$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { r } \\
& \text { ديبا يحه منطق الطير عططار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { خاكيان راعمربرباداونهعاد } \\
& \text { خاكرادرغانايتبستىبدراشاشت } \\
& \text { (دوحرف= =كن =بشو)(طارم =غلكى) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تابهدرهنغگى اوافراخت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { گلشن نيلوفرىرادودودريا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بردرش چون حلقهایديرميزند } \\
& \text { زرفشـانددرخزازازازشاخسار } \\
& \text { گَكند درتاجشت ازشبْنم گهر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { گاوبرماهى وماهى درهواست }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بكذرازآبوهوواجمملهخداست } \\
& \text { جمله يكـحرفـوعبارتمارتختلف } \\
& \text { گربييند شامرادر صددلباس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جمله اويينى وخودرا } ا \text { گمكنى } \\
& \text { اوشناساشدكهـهجزبا اونساخت } \\
& \text { دممزن جِون درعبارتناينايدت } \\
& \text { نهكسى زوعلم داردنهنـنشان } \\
& \text { توزتولاشووصال|اينستوبس (لاشو =نيستشونو) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جمله افتادند پيششش } \\
& \text { ساجد اند آن جمله تو مسجرودبابـاش } \\
& \text { مستخوملعون گشت وآن سردرنيانـت } \\
& \text { آفرين جان آفرين بِاكىا } \\
& \text { عرشَرابرآب بنباءد اونهاد } \\
& \text { آسمانرادرزريبردستىبداشت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كوهراهم تين دادوهم كمر } \\
& \text { عنكبوتى رابهحكمتدامر داد } \\
& \text { تيغر الازلالهخون آلودكرد } \\
& \text { طوّطيىراطوقازوزرسارساخته } \\
& \text { مرغ گرّردندرورهشُ برميزند } \\
& \text { درزمستانسيمَآرددرنثار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هشت خلدش يك ستانه ييش نيست } \\
& \text { جمله درتوحيداومستغرقند } \\
& \text { جون زمين دريشت كاو استاد راست }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فكركندر صنعت آن نِادشاه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جملكهيك ذاتست/مامامتصف } \\
& \text { مرد ميبايدكهباشد شهشناس } \\
& \text { اى دريغاهيجِكسرانينست تابت } \\
& \text { گربينيش اين خردرواگمبكنى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آنم آنو جون دراشارتناينايدت } \\
& \text { نهاششارت ميبذيردنهبيان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وإن يكى كزسججدهاوسربتافت }
\end{aligned}
$$



آدمى اعجويها اسرارشدل نيستكارهر گدائيكىاراو
ته زمانى نيز دل بِرداختيم
 ليكى آكه ثيستاز قعرش كسى

$$
\begin{aligned}
& \text { غرقه گشتندو خبرنى ازكسى }
\end{aligned}
$$

سنغريزهقدلدر داردياعقيق
تاكمال ذرهایبشناختيم

هركه افزون رفتافزونديدراه جملهراازخويش غايب ديدهار
( كنه = بیى واصل وعمق )


بيش ازاين دريرده پنهانـم مسوز

گرنگيرى دستمن اییواى منز
من ندارمط
يانه درخونم كشش وخاكمبكن
كزتونيكو ديلهامازازخويشبد يكيثفس فارغنباشيدازطلب
 گرنگه دارى حق همسا يگان
زاشتياقت اشگُميريزم چجوميغ


سوختم صهل ره پهه خواهمى سوز مـن
(تشوير =شرم -اضطزاب)
زانكه بـى دردتبمير دجانمن
ذرهای دردت دلعطار را

66, 6\%,

$$
\begin{aligned}
& \text { جانبلندى داشت تن پستى خاكي } \\
& \text { جونْبلندوپستبا هـم يارشد } \\
& \text { ليككس واقف نشدلـناسراراو } \\
& \text { نهبدانستيمونه بشثناختيم } \\
& \text { چند گوئى جزَخموشى راهنيست } \\
& \text { آگهند ازروى اين دريابسى }
\end{aligned}
$$

