مقايسءٔ حضور شهداى واقعئ عاشورا


مشغول شــد و در اواخر
عمر به سامان مراجعاده و آثار ارزندهاى از خود به ياد آرار كذارد.

 راوراع كَت. الققل است كه جنازؤ عمان
 و بعدها براساس وصيت او به به نجف اشرف منتقل و در وادى السلام مدفون مىشود.
(مجاهدى (IT:



 با بيانى هنرمندانه و كرم طر طرح شده است. اين مثنوى در بحر رمل مسدس محذوف سروده شده است.

ب) نير تبريزى



 پيرش فقيه و فيلسوف نامدار لاملا محمد مامقانى / رئيس علماى شيخى بود. ميرزا





## رحمن ايزدىفر

كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و
دبير ادبيات دبيرستانهاى شوش


 حماسه، نقش مهمّى داشتنهاند و هر هر كدام از نَاه خاص خود، حادثه را با با هنرمندى


سخت تحت تأثير قرار مىىدهد. در ميـان اين همــهـ، منظرومه و مثنوى ماندكار رآتشــكده، اثـ، اثر ميرزا محمدتقى

 »



جايكاه و مرتبتى ممتاز دارند.
مختصرى از زندگى و احوال دو شاءر
الف) عمان سامانى
 سامانى مشهور به تاج الشعرا دا شر شب شنبه

 مكتبخانهمالى محلى فراكرفت و و بعد به



 رســيد و به تدريــس عــروض و ادبيات

اول انسان كافر مطلق شدن سد راه اولياى حق شدن آخر از كفر آمدن يكباره باز جان و سر در راه حق كردن ارن نياز ( $\Gamma$ ) ( $91 /\lceil-\Sigma$ )
 ماجراى حر در آتشكده، جدال بين نفس و عقل است: عقل كفتش رو كه عار از نار به جور يار از صحبت اغيار به نفس كفتش مكَذر از دنيا و ومال عقل كفتش هان بينديش از مآل

نفس كفتا نقد بر نسيه مده

| مشرب فكرى | دوره | تاريخ وفات | محل تولد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| نعمتاللميه | قاجاريه | ITry | سامن |
| شيخيه | قاجاريه | IrIt | تبريز |

( $90 / \varepsilon-0$ )
تـا اينكه آن چخـنـان بر ســرش تير با با
 مَريزد:
پّس فرو باريد بر وى تير تيز مشك شد بر حالت او اشكـريز اشك چچندان ريخت بر وى چشم مشك


$$
(1.1 / 1-r)
$$



 تمام هســــى خود را مى بـــازد و در امامها



هستى اش را دست از مستى فشاند
جز حسين اندر ميان جيزى نماند
( $1.1 / 0$ )

 حضرت ابوالفضل به چششم مى خورده، شور عشق است. عشق آن حضرت را سرمست

عقل كفت اين نسيه از صد نقد به نفس كفت از عمر برخور اردار باش عقل كفتا عمر شد بيدار باش
( $11 / 01-1 \varepsilon$ )
ســرانجام در كشاكشههاى نفس و عقل پير، نفس، مغلوب و عقل پيروز مى ششود: زين كشاكشهاي نفس و عقل پير نفس شد مغلوب، عقل پير، چییر ( $10 / 0 \mathrm{~A}$ )
 هر دو شـاعـاعر اعتقاد دارنـــد كه دومين شهيد كربلا حضرت ابوالفضل استـ است در كنجنةالاســرار، بيان روايت شهادت
 عارفانه دارد. در نظر عمان، قمر بنـيـى هاشم
 مشكـ را راز آب حقيقت پر می كند تا كا كام مشتاقان را سيراب نمايد: كرده از شطّ يقين آن مشك ير مست و عطشان همحو آبآور شتر تشنه آبش حريفان سر به سر خود ز مجموع حريفان تشنهتر

سالگى به نجف رفت و پس از رسيدن به درجئ اجتهاد به تبريز بازگشت
 هجرى قمرى به رحمت ايزد ايزى پيوسـت.
 وادى السلام بين مقام مهـدى و ديوار شـي

 عارفانه از وقايع كربلاسـت و از از اع بخش تشـكيل شــده اســت و ت تعداد ابيات آن آن


(1)


| تاريخ تولد |  |  | مشخصات شاعر |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| سال | ماه | ز |  |
| 1701 | نى | شوزدهمب | ميرزانورالهّ عمان سامانى |
| 1 1ヶ^ | جمادى الثانى | نـنجشنبه | ميرز امحمدتقىى نير تبريزيىى |

در ادامه بر آنيم تا به اختصار به مقايسأ
 دو منظومه بير دازيم.

