كله نمد بايِ كرد در ديلـة بينس ار رمد

3
 يكنجام اكَر بنوشـد از جششهع عشق

مهد بنده بر Tاستان چحو تيصر گیِرد تـاج از مردارا و سكنلدر كَيرد
$* * *$
 بامال سرى كـه نمالو إى تو نشد

ملطان جهان تان مسرخمويس نهل يك گًا ز بـاى خحولشتن بيس نهد

از جود تو برجهان جهانى افزود گو تافيه دال مُو زهى مالم جود

سحشْتس حشـم موزيد الملاك بود نــالك تــدم مؤبد المللك بود

از Tهــدتش به تن دوان باز آيد كى تير گگنشته از كمان بازآلي

يارب ز بريدن دوزلت تو جهه دبد ث! آنكه هـزاد هردة نحلى دريد

صيدى اگگر از كمند تو كرد فرار با يِل دمان كـجا زند ريشه زار

* $4 *$

درويسّ بدل هحو مهر سیِدر گیرد گو باي طلب نهد بدر گاه على

آن دل كه نسرده در مزای تو نشل ناكام دلىى كه جان به راه تو نداد

در موحلـهأى كه بای درويُّ نهد بر درگّه او كجــا تواند تردون

دستتت به سهخا هيون يد بيضها بنمود


تصرت علم مؤيل الهلك بود كـدل بصر و روشتنى ديلـة عثل

هون عهرگّران راحت مصرى كه كُذتُت باز نايد مبهات

شهز اده بِهن كه زلفكان تو بريد حز Tنكه هزار خخانه دلـكرد نخواب
 با شُيرقوى ڤهمسان كند صيد صغيفن

118A

نبود گَته شگار گَـر كـرد نرار ناجــار گگريزد از نهيبت ناجار
 آن ماية شُادى دل تنگی بيار

در نكتثٌ عشت تِيز هوشُى نحوشُتر از گفت وسنو دما نخهوشى نحوشتر

وز دور زمان پـاله خوردن بهتر كارى به جهان نكرده مودن بهتر
|نگگشت عهسل نحون دل مهد هزار درويش میخور

ازدست بتى چحو نحويشتنساده بگير وانگاه جهان جو تِـغ شهز اده بییر

يكدم شو الزين مرزهدرايتى خاموش

 رد دوى كند تفا بود فن رويشّ
 گَشيرنلك بنگرداين دست وكمان

*     *         * 

در نصـل بهار جام گلر;گُ بیار گويند كه مى مُادى دلنتگَ بود
***



از نحلت جهان كناره كردن بهتر در مذهب من گّر اين بود كار جهان

از خحوانفلك قرصجوى بيش میخور از نعهت الو ان شُهان دسـت بدار

اعى ترك بنه تِيغ و بهكن باده بگیِي


تاكى تحودرای كردن افغانوغمروش


زاليستا فلك كهمسبت دستانخويشُ گر مهر كند جنا بود Tن شهرش

1174
 ابنوحى بو> كهآررد جيرائيل

آواززبوالعاسم ونىز اسماءبل آنيـك بود كه آيدازرب جليلي


وز صومعه و شبيخ بود فر بادم ....... زن صد هز ار زامد

يكتجند دگر ــكـيموغرز انه شدم ازقيد خرد دستم و ديوانه شُدم

خر شكل بشُ نديده بودم ديدم عبـاس عمـر نديله بودم ديدم

از ابر كف تو ملك تزوين خرم جز آنكه هماكدراشد احو الددزم

تسبيح بدل بـ زلف دلدار كينم خودرا زغم جهان سبكبار كتيم

خو نتخوارمشو مكا مغانى بستان يا اينكه كـيند ايلخاني بستان

مثـكبـت كهقيمنس بود نتمدروان خر نست كامشك توبودراحتجان
*** *
***
*
 * 梀

گوبند ز ميشانه و هونى شادم
كَور بــدر هزار صونى ...

