## يادى از شادروان دكترحميدفرزام

لو جئته لرايت الناس فى رجل

> والدّهر فى ساعة والارض فى دار


 دريافت كرد و در همان ســال به دبيرى دبيرستان شاهي الهيور شميران- كه اكنون جلال آل احمد نا نام دارد- منصوب شد و تدريس درسهاى زا زبان و ادبيات فارسى و و عربى را را بر عهيه
 دادند و به رياسـت دبيرســتان صفا (محموديه) در همان تجر يش منصوب كردند و و او طى هفت سال مديريت خير خود،

 كرد. فرزام كَفته است: "ادبير ستان صفا همان مدر مدرسهاى بود
 من ادارئ آن رابر عهدهن داشت و كتاب مدير مدر سه را را دبارة


 جهت انتقال به دانشگاه اصفهان مدر سه را بها مدير ديگرى
 مدارس حوزه فرهنگّى شميران به شمار میرفت.
 داشــت مدر كى دكتراى خود را نيز دري يافت كرد و به به همين دليــل، به اصفهان انتقال يافت و اســتاد دانشــكده ادبيات

شــادروان دكتر حميد فــرزام يكى از معلمان دانشــمنـد و





 مهـدى محقق در بر كزارى مراسم بزر كداشاشت او نبود بيش از





 پارســا و با ايمان بودند. حميد دورة دبســـتان را دا در مدرسأ
 ميرزا ابراهيمظهيرالدوله، حاكم شيخى كرمان) بود كذرانراند و دورة اول متوسطه را در دبيرستان انتليسى جمه، كه دير در آن بر انضباط و اخلاق تأكيد ويزّها وجى وجود داشت، سيرى كرد
 تا معلم شود و اين دور ه را با معدل خوبا





 به گونهاى شايان استفاده كند: احمد بهمنيار، جالال الدين همايی، سيد محمد كاظم عصّار و ملكالشعراى بهار الـار فرزام در خاطرات خود اين چهار اســتاد را بسيار ستوده و در با باب

 بهمنيار را مصداق اين بيت معروف ابوالعلاى معرّى دانسته كه دربارة سيد مر تضى علمهالهدى - دانشمند بزر كی شيعه در عهد آل بويه- كَتنه بود:

 در اصفـيان بود.
فرزام شيفته تربيت نوجوانان بود. در اصفهان او و جمعى
 بدرالدين كتابى، دكتر على شر يعتمدارى، مهندس عبد عبدالعلى

 نتش بسيار مؤثر و مفيدى در تربيت علمى انمى، اخلاقى و اجتماعـى نوجوانان اصفـهان داشــتـت كانون را را سرانجام ساواى تعطيل كردا فرزام خرام خودش نيز


 دانشـعـاه تهران يكى را كه در واقع لط لطيفهاي نيز



 عملش رسيد و فرار كرد چون پاداشت.אب! !

Vo از شــادروان اسـتـاد حميد فرزام ف كتاب و نزديك بام با

 از ميــان كتابهاى او كتاب »اتحقيق در احوال و نقد آثار و آثار و









## X X X

حميد فرزام از طريق يكى از دور دوتان


 وصل شــد. اين اتصال كه سالهها ادامه داشت بـر بـر فرزام تأثير



 تحقيقات ادبى و عرفانى مشــنول ترديد تا اينكه در سال

 و منصــوب كرد و اين معلم دانشـــمند تا پايان عمر در اين
عضويت باقى بود.