دربن اين بحربى پِ يا يان بسى درپنين بحرى كهبحر اعظم است كس پجه داند تادر اين بِحرعميقي عقل و جانودينودل درباختيم

هيج داني راهرو چون ديلد راه كارگاه برعجايبديدهام سوى كنه خويش كس راراه نيست اى خداىيبينهايت جزتوكيست پردهبر گير آخرو جانمهسوز درميانبحر گردونماناندهام نفس منبگرفت سرتا پپاییمن

جانم آلودستازبيهود گىى يا ازاين آلود گی پاكمبيكن خلق ترسندازتومن ترسم زخخود
 پون پحنين بايكد گرهمسايايهايم

چحهبود ایى معطى بیى مايگان بادلى پيردردو جانثى پردريغ
 دست دن گيرومرافريادرس اى گناه آمرزوعند خونم|زتشويرتو آملهبه جوش


كفركافرراودين دين داررا


$$
\begin{aligned}
& \text { ritron re ( } \\
& \text { 18 و\% - } \\
& \text { جون خليل آنكس كهاز نمرود رست } \\
& \text { خه، خها الى كبك خراماند در خرام } \\
& \text { قهته در شيوهاين راه زن } \\
& \text { كوه خود در هم گذار از فاقهن ایى } \\
& \text { مرحبا الى تند باز تنگگ چششم } \\
& \text { نامه عشق ازل بر پیاى بند } \\
& \text { عقل مادرزادكن بادل بدل } \\
& \text { خه خها الى دراج معراج الست } \\
& \text { چون الست عشق بشنيلـى به جان } \\
& \text { جونبلى نغس گردابب بلاست } \\
& \text { مرحبااى عندليب باغ عشق } \\
& \text { خوشُ بنال ازدردد دل داوودوار وار } \\
& \text { حلق داوودى به معنى بر گشثاى } \\
& \text { چنلد تيونلد ز زره برنفس شوم } \\
& \text { گر شود اين آهنت خون مومنرم } \\
& \text { خه خها اي طاووس باغ ان هشت } \\
& \text { صصحبتاين ماردر خونت فكند } \\
& \text { تانگردانى هلاك اين ماررا } \\
& \text { مرحبااى خوش تذرو دوربين } \\
& \text { خويشرازين چاهظلمانـانى برآر }
\end{aligned}
$$

> خه خها الى قمرى دمساز آمده تنگگل زانیى كه درخون مانده
> ای شلده سرگشته ماهی نفس
> سربكن اين ماهى بد خـواهرا
> مرحبا ای فاخته بڭشثاى لحن
> تجون بود طوق وفادرگردنت ازوجودت تابود موئى به جاى
> مجمعى كردنل مرغان جهان
> حون بود كاقليم مارا اشثاه نيست يكد كرراشايد اريارى كنيم ;انكهه چحون كشُوربود بیى پادشاه سَس همه با جايگاهى آمدند


$$
\begin{aligned}
& \text { عزمرهكردنل ودر بيش آملنل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زه زعشق اونيست نهاز ازعقل هـت } \\
& \text { زير هرمعنى جهنانى رازداراشت } \\
& \text { كرد مرغانرازبان بند ازسخن } \\
& \text { جمله شب ميكنم تكرارعششق } \\
& \text { تازبور عشق خوانمزارزيار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دردل عشاق جوش ازمن بود } \\
& \text { (مستغزرق =غرق) - غوطهور) } \\
& \text { زانكه مطلوبم گل رعنابس است (رعنا هخودنيرست) } \\
& \text { بلبلى رابس بود عشق كلى }
\end{aligned}
$$

كارگرشد
كاملان راآن مالال آرد بـديد
برتوميخندد نهدرتوشرم
عشق روى گل بسى خارت نهاد
كا اگر جه هست بس صا صاحب جمال
عشتق چيزى كان زوال آرد بإيد
در گذرازگل كه گل هرنوبهار

آنجه، گلزار درنوروز هد يه ميكند در مهر گان ميستاند.