هحرين يزيـد رياحى هر دو شــاعر، حر را را اولين شهيديد دشت كربا مى دانند. نير، ، بيش از از عمان به شهر درح ماجرا يرداخته و جزئيات ماجراى شهيادت حر را بيان نموده است. عمان بعد از شرح سير و سلوكى عارفانه

 مىرسد. شــاءر هيـج اشاراراى به جزئيات




 راه درست ران امی يابد. عمان در در ماجراى حر اري وسوسههاى نفس و و مراقبأ دل و و استمداد از باطن پير را بيان مىنمايد. در حقيقت،
 ايمان صرف را به تماشا مینشينيم:

عهلىاكبر (ع)

 شهادت حضرت على اكبر (ع) است. استـ عمان در قسمت منثور اين بخش بيان مىدارد كه عاشـقان ديدار خداوند در راه رسيدن


 تعينات از سوى المام میىداند و با استناد بها



 "غيرت" عاشــق است كه بايد اين بت را

بشكند:
لن تنالو البر حتى تنفقوا بعد از آن مما تحبون تويد او او او نيست اندر بزم آن والا نتار از تو بهتر كوهرى بهر نـر نثار هر هـه غير از اوست سد راه من
 ( $110 / 1-r$ )

 فلســفـٔ قيام آن حضرت الز زبان خود امام مى ير دازد:
 خوش كذرانى و ونه براى فساد و ستمكَى از شــهر خود بيرون آمدم بلكه هدف من من
 و خواستهام از اين حركت، اصريا الاح مفاسد




من در اين شر و فساد ای با فلاح آمدستم از يّى خير و صلاح ثابت است اندر وجودم يك قدم همحنين ديَر قدم اندر عدم
( $11 v / r-\varepsilon$ )




بعد از آن، آن آستين را چایَ كرد
 مر مرا با ا اين نشان آنجا بجو (1.0/1-r)
"خرق آسـتين" يعنى اينكــهـ ما با براى

 يعنى آكَه شو كه ما إيايندايمي تا ابد ما تازهايمر و زندها ايمى


$(1 \cdot v / 1-r)$
متصل با بحر و خارج چون حباب
هر دو شاعر، حر را اولين شهيد دشت كربلامى امدانند. نير، بيش از عمان به شري ماجرا إرداخته و جزئئيات ماجر ای شهادت حر را بيان نمودهاست

دوست را هستيم در تحت قباب ( $1 \cdot \vee / \mathrm{V} / \mathrm{s})$
نير، اما طبق عـاد ا

 مفصل مى يردازد و با استفاده از از استعارات
 اجرام سماوى، مراســـم عروسى را بسيار هنرمندانه به تصوير میى كشد: زهره و برجيس با هم شد قـرين خاست از نه هرده آهنگ حنين
( 1 / / $\wedge$ )
هنر ديگر او ترســيم مراسم عروسى با

 تصويرسازى غمآلود ماجرا كمك شايانى مى
شمعحهاى باركاهن نُه تُتُق ريخت اشك خون به به دامان افق كرد چرخ آماده برير دخت شاه از نسيج شام ديباى سياه علويان از غم خراشيدند روند رو حوريان اندر جنان كندند مو... ( $\left.v \cdot|\wedge|-V^{\mu}\right)$

كردهاسـت. در كويى كه محبوب، عاشق را بیددسـت دوست دارد، بايد دست و وهر حچه را هســت، از دسـت داداد. بــه نظر نير نير عاششقان بايد عاشقى رااز حضرت ابوالفضل بياموزند: عاشقان! بايد ز من آموختن شد علم هروانه از پر سوختن (77/0V)

عقاسم بن الحسن (ع) عمان با براعت استهلالى زيبا بها استقبال اين ماجرا ممرود. وازثهايلى كه در بر براعت
 شنيدن اين ماجرا مى كند. شاعر با بيانى
 صحراى كربالا مى ير دازد. عروســــى قاسم


 خضاب مى كنند: آرزو را ترك كفتن خـن با اعروس مرى خر خفتن بهتر است كى خضاب دستتان باشد صواب دست عاشق را ز خون بايد خضاب

$$
(r / 1 \cdot \varepsilon-r)
$$

 حضرت قاســمـــر در آثار اين دو شــانـاعر بايد
 شــهـادت قمر بنـــى هاثشــم (ع) بالافاصله داستان شـهـادت پقاســم (ع)" را ا ييش مى كشــد. حال آنكه در آتشكدهٔ نير اين