يكتجند به خاتقاه و مبينانه ندم خهون حاصلدوز كارديدم ناجار

مير آخور خر نديده بودم ديدم عباس على شُنبده بودم ليكن

ايى نان سمهرقدر خور شيديكرم درملكتوناطركددزمكسنـنـيد

برخيز كه رو به كوى نحمار كنيم از بار گر ان زاهد Tاسوره شويم

ای تَرك سُراب ارغوانى بستان يا طره به صيد دل زمهم بازگَشا

*     *         * 

درزيرعرفجين تو ایسروروان گويثدزينيلكزنخم را هستزينان

率

خون دل خلقَ ربز و يس حانـا زن زین اس تدمى بهجانب صشر ازن

## * * *

ای آتس دل تو نيز غمغخوارى كن كمتر ز جماد نيستى كــارى كن

*     * 

در عرئى گَرنته قدسبان ماتم تو خحون باددلى كه تموننتهد درغم تو تو

## 

صم خرسن گّل بود به ايراهن تو گـرديــده گــواه باكى دامن تو

*     *         * 

"جهــوعــة عتل را بـريشانى به زآن علــم هــزار بار نادانى به * * *

بس نصرت و افبال قرين و همراه افراشت علم عدل جهاندار ؛به

* 教 *

سبمين صدفى گو^ر نابـ آررده ماهی ماند كه آفتاب آورده
***
وِن شُور ز نغهة به رود آوردى خالك سبه و קجـرخ كبود آوردى اردى

بر كثشن خلــن آستنين بالا زن در شهر دلى نماند در دست كسى

ایديده هحرماسـت خورن جارى كن خونشد دل سنگت خار مدريارى تو

ای خحسته تنى كه اشـلك شُد مرهـم تم تو خرم جانى كه در عزای تو بسو خـي

در يــرهن صرير سيمهن تن تو نحون دل عائقان به د1مان بر خلق

Tنبجا كه سريِم اوست حيرانى علمى كه ترا ز ختويش آگه نكتد

از بهخت جــوان ميــرزا نصرالشا مُد كعبة ديگگر به صغـا اصغاهان اين جام كه لعلگُون شراب آورده


مطرب زهه ايِن يرده سرود آرددىي در رتص وسهاع ازيكى تغهيُ عشّق
 هر لجظه فنـانّى و بغـانى دارى
 غم كاه و دوانفزا و اتله گֹسلمى

در نمّم غلدير كاى تحلا را تو ولى بر مسند احصد كه سزد غير على

كاين گونه دوای درد وداروى غهى با باده گهى كه در كف آن صنی
! در هومـم كّل هو ای صسرا نكنى

وز دشُهتـمان به جـــان تبـرا نككنى در مهدر بهشـت عــدن مأوا نكتنى

باتى به بتـاى جـاودانی نشوك TT

بيگانه نـغسـت بايلد ازنحوينّ شوى


در هشت اگگر راه به بائى دارى آگــاه ز خود نهی كه از هالم غـيب

*     *         * 

ایى مسیجد جمعه كعبةُ اهل دلى حون بزم امام جتمعه عبجهو عة فضل
 هولاى جهان توثى يسن از من آرى

ای جام هگر باتى از جان جمى راز دل يلك جهان شود از تو عيان

امبـاب نشاط تـ مهيـ نكنى زان بزم جهه سود كاندر تيشْ مدام

تـا بـا علـى و †سوده مــا ز نار دوزخ تـنوى
***
از شستى خحويسُ تا تو فانى نسْوى نا دنر .علم و نفل بر هم نز نـى
***
دركشور فتر اگگر تو دروبشُ شوى جونعمركماسـت يسشازيندنج

Nry

تارسم زه على يرسـت ناكاه شوى انديشنه ز سـر بنـي كه كَمراه شوتى
$\%$
با آنكه نــان ز لعل جانان دارى

***

 * **) 3

بك لجظه به هونى آى مستى تاكى

*


$3 * * *$
از فاطمه ق دو ;ــرَ المين ولى بتبـاد دو عـالم ابـــى و ازلى示
عالمهمهج ج-موهمجوج جاناست على مهمار زمين و آسهـان است $=$

نـاهد بهجيامت و بهمهات است عاتى ور تشنه لبى آبـ حيات است على

4

## 

 نینى غلطم كه اندربن ورطه هــا

اي جام مگیر تو آب سـبوان دارى

 تا زآتَن باده جهره

اي خرن شُده دل هوا برستى تاكى خرن نيـنى است آخر كار بهان
 از صادن كاظم و سه ءـسكرى است

## $-$

صمنهـه
عنوان

غز ليات
$\Delta V A$
$\Delta A$ -
$\Delta$ -
$\Delta A I$
©AF
$\Delta$ Nr $^{r}$
$\Delta \boldsymbol{A P}$
$\Delta A \Delta$
$\Delta A F$
DAF
$\Delta A Y$
DAY
$\Delta$ AN

- 14
- 14

44. 







