

پای آب٪ او مشـهوه اسـت. در اين شعر، ســراب از ن نماز در مســجـد سبز طبيعت ســخن كَفته كه مؤذنش باد است و وروى كلدســتـأ ســرو نداى اذان را سرمىیدهد. علــف تكبيرةالاحرام مى كويـــد و موج قد قامت. نماز رو به طرف كَ كـلا ســرخ اســــ، سجّاده دشت است، و جانماز چششمه وم مـر نور و كعبه بر لب آب و زير اقاقيا بنا شـــــنـد اسـت. حجرالاسود روشــنى باغخر آهـ است. سهراب در اين معبد سبز و با اين طبيعت
 طبيعـت را چونان خدا سـتايش مى كند.
(ov: ITMT، سيروس شميسا) اهاهل كاشانم
قبلهام يك گل سرخ
جانمازم چشمه، مهر منور/ دست، سجادة
من
من وضو با تيش ينجر هما مى گيرم من نمازم راوقتى مى خوانمر كه اذانش را باد كقته باشد سر گلدستئه

سرو مــن نمــازم را يـى تكبيرةالاحــرام علف

مى بى قد قامت موج كعبهام بر لب آب كعبهامزير اققى هاست
حجر الاسود من روشنى باغجه است"
 شروع مىشود، اشاره بها اين دارد كه كاشان همان مدينئ فاضله، آرمان شهر، ناكجا آباد

تفاوت اساســـ ســـراب بـــا مولوى اين است كه ســمراب طبيعت بدوى را الز نور و روشنى مىداند و آن را ستايش مى كـندي؛ در حالى كه مولوى دنيا و طبيعت بدوى را را
 مى گويد: اين عالم از ظلمت آفر يده اسـت




 ايشان مظهر نور حقاند تا دوست از از شمن
 نكته مىفهميمر كه عرفان سهراب از مولوى ازي جداست و بيشتر به سمت عرفان چينى يا دائونيسم سوق داردو مرشد او مولانان نيست بلكه زوانگَ- زی چیينى است. روانگا زیى طبيعت بدوى را مى ســتايد و خواســتار
 را بـىــــر و قيمت مىداند و هدفش كريز الز آن است:

 كجاست؟ اين عالم كفى پرخاشاشاك است. اما از كردش آن موجها ومنا مناسبت جوشش دريـــاو جنبيدن موجهــاى آن آن كف خوبى مى كير د... قلب زراندود است يعنى اين دنيا كه كفك اســت قلب است و بیقدر است و بـىقيمت است. ما زراندودش كردهايم...." (همان: 7 (7)
طبيعتيرستى سهراب در شعر „صداى

حـشـ


مقدمه
در عرفان سهراب سهيرى دو اصل وجود




 از اين نيســتان نورانى، جدا گرديده، و در قفس تمدن صنعتـى و عصر معراج يولاد و اصطكاكى فلزات اسير شده است. اكنون

 بار ديكرَ باطبيعت بدوى يكى شود. متن اصلى (بحث و بر رسى)