من شدمعريانز تن اوازخيال ميخراممتانهاياتالوصال




سرفرود آرد به حيزى دونمانما
زانكهنتوانزدد بهغير دوستدندت

بهانه بط


مازوال آريم براو هر حهه هست
بط به صد هاكى برون آملد زآب
گفت درهردو جهعان نلد هد خـر خبر
كردمام هر لحظه غسلى بر برصواب
زاهلد مرغان منمبا رایى پاك
من نيابمدر جهانبي بـى آب سود
زندهازآباست
من ره وادى كجادانمبريد
(آب = آبرو)

هدهد
درميانآب خوش خوابت ببرد آبهستُ ازبهرهر ناشُستهروى چند باشد همحچوآبروشنت

## بهانهكبك

كبكسس خرمخراماندررسيد
گفتمن ييوسته دركان كشتهام

 گر نماند رنگاو سنغى بود (بی سنگ =بی ارزش ) داستان سليمـان وآفت انگشترى
كى جوتوسر گشتهراتمكين كند (تمكين =فرمانبرى)

$$
\begin{aligned}
& \text { كانسليمان داشتدر انگگشترى } \\
& \text { زير حكمش شـلدهمه روى زمين } \\
& \text { كفت جون اين مملكتوين كاروبار } \\
& \text { بازماند كس به ملكى همتحنين } \\
& \text { ميكنمرزنبيل بافى اختيار } \\
& \text { آن گهر بودش كه بند آن اهشد } \\
& \text { بابهشت عدن كردد آشنـا } \\
& \text { جز براى زوى جانان جان مكن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سركش وسرمست ازكاندررسيد } \\
& \text { برسر گوهرفراوان گشتشهام ام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دست بر سرياى در گل كیى رسم } \\
& \text { مردبى گوهر كجا آيد بهكار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كرد جانتآب } \\
& \text { قطرهاى آب آمدو آبت ببرد } \\
& \text { گرتوهم ناشتستهروئى آب جوى } \\
& \text { روى هرناشُستهنهروئى ديلنت }
\end{aligned}
$$

6ا كاه\%


بهانه هماى
كفت ایی يرند كانِبِحروبر من نيمرغى جومرغان دگر

$$
\begin{aligned}
& \text { بيش جمع آمل هماى سايهبر بخش } \\
& \text { همت عاليمدردرارآملمست } \\
& \text { نفس سگاراخواردارمملاجرم } \\
& \text { پادشاهانسايه هيروردمن اند } \\
& \text { نفس سگ, نسراستخوانى ميدهم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آنكهشه، خيزدز زظل يراو } \\
& \text { كى شودسيمرغ سركش يارمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { خسروانراظل اوسرمايه بخش } \quad \text { (ظل =سايه، } \\
& \text { عزلت از خلقتم يديدار آمدست } \\
& \text { عزتازتمن يافت افريلونونوجم } \\
& \text { بس كداى طبع نى مردمن اند } \\
& \text { روح رازين سخامامانىميمينهم } \\
& \text { جان منز زانيافت اين عالى مقام } \\
& \text { جونتوانيبيحيدسرازنرانراو } \\
& \text { بس بود خسرونشانى كارمن }
\end{aligned}
$$

سايه در هين بيش ازاين برخودمخخند خويشّراازاستخوانبرهانيى

هدهدش گفتاى غرورت كردمهند خسروانراكاشكى نتشانيى حكايتمحمودو يادشاهى


پاكرا يى بود بر راهصواب
كفتاى سلطان نيكوروززارْ
كفت تنزن نخونجانجانمنمريز بودساسانيميندنداروغلط
حق كه سلطان جهاندارارآمدست
جونبديد عجزير حيرانى خويش خشگخبادابالوير آنهمایى
بهانهباز
كرداز سرمعانى يردهمباز


تارسد يُايمبإدست بادشاه
همدخومرتاضانرياضتكردمامام
ازرسومخدمتاكاكاهم برند

بهكهدروادى بیى بايانشانوم
باز بيش جمع آمد سرفراز سينهميكردازيسنيهدارى خريشر كفت من ازشوقدوست شهريار
جشمازانبيُرفتهام زيزكلاه
درادب خودورابسى يروردمامام
تالگر تاروى برش شاهم برند
من كجاسيمرغرابينمبربهخواب
من اكُرشايستهسلطانشانوم