بر رخ فكنده سنبل بريبيع وتابـ را را
بادم عشـق نو ديرى ششذ كه دمسازيم ما ازما گَر انتقام كشد باد
عيد است وبهار وروى صصرا

ساقى بهجام ريز شی لعل فام را را
 خزان دربوستان آمد بهيغها ساقيا نصل بهار اسستّبده جام مرا عشتاTنگ, نها بدلT تشیى افروخت مرا

من ربا نمجداتى زندالعمى ای زلفـ ونحطت دام ده مؤمن وترسا آنكه انديسئكند عالم رسواتي را
 توبهار اربه تماشا بروى بستان را هججبى نيست كه مارا نبود ره بنو يارا ثبهاى هجر بود دلى همتغس مرا سوى ميخانهُ عـّف آكه از روز السـتآنجا يِير دامن الطانـ بادنـامى را
نتخراهم بیرنخت عـيس جهان را جانغز الميآنى ای بادصبا جند يوشى زير مو آن روى را لوعة فى العلب من نارالجوا

084
\&..
9.1
f.Y

今•Y
G.r
G.Y
f. $\Delta$
9.9
f.V
f.V
f.A
8.9
$\Delta 41$
aqy
aqr
a9y
040
490
a4\%
$\Delta 9 Y$
aqY
A4A
D9A
094

از آفتاب شُود تنخت بادتانُى نخجسسته دولتمللك است بادشائى را
 بارسايان كه به عشقَند ملامتغَر ما
 غيبدان داندكه عيبكس نميگو تيم ما مشكبار از سرزلفـ تو بود دفترما باردايان منكرعتعَند در ده -جام را

گر دهد دو ست بهمن منصب دربانى را
بنى
بهيغها دل ربودنه ازكفـ ها
گر بدستآرم شبى زلف نگارنوويش را
f1.
F1.
511
Fll
fir
fir
fir
sif
fir
fla
910
519
fis
giv
fil
819
FY.
FYI
FYI
gYY
GYY
GYY
FYY
fyo
SYA
gYg

ببين بهحلفهٌگيسو جحمال بجانان را صبـع بهار اسـت وبامداد تماشـا مرا عيش Tنگهع گردد مهيا ای لب لمل تو رهزن دل دانا
صغاى كعبه دمد طرفـ آستان حبيـب به ينما برد ازمن طاقت وتاب به ارمغان جه برى جان بر T Tستان حبيب از نـراب الست مسـت وخر ابِ بر آرد سرحو خْورشبد جهانتاب ماه من تا زرخ نككند نعابب نسيم صبع جو ازروى گغتدس Tفتاب عالمتاب نوبهاراست ساتِيا بشُتاب تابكى آن روى بوششى درنتاب

 جانفر اميائى ایى بادصبا ازكوى جون رهسر گَشتگان ندهند اندر كوى دومت
 عشتّ باشد بردهدار روى دوسـت Tنراكه زلعل تو مى وصل بهجام است غير مستيار كسمهنيارنيست ديِگ, بهمن اين خرتة آلوده هرامست ايكه خحواهى ره برى در كوى دوست
 هوشيارى دگر ای ثـيخ مهو ازمن مست
fyY
GYY
9YA
spa
gr.
sr.
sHI
gry
gry
9YT
spy
sYD
sHy
gYy
SFY
frA
spq
spq
sp.
fHI
SHY
GHY
FPY
fys
fff
sYD
 مشُكين جهان ز طرة فار غ بود ز قيد دوعالم اس اسير دوست عاشق ديوانهام باكفرودينم كارنير ديست


 در حريم دل ره اغيار نيست

 بگخار تا بيبند جهال دلفريبت
 برانكن يرده ماهما از جمال جورن كالستانت




 دل درطلب دوست بود دوست بـد بدام است
 به دو زلف بــكابارت به دو لعل ير عتيبت به قتل عاشفان كردي اشنارت تو آنتاب جمال ر م من آنتاب برست
 دردم از اوست كه درمانذ مبه عالم از از ارمت Tنجاكي دوست جلوه كند حسن ماه جيست

FY\%
SYY
fYA
sHA
944
F0.
$9 \Delta 1$
901
faY
SAF
for
fAB
fAF
qAY
fAr
8AA
$4 \Delta 9$
48.

951
951
f8T
gep
fyp
$48 \Delta$
fff
\&fq

 برانكن از دغ آن مشكين نتابت
 از آن مشـكين خط شبرين عبار عبارت با تو هر روز مرا عيد مماير ن فاليست

 درويش كه دارد بهجهان كنـع گناعتع

 ازاشك روان Tـبـ بده مزر ع طاشت
 بهل اين نتاب گیسو ز متمال دلفريِت زاهل بر ميز گَار بيند اتَرُروى دوست
 بئوثّ باده واميلدوار باتي كه دوست ایى ترك بله باده كهمنگام بهار است وه
 تا دوستـ بِار شسست چهه هرو از دنسهن اسمت
 بز ازشامد وسه غيردت فروردين است گر يدانم كه ذر اين شهر مسلهانى هسـت كيست درشهر كه صوداي تواثٌ برسر نيست تا زلفـ منبريت بهجهال آن زهسر شكست
 lirq

