

عضو هيئت تحريريئ مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسى
 كدبانوان سادات انصار در آمدند و شرط تحيّت بهي جار جاى


اشار
 نحن فى مجلس انس بك تحقيق مجازه قد نسبحنا الا نس ثوبا فتفضل بطرازه
 واقـع، پار چهاى بافتهايم كه نقش و نگَار آن با آمدن تو تكميل مى شود.]
 پوشيد گان رؤسا و اشراف جمعاند. اين چششم و چراغ را را دستور
 بفرسـت تا واسطهٔ قلاده [گوهر درشـت در وسط گردنبند] آن محفل باشد.
 فصفاض [فراخ] پوشــيده و دامن فخر بر زمين تنّعم كشــنـان،




 شمعون جهود گروست.
مهتر كونين [دنيــا و آخرت] و خواجئ ثقلين [انس و جنـ]





 باز آمد گفت: ایى مهتر اين نكو باشد كه جتر گوشهُ خويش را را
〔^
.... من سلامت خانأ نوح نبى بنمايمت
تا توانى خويشتن را ايمن از شر داشتن
 تا كى آخر خويشتن چون حلقه بر در داشتن...
 خوب نبود جز كه حيدر مير و مهرتر و و قمر داشر داشتن... جز كتاب الله و عترت ز احمد مر مر سل نماند يادكارى كان توان تا روز محشر داشتن...

 سنايى (ديوان، مدّرس رضوى، 7 ( 1 )

داستان پسر هند مگر نشنيدى كه از او بر سر اولاد پییمبر پیه رسيد
 مادر او جگَر عّمّ پیمبر بمكيد


بر چنين قوم پرا لعنت و نفرين نـرين
لعنة الله يزيداً و على حبّ يز يزيد' (همان: (1.Vr)
دعوت شدن حضرت زبان حـكيم سنايى
بدان كه روزى ســـلطان شــــريعت و بر هان حقيقت و قهر مانـان طريقت از كمال فتوّت در چهار باش نبوّت پشــت واگذاشـــتـه


پیینوشتها 1. همين قطعه با اندك تغيير در كتاب تاريخ ادبيات در ايران ، تأليف دكتر صفا، جلد دوم،

ص 97 احخنين آمده است:
دوستار پسر هند مَكر نشنيدى
كه از او و سه كس او بها يِ يميمبر
جه رسيد رس
پֶر او در دندان پیمبر بشكست مادر او جتر عمر پيمبر بمكيد خود به ناحق، حق داماد پيمبر بكَرفت

نكنى شرمت بادا
لعن الله يزيداً و على آل يزيد

الحاقى و از ارسال كنندة براى

ولايت بافتهاند؟ آن، اين را مى گفت كه اين طراز [نقش و نگار] از كدام طرازخانه بيرون آوردهاند؟
 انگَشــت علمگرى كه چچنين علم داند كرى! اينت چالاكى حر كت مطرزی [اســتاد نقش و نگگار] كه


عنكم الرجس اهلالبيت" [احزاب/ سبا گَفت: ای بابا، حرا به من ننمودى تا من نيز شاد
 بود كه در تو پوشيده بود و تو نمىديدى... به قلم سنايى در مقدمهٔ ديوان اشعارش (ديوان سنايى، مدرس رضوى: 7 و 0)

كه هنوز لاف »「 مهتر عالم سرش در كنار گرفت و بر پیشانیاش

 عالــمـ هنوز در اين حديث بــود كه حفيف قوادم و خوافى [صــداى بالها و پرهـــاى] "جبرئيل"


 جامه داشتند و تو چه


 آفرينـشش آن مجمع را جمال داد، همؤ نظار گیيان در او متحير شــدند و همهٔ پوشـــيدگان پيش او او
 گويــى اين قصب [جامـــه ابريشــمين] در كدام