 بيت به اين ماجر ا اختصاص دادها داند. عمان و ونير هر دو العروســـى قاسم (ع) را اقبول

 ادامه، عمان با استناد به حديث الاو لاوليايـي




جداسازى حق از باطل میى انداند ; آستين اشكش ز حشمان پاك كرد

مى آورند و مى كوينـــد：الاكر به اين طفل آبى نرسد بايد دست از ورى بشويى： آبى آى لب تشنه باز آر آرى به جو بو كه آب رفته بازآرى به جو شرط اين آبت به زارى جستن آر است ورندارى، دست از وى شستن است آن
（ $1 \varepsilon \vee / M-\gamma$ ）

 نرد براى به تصوير كشيدن اين واقي

 در ترســيمه هر چهـ زيباتر اين واقعه كمكـ بسزايـى به شاعر كردهاندند باز وقت كيسهرير دازی بُوَد الى حريف اين آخرين بازي بِّ بُود شش جهت در نر نرد عشق آن يرى

（1そそ／K－r）



 （ع）توســط امام حســين（ع）به آسمان اشاره میىندا
 قطرْاى زآن برنگشتى سوى خاى آن （ $\wedge \vee / \Sigma r$ ）
خونــى كه اكر يك قطره از از آن بر زمين بريزر، طوفان نابودى و مر كـ، جهان را را فرا مى كيرّ：
قطر ایى زين خون اكر ريزد به بها خاى كردد عالم كير، طوفان هانى
（ $1 \wedge$／$/ \mathrm{or}$ ）
 و لبخنـــد زدن او هنگام شــهـادت را رمز》حديث كنز＂
 محبوب بسته است：
 زير آن لبخند شيرين مُ مُسْتَر رمز خلق آدم و حوا ز كل وان سجود قدسيان پاكـدل رمز بعث انبياى يرشكيب وان صبورى بر بلاهاى حبيب

يا اين ابيات：
اين وداع يوسف و راحيل نيست هاجر و بدرود اسماعيل نيست ريس ري
 ديد هاجر، زنده اسماعيل را را را را

از تفاوتهاى بين بند شههادت على｜كبر


 لحظات آخر سخن به ميان مى آورد؛ حالـ آنكــه عمان بها اين ديدار و كفتوكو هيانيا اشارْاى نمى كند．

## عاني｜صغر（ع）

عمان سامانى با ده بيت براعت استهلال،
 بازى قمار عشق وقت كيســهـريردازی فرا

 در وزن ســبك، امــا در قيمـت كـرانـ در در دستش مىى افتد：

تا فشاند، هست اكن اكر در كيسه كرد تون فشاند آن پاكبازان را ا امير كوهرى افتاد در دستش صغيران آنير درةالناج گرامى گوهران
آن سبك در وزن و و در قيمت كران （ 1 ₹०／0－v）

 جناب، خود سرحشـــمه و ونشـــأ هر آب است：
ظاهرٍ از تشنگى بى تاب بود
 يافت كاندر بزم آن سلطان ناز نيست لايقتر از اين كوهر، نياز （ 1 โ $7 / \wedge-9$ ）
آنچه در اين بند درخور آن توجه است اين اسـت كه عمان، جريان شهرادت حضرت علىاصغر（ع）را نيمهتمــام، رها مى كندند
 شاءر تاب ادامأ شرح اين داستان غـرآ آلود
 كه علىاصغر را بر سر دست نز انز امام（ع）

علىاكبــر（ع）، تشــنـئ معرفت
 تا از ندرياى عشق＂إيرير＂


كاشف است
（TY\＆／V）
＂

 （يا بوسه بر دهانش مىزند）．يعنى خموش تا اسرار عشق، فاش نـينى پیس سليمان بر دهانش بورسه داد تا نيارد سر حق ر را فاش كرد ＂هر كه را ا اسرار حق آموختند
 （170／0－7）
نير تبريزى اين ماجرا را با بهوكنهاى ديگَر به تصوير كشيده اسـت انــ او وارد جزئيات
 اشاره كرده است．او اعتقاد دارد علىاكبر （ع）هنگام شــهادت هيجده سال دانـان داشته اكبر آن آيينهُ رخسار جد هيرّهد ساله جوان سرو قد （Vr／r）
نيــر، در توصيف صحنهوهـا، كمتر ديد تحليلى و تفســيرى دارد و وسعى مى كند با اســتفاده از آراريههاى سخن، بيشتر به