9qY
F\&A
F\&人
949
sV.
sY.
syI
gVY
sVr
gYf
gyf
sYO
fys
sW
sW
sya
fyA
9Y4
fA.
fAI
fAI
fAY
fAT
fir
fAY
4人A

درمهـهُهر ولى نيست كهشيداى ثوونبست خوتسْتر از عيش دوعالم جها بود صشحبت دوست نالة بلبل ندانم دربهاران ازجه دوست ساتى آگراز دوشى به بيمانه شرابياست وادى عشّق بهر سو خخطر اندرخطر اسـت مشتاتِروىدوست دل ودوستـت دردل است جز به اشك وآهكسراره دراين دركاه زيست
 هـ دلارامشبىى
 شـاهدى راكه بهكغ جام مىرنگیِناست تا صبا دست بر آن زلف معنبر زده است ما رانه غم جنـت ونه خوراهنت حتوراست هر كه دل داد بهجانان تحبر ازجانسُ نيست دل ودينى بهن آن غمزة كافر نگگاشـت دلى كه مست شلد ازجام دوست روز الست اگر ايِل به ره دوست دود جانوسرت نه ممين بـر مرماشور توشيرين بسر است كَتم T سوده شوم زانكه خمطت سرزده است

 بیوداع دلآيم بـاى محمل دوست دردلخسته ميندار كه آرامى مست گويند مه روزه شُد وبادهحر امست تحجسته امشب 1 از ازبمال ياران امت طرف هِمن زروضها مينوى خحوشُتر اسـت
fAD
fif
4人f
fAV
sAA
sAA
919
9A9
49.

941
991
gay
far
gay
990
990
gaf
gar
gat
949
Y..
$v \cdot 1$
$Y \cdot Y$
$\gamma \cdot Y$
V.r
V.Y

هر هند لب لعل تو آسايسُ جان است
تسرو Tان اسـتاكه درويسُ دريرويزاست ملك ملك باد بدتدبير كمال اسمت ما رانفسى بیىتوسر ملك بعا تيسـت بارسیى لعبـت من هُتنهُ نـام وـحلب الست
 برده برافتدگَراز جمال محمد
 غرص از كون وهـانگَرِخ جانانه نيود عاشٌق بيدل كجا باخلى عالم كاردارد غرض از خلفـت عالم دن نيكوى تو بود كسي كه جون تو:هـشتّى بتى به بردارد هزار سلسله دإو انهآن بسر دارد عشاق حق مرست كه بها جام ولا زنند
 چالك Tن دلكه در اوغير ولاى تو بود روا بود كه نحدا كام او روابك اوكند زلف برانفكن كه شام هجر سر آيد Tنجاكه يارباشُد باغ وبهار باشُد
 سبو كشان خر ابات آنجنان ثـتنتل نسيمهر تغسى باغ غتازهتردارد
 كنون كه باغ شد از سبزه هينت موعود



با حنين لطنف كهآن ستخت كهان مى گَذرد اين شورحست كيسـت كه اندر مهان فتاد مسيند حسن نكويان اگر برانگِيزند دردو جهان روى اوست كعبة متصود ز دلبران مه من رسـم دلبرى داثـ رازى كه ميان من و زلف تو ثهان بود درعشتى بلوبشه دريلك قطار باشلد جنان زجام وصالتوعاشةانمستنـد كى شود ایددلكه مامـم ازسغر Tيد كاش زلفين سياه تو قرارى گیرند
 بگونى هؤدهام ازبير مىفروش آمد دانی 4 غهـت بادل حسرستضزده جون كرد Tنیه درلیل لبآن دلير ترسا دارد
 بياكه ازغم تو حال خـسته جانى هـند دولت دل شـده وصل رْ دلد دلدار بود باز درصومعه بابى سروصامامنى حند گر به رخساريتان زلف معنبر شكنتد ایىدل از صومعه درميكده زنگًاهي جند بادة عشق تو Tنروز بعجام مابود Tانانكه خيمه يِرسر كوى فنا زنند به مججلسى كهمر ا دو سـت همنفس باشد غم ايام بهT سانيم ازدل برد إمد بررنخش حسن آن م4 هر تَه سوار باتمد در آن هعامكه معشُوت تــغخبردارد

VYY
VYY
VYA
VYF
YYG
VYY
VYA
VYA
YYA
VY4
Vr.
VFI
VYY
VTT
VMT
Vry
Yro
YYs
MY
viv
YTA
VT9
vrq
Vf.
YPI
V4Y
 بتان كه فتنئ شهر از ر خ دلاوبزند گريرتو جهال تو درعالم اوفتد بى دلارامكجا درد هن آرامَ آبد
 از مىعشّق تو جامیى بسر ادهم زد Tآنكه باتو ساغر مهروروا زنتد بزم ازشاهد و میى گّرجهابهرضوران ماند عيد نحجستها آهد وماد صيام مٌ سروسيمين هن آن نجا كه به رفتاريود آنانكه جام عشّق بهريز صفا زنـد
 با دوسـت Tنكسانكه مى جانفزا زنتد روشنى بخت جهانى آند خ زيبا بو ساقى بيار باده كه خحرم جهان بود گَرراه هن به ميكده بارد بارَر شُود مستان حن جو باده زها به آ آستان نو هر كس كه باسباني كرد ساقى عشّت باز جامامب داد دولت نككند سايةُ انمال ويارسد
 آنر اكه در كنار تو ئى بهخت يارنـد
 بادصـا مسحر ورتگگل جوباز كرد آنانكه بسوداى لبت بوالهو سانيد ;ظر دوست به بود ارنغسى بامايود

YYY
VFY
YYY
VFD
VFF
VFY
VץA
YץA
VYq
Va.
vol
Val
var
yor
vor
var
VOY
Yof
V $\Delta \Delta$
Vas
VaV
YaV
VAA
Voq
VF.
v\&1

هريكه جلوه ذَخورشيد بيشترداد
جشمه نخضر لـب روح فزاي توبود
نه مرا با سر زلفن تو سرو كار بود

آن پادشه ->-س كه درويس نراند
كرتند خو سـت يار نكـورونکكو بود
ای زده بر زه سمهر بار گَه جود

آشُوب شهر طرةآن ماهروبود
 Tآنكه ازناولاخون ريز ريزتوبرهيز كند
كى دل اهل ونا را زجغا سو خته بود
دانى كه دل غهزده را لعل تو خرنكرد



بی ايرده هر كجا بت منجليهِگرشود

با دوست آن كه رشته يمو ند بسته بور كعبأ جان زرخ خوستصفائى دارد كَذرى دوش نگارم بسر بالين كرد جو لهل دوستـنشكر گر بهسـكرستان بود
 بغهزه ريخنه در آيّين بيرراد كند
نكهتزلغت اگّر باد بهبستان برد
خرمTانشبكه بـت سبمبرم دربر بود 11Ff

V4
vfy
Vfr
Vfr
Yfy
Vfo
Y\& 0
Vfe
Y\&V
Yey
VfA
VfA
YFq
VFA
W.

WI
WI
VYY
Wr
VYY
WB
Wf
W5
VY
YYY
VYY

بر آسيّانّو روزى قرارْخو اهم
هر كسى را دل وجان ازيى جانان نرود


خرمجآتانكه ڤدم بردرده:خانه زدند مرجه درعشتق تو ايلوسـت بما مى آيد
 بوى مشك ازنفس بادصبا هيى يا ربـكه نحرابات به عالم بودآباد تو مهندار كه اين قوم جغاكارانند ز سنبـلـكهنسيم عبير مى Tإمد
 دوش برسر وز مر غان جحن غوغا بود گَويند دلا باز درميكدهبستند
رهروكويسُ اكَر نالة مُبگِر نبود

 تفسى وصل ترا گگر بدوعالم بخرند اين بـُاردت يهن Tورد سـجر كَاه بـُير عسّق نحواهد درد لِيكن درد يِار
 مىندانم زكحجاميوزد اين بوى عبير ِيافتخّو دل ههردوست ديل چجون جانروىيار در كار مُراببكوئى وبگّذار
 بر سر كوىTن بـت عيار
كاش بودى تهو تو درشهر دلاراي دگر

WA
VYq
ra.
YA-
VAI
VAY
VAr
VA
YAs
VAs
VAg
VAY
VMA
VAA
YA9
vq.
vq.
V91
VaY
А9
var
vaf
Yqs
Var
vas
YaY

وقت آن استغ كه ازباغ وزد بوىي عبير ای صبا نامه از T T وقت است كهَّل دمد زگّازار
 درطريق عشت ايدل زينهار
 مابئ عيش ونشاط ازنجفـ آباد بيار ميوزد دربوسنان باد بهار

 دل هاكز سر كويـت نرود جایدگر تا دست بر آنز لمف مینبر زدهاتى باز ساقيا جام باده كن لبريز دربوستان نسيم صباشد عبير بيز ازسردوش كمندى سـوى افخل>ك انداز طربـفزا جـمن وتوبهار عـشَّ انگِيز زمان عمر بسىى كوته است و وآنهم باز بهنتكر لب شُيرين لبان شورانگیِيز بادبهار غالبه ساكَتْت ومنكَيز مشتان دوسيت را زجفاكیى بود گَريز

 كسى كی جون تومهى تابد ازشُبسنانـن ایىبب تو راهزن ععل وهون
 خواهى كه نِش دهر نـود برتو جملهترش
A.s
$A \cdot Y$
A•A
A. 9

A-9
11.