كزارش واقعه بريردازد． خصيصهٔ شعرى كه در اين بند در در شعر

 نير از اين اشارات و تلميحات، ايّايجا ايجاد ييوند
 اتفاقات و حوادث تاريخى است． در مناى طف، ذبيخ بیىبدا ذبح اسماعيل را كبش فدا برده در حُسن از مه كهن كنعان كَرو قصأ هابيل و يحيى كردهن نو
（r／Vr－乏）

بازماندگان نيمهسوخته در آتش، از جمله
امام سجاد（ع）：
زينب آن شمع شبستان حرم خويشتن میزد بر آتش دم به دم （r．／lrı）
－وواع بـا پيكـــر بـىجـــان و خونيــن
شهريدان در آخرين لحظههانـا حضور در كربلا：
زينب آن سرو كَلستان بتول كفت نالان با با لـ تنگ و وملول

دارم اندر بر دلى از از درد پُر
ساربان آهستهتر میر انـ انر شتر （1 1 r／／K
－كوبيدن سر به محمل و جارى شدن
 روى نيزه، لب به سخن أن مى گشايد

سِتر كبرى، دختر شير خدا ندا چون شنيد از نيزه آن شه را ندا ندا باخت از دل طاقت آن رشك قـر آن موكَنان بر چوب محمل كول كوفت سر
（ ヶq／\ミr－r•）
－حضور در بار گاه ابن زياد و جلوگيرى
ز كشته شدن امام سجاد： خواست كشتن سيد سجاد را قطب كَون و علت ايجاد را كفت زينب：مهولا ایى پور لئام بس ز خون عترت خيرالأنام
（ $1 \Sigma V / K r-K \mu$ ）
 به روشــنى قابل رويت اســت رت، رشــادت، جانبازى و اســـتوارى حضرت زينب（س）

دنباله مطلبدر وبعًاهنشريه


با زبان زينبى شاه آن چه گفت با حسينى گوش، زينب میش انشنفت با حسينى لب، هر آنج او كفت راز شه به گوش زينبى بشنيد انـي باز گوش عشق، آرى زبان خوا خواهد ز عشق فهمم عشق آرى بيان خواهند ز عشق （ $7 / 1 / \mu-\lambda$ ）
چون حســين（ع）، آيينهُ وجود حضرت زينب（س）را قابل اسرار و مستعد تجلى ارينى







 گفتوگويى كه عمان را در آن راه نيست． حضور زينــب（س）، در آتشـــــد آنده نير،


 به خواهر مى كند و وصايايیى چنـد با با او در در ميان مى گذارد．
－هنگام عزيمـت امام به حربگاه، آنجا

 نبرد مى آورد： چون نديدش كس كه آرد مر كبش باره پیش آورد نالان زينبش
（9を／0．）
－زمانى كه شمر، خنجر بر حنجر امام

 عتاب و خطاب قرار میىدهد بضعأ زهرا به صد فريا

（ITr／ro）
غيرت الله نالهاى چون چون رعد كرد با تعنت رو به پور سعد كرد．．．
（1rr／rv）

دسـتگیيرى از اســيران و نجــات

رمزهاى نامئ عهد الست كه شهيد عشق با محمبوب بست （ $0 \vee / \wedge \wedge-7 \cdot$ ）

حضر ت زينب（س）هي عمان سامانى هفتادودو بيت از منظومئ خــود را به حضرت زينب（س）اختصان داده اســتـ．حضور حضــرت زينب（س） در گنجينه مربوط میشـــــود به وداع اما امام


 سرايردهٔ عظمت و كبريايی، ناموس ربن ربانى،
 تحمل بار محنت، كاملترين، و واسطه و ور او حامل وديعت مى خواند．
 （س）زن، نه كه مردآفرين روزگَار است．او دختر جالا است و خواهر وقار： زن مگو مردآفرين روزگَار زن مگو بنتالجالال، اخت الورّار
 زن مگو دست خدا در آستين （ $1 \mathrm{r} \cdot / \mathrm{\wedge}$－9）


 فرق مى كند بر ســر رهرو كلاه باشــد يا يا

همتى بايد قدم در راه زن صاحب آن خواه مرد و خواه رن زن

غيرتى بايد به مقصد رنورد

 بر سر رهرو چه معجر، چه آ كا
（1r1／r－10）
عمان در ادامه، با اشاره با به مكالما مالمئ عارفانه
 ＂زبان عشق، گوش عشق مى خواهد．＂جز

 كسى مى تواند مقام زينب（س）را را بشناسد

 گوشى حسينى．א：