All
Alr
AIr
Air
Aly
Aly
 ايدل دمى آسو ده ز اسبابـ جهان بان إن عجب نبو دی كوه بيستونرا بر كذـد زورشي خسرو حسنى ومن !ر دـر كوبـت درويسُ
 شُرابى كز كفـ جاناذ كنى نوشى
 هر كه ازدوسـت زنده شـلم جانش دلير ازآتُش ودرون خحاهوش آنكه درنملوت اسـت ديدارش عشّرث باسبان بود روزى گَرزنى لاف فقر ای درويش تَر كـي صبر وتـحمل نـبود بايارت مهى دارمكه اندرزلفَ مشْكين حجهر برنورسُ مباش تيره خو آهن چحو لعل رخحشان باش كسى كه برد دلل ازدسـت زلفت جانانس دارد دل دبو انه بز لغن وطنى خرو
 بيم است وراين ره نحطر ناك زحال مابو آكَه معَلب امحورال

 اتگر دهان نو يكبار آيدشي بهنحيال ذره بودم هحو آفتامب شدم
 ايدل بياكه رو به وناه خمداكيْم


AHS
Arf
Arf
Ary
Ary
ArA
ArA
Arq
Arq
AP.
AHI
AFI
Afy
AYY
AYF
AFY
Afy
AFD
Afy
AFY
Afy
AYA
AYA
Afq
AFA
$\Delta \Delta$.

ماكa خمراباتِيان باده بيرسيتيم
 روزازل با لب تو عهلد بيستيـم بزنآتش دراين مستى موهوم روزى كزين جهان به هواى نو بغخذرم زان دو گيسوى عنبرين دارم ببر يوند الفت از دو عالم سلطنـت اندر گّداثنى يافنم
 خیز ای يسر كه رخحت به دير مغان بريم دين ودل درداه جانان مُرحآن زلف دل آزاركنم با نككتم خحيز تا ازسرنو دمـت بكارى بزنـيم
 باسْد كه نشانى ز دل نحسته بجو نـيم
 منكه خون جتگر از ديده بدامان دارم
 در لب او آب حب حيوان ِِافتم

 تا رهى در بزم سلطان يافتم نمىدانمكيم من از كجايم ندانم از جه دمد يند مغنى دينم نه من امروز نثار تو دل ودين كردم نا بدل هسرت آنـ طرة مشُكين دارم

## 11 甲の

A01
A $\Delta 1$
A AY
ADr
ADY
AD
ADD
$\Delta \Delta F$
$A \Delta F$
ADY
A $\Delta \boldsymbol{A}$
NDA
AD9
As.
AFI
Afy
Agy
AFY
Afy
Asp
A\&
A\&ロ
A\&\&
AFY
AFA
As

روزما شدكه خاك رهگڭذريم
جان فــاندم وصل جانانان يافـم تا بكى درددسرازامل مناجات بريم منم كه سونحت به يكباره عشق ما ور و هنم
 بِاد زلف تو آشغته Tنهنان به جـام دوشى ندانم جهي كرد باده فرونـم شبى كه دست در آغوشَ آن هـردرارم به ترك باده به مفتى هز ارعهد بيسـتم غم جانان اگگر به جان بخريم
 بياكى درقدمت جان وسر بيגشانم قسم به روى تو جاناكه نا جممال تو ديدم
 افسانغ غم ساتى بله كن بسو بخت جانم و Tبی نزد بر آش~ من بهار شُد صنها نحيز ومى بساغر كن به دوستنى على گر جههان شود دنـت دلى تر سـختّتر دارى از آهن با روى تو ای يهار نخندان
 غم او باى كرده در دل من درتمار عـتّ بايد دين ودل را را بانتن به يكسو خرقه وسـجاد مرا عشُت ازازل يُد كيسُ و آنين



| M 4 | زاهد تزن |
| :---: | :---: |
| A19 |  |
| A9. | جهان و كار او باشل زانهانه |
| 人9. |  |
| A91 |  |
| A9\% |  |
| A94 |  |
| 人4\% | ای كع با دلـد |
| A9P |  |
| A9* | درمذهب مدبـت كفر إلت نودستانى |
| Aiv |  |
| A9\% | مرا نو فوت جـهـ |
| A9A |  |
| A4A |  |
| 9.. |  |
| 9.. |  |
| 9.1 |  |
| P.Y |  |
| 9.r |  |
| Q/p | حو آبـ زاند |
| Q.p |  |
| 1. $\Delta$ | وطنّ انى دل محج در سرزمينها |
| 9.8 |  |
| 9.f | دل ودين برد از من بن نازنينى |
| P-V | دركوى تو به ز بادنـايّى |
| Q - V | بر Tفتاب بناز ای صنم به زيبائى |

$9 \cdot 1$
9.9
41.

911
911
4ir
gir
41F

418
giv
4! 9
91A
919
919
9r.
4r.
ArI
GYy
Grr
QYY
AYp
QYp
4ra

گر من ز ستگِ گوهر آدم زبوددهى
 حس:ت افكنده در Tانات عهجب غورغانى


 بشُكر انه دولت حسن كَآمى بگڭد از زرق اكَر مـقدم عثاقى ای دل ارحواهى ز تقوى بهرهاكيه جز خحود ير ستیى نكتدى بررخ از گیسو نةابیى ما گَدابان تهيدصـت و توسلطـان
 جون روز وصال ایى سُب هـجران تو نمانى
 هر كه كَداي كوى او نيست نيانـت دور لتى بود درشهر اگَر غير توام دادرس آى ای دل اگگر بكوى بهبـت گَذر كنى

 اگر زدوى دلارا زمامي بردارى به يك تبسم شيرين از آن لبان نباتى

 غمست مباد اگر زلف مشُكفام ندارى خلن از كهمد صيد بگتير ند و تو برى

9Y\%
ars
SYY
QYY
48A
4Y4
9\%.
|ri
4YY
9H5
4ry

$9 r \Delta$
ITA
4ヶ\%
97V
sry
9rA
474
9ヶ.
q.

4P1
qfi
4YY
4P4
quy

گر تو به دير اي صنم پرده ز ر خ بر افكنى
 اگَر ز برده در آثيّى وروى بنملئى
 مشك و عبير بازي از باد نو بهاري به فصل گّل لب بيهانه و لب جهو ثُى ززلف وروى تو ای ماهروى فر غارى
 عاتل نـُود اين دل ديوانه به بندى
 ز دست دوست هي وصل هر كه نوشيـى اهى فرباد دل زبايد از كوى داد دادنواهى دلا زا جایى اندر در گَه بير مغان دارى دسته به پین زلفـ معنبر اگگر كنى
 دلى كه با سرزلفتگرينت سودائى
 دلم بگُرنت از ;حصبل علم و بهخت و دانانئى بير ميخانه گفت موسم دى
با لب لمل نو دايم مسخنى ينهانى
 مرد راه عشثق نود هر كـى
 گَريرده بر گَشانى گَرد از جهان بر آرى باز آتش دردلم افرو نحرمTان شهرى كه ماه اوتونى

| 940 | عاشق يارم ونبود بجز ابنم هنرى |
| :---: | :---: |
| 940 |  |
| 940 | با وصال اوعجبس إيد بسى |
| trs |  |
| TYY |  |
| Pry |  |
| IfA |  |
| 189 |  |
| 18. |  |
| 18. | حرفى اگر زدفترعشا |
| 901 |  |
| 101 |  |
| qar | خالا T-نسر كه نشد |
| Qar | خحداراسو ختم سـاقى ثوابى |

## مسمط

40Y
تر جيع بنل

## تر كيببنل

arv
411
qur
QAY

تاجهان باشل جهانبان ناصر الدينئاه باد ای ماه هن الىالمبت دلبند دلاز ار

 1100

991
991
$1 . .1$ $1 \cdot \wedge$
 روى گگيتى و سـاـــت گَلز ار أى زعشت تو عاشمات رسوا ايعهل ربوده از كمن ها

مر 1ثُى
1.1V
1.14
1.19
I.Y.
1.Y)

I-YY
I-YY
1-YY
1-YD
1.rs

1. YY
1.YA
1.Y4
1.r.
1.ry
$1.7 T$
1.rp
2. P -
3. HF
$1 \cdot T V$

ماه nحر مآمدو گیتند سو كوراد
 از كربلا بكونه جيو شدركاروان روران

 خوامهم كه درمصيبت اوگريه سر سر كنم ازكونه سوى شأم روان شد جر جوز آافله آوخكه از ستيزه وبيداد روز ای ديده همجو ابر بهار اشكبار باش



شاهى شهيد كشت كَلگَون سرارمعر كثّ كربلا حسين جانفزا ميائى ایبادصبا شد وتت آنكه رخت كـي كثم سوى كربلا درحيرتم كه ازيه نشد تيرهآفتاب
 ای نههيلى كه زبارغمتو ایغريبي كه لبتـتشنه بريدنــد سرت

| صضه | عتوان |
| :---: | :---: |
| 1-rA |  |
| 1.74 |  |
| 1.74 |  |
| $1 \cdot p$. |  |
| $1 \cdot p 1$ | جستهى كه جان هودو-جهانی ندا بود |
| 1-PY | اين بز |
| 1-4\% |  |
| 1-PP |  |
| 1.YA |  |
| 1-MV | نا هرادى نامر اد كه |
| $1 \cdot Y A$ |  |
| 1.44 |  |
| $1-\Delta$. | ديده بیَّاع ایى دل هشيار |
| 1.0. | كسى كه در ده جانان فدا نـود هـو |
| 1-AY |  |
| $1 \cdot \Delta r$ |  |
| 1-AP |  |
| $1 \cdot \Delta \Delta$ |  |
| 1. $\Delta 9$ |  |
| 1-AY |  |
| 1. $\Delta Y$ |  |
| $1 \cdot \Delta \lambda$ |  |
| 1-8Y | Tفتامِ وجود |
| 1.84 |  |
| 1.f4 |  |
| 1.90 | هم تو ج-انى وهم تواصل حـ冖ت |

$$
\begin{aligned}
& 1.94 \\
& 1.49 \\
& 1.99 \\
& \text { ستخت ايى دل شور و غوغا ميكنى }
\end{aligned}
$$

> نوواست ونتى كمبه بالد در جهانهان
> $1 \cdot n$
> 1.vs
> $1 \cdot \mathrm{YA}$
> 1.v9
> 1-A.
> 1.A1
> l-AY
> 1-Ar
> 1. AP
> $1 \cdot 10$
> 1-As
> 1-AF
> 1-Af
> 1-AY
> به نامآنكه ملكنـ لايزال اسـت
اي برادر ز نانوا فرياد
جان سليمان است وتن رجون اهر اهر
بناج شاه بعنى ههر دخـنـان
ای ماحى كفر و و هامى دين
ای يانته تر بيت ز ز ابليس
دوشَ گغتم به رهمروى آ كَاه
خداوند هستى ره
جه نوئي گفت قر مانده مالك جم
ای كی زنی دم به ولای على

## مقطعات

ابوالفضل-كبم ازفضل إزدان برنايب الحكوهمه باذل خهجسته باد ثهر علم ايى بـر عهل است است خداريكانا باشد سه دازگَت خانه هرا 110A
$1.9 r$
1.94
1.40
1.48
1.49
1.91
1.91
1.91
1.49
1.49
1.41
1.94
1.91
11..
11..
11.1
11.1
11.Y

1H.Y
II. H

II-Y
$11 . \Delta$
$11 \cdot \Delta$
11.9
$11 \cdot y$
11•A

اي وزيرى كه شيتنهُ عدلت
داوراTآنكه همه عمر ثنا گَوى شَه است
مهر تابان گر كريمومهسنـاست

زهى يگَانه حكيمى كه در جهان هـر


اى برادر در روز عمر جهان
دوشُديدم ماهى آمهز آسهمان
فرزند من ای حسبي بشنو
زيور از آسيا و باغ مجو
نا بكى ای نغس درن بهر دو نان
ای وزيرى كه گوهر مدحت
داورا ای كه بجنس فضل وهـنر
داورا برهـا ;گامیى كن
ناه مـاحبعر انكه مام جيهان
الى سليمان حـُمتى كز فرتو ای حكيهى كه از كف نو جههان

اگگرنواهى كه از كلكت به دفتر مشـكت آنر ريزد
بنده هرود
ایى داورى كه دم به ثنای تو میزن اند
نانوا به خخون خلت جهان استخاره ايكرد اى امبن خلومت شه ایى معين مللك ودين
 يزد وكرمان شُدى خرابابى كانى
$11 \cdot 9$

ای ههتر فر خنده وايى داور باذل

ای سیهر جالال وبحر عـا
اي شاه جهان ای كه بهعهد تو هحو عنعا فراش ظهيردوله بامن

ازو جودو آنكه عالم راكَلستان يانتم بزر گوار اميرا ای آنكه با جوددتـ


اهى جهانكرم به اهل شنر
 درنحجسته زمان دولت شاه ای كريهى

دل منه بر وفا ومهرجهان
نام بحگذار جاى گَنـج گَهر شهر تبريز مصر مكرمت است اگگر اینفس بامن چند روزی
$4 \times i 0$
1119
IIr.
IIr.
lirl
IIYI
liyr
liry
1170

ايك ائرايى يرير وبخت جوان اي بدانش فرين اسكندر
 برانروز آتش بتا دربخارى شدجو حاجمىميرزا مصصر درباغ غجنان تاسم ....كه راد امين رباعيات نهرست