> |زصفتدوروبهصورتماندهباز
> پإشاهیى كى براوزيبابود

> دورباشازوى كهدورىیزوخوش است است
> كاى شـدنزديكـ شاهاندوربانش

شاهرادرملكاكر همتابود
سلطنت رانيست حـون سيمرئرغ كس
شاه دنيافى المثل جون آتش است زان بوددرييش شاهاناندورباش

حكايت پِادشاهوغالا

كشت عاشق بر غلامى سيمب بر
دائماً درييش هششم خويش داشت


يس نهادى سيب برفرق غالام
(زرير = گياهى زردرنگ)

كز جهه شد كلڭونها رويت خحوزر
شرح دهكاين زردروئيتاز جها خاست
گر رسد ازسيبش آسيبى مرا

جمله گويندش ز بخخت پادشاست


كفت ایى مرغان من وتيمارخويش (تيمار هغمخوارى ، يرستارى)
نشنود هر گز كسى آوإى من
كس نيازاردزمن در درعالمى
دائماً أندوهگينونون
جون دريخ آيل به خويشم حـون كنمب
برلب دريا بميرمخشگگالب
من نيارمكرداز اويكـ قطرهن نوش
زاتش غيرت دلمگردد كباب
تاب سيمرغم نباشل الامان
هست دريا ير نهنگـو جانور
گاهآراماست اسروراگاگاهزور
غرق گرداندتورا يايان كار

تونيابى همبازاوآرآرام دل
تو جراقانع شدى بر بروى او
كفتاى دريا چِر| هستى كبود

كزفراق دوست دارم|ضطران اضراب
جامه نيلى كردهاماز
زآتش عشق آببمن شد جوش زن زن
(كوثر = حوضى يا حشُشمهالى دربهشت )

پِادشاهى بودبس عالى گهر
ازغالامانش بهر تبت بيش داشت
شُاه جون زانكهاز سيبى هدف كرد كردى مدام سيبرا ابشكافتى حالى به تير

اين همه حرمت كه بِيش شُهت تراست
كفت بر سرمينهل سيبى مرا گويد انگارمغلامى خود خنـون
ور چنان باشد كه آيد تيرراست

بهانه بوتيمار
يس درآمل زود بوتيمارييش
برلب درياست خخوشتر جاى من

برلب دريانشستم دردمنـد زآرزوى آبـبل يرخون
 گر حه گرزدرياكم شُود يكـ قطرهآباب جزغم دريا نخواهمماين زمان

هلدهلش گفتای زدريا بيخبر گاهتلخ است آب اور اگاه شُور
گرتوازذريانيايیى باكنار


$$
\begin{aligned}
& \text { او جوتوخود امیى نيارد كامدل } \\
& \text { هست دريا حشمهـإى ازكوى او }
\end{aligned}
$$

حكايت دريا
ديلهور مردى به درياشُـدفرود

دادريا آن نكودلنراجواب
هونزنامردى نيم من مرداو

گر بيابم قطرهاى از كوثرش
ورنه جون من صده هزاران خشُ خلب
(度


بهانهكوف

گفت من بگزيدهامويرانهاى زانكهباشُد در خرابى جانى گّنج سوى گنجم جز خرابـى ره رهن نبود بازرستى اين دل شيلداى من
(مردانه = استواروباشهامت)
زانكه، عشقش كارهر مردانه نيست عشق كنجم بايلوويرانه ایى

من گرفتمكاملت گنجى بدست عمر رفتهره بهس سرنابرده گير نيستى آخرز قوم سامرى

كوف آمل يِش چحون ديوانهأى درخرابى جاى ميسازم بهـرنج عشق كنجم در خرابى رهن نمود گرفرور غتتى به گنجهى پای من
عشق بر سيمرغ جز افسانـانه نيست من نيم درعشق او مردانهالى

هلدهد گُت أى زعشق گْنج مست برسر آن گنج خود رامرده گير زريرستيدن بوداز كافرى
بهانيه صعوه
(سالوس =رياكار)
(حيل = حيلهها )
(بصرَ

چاى تاسر همحچو آتش بيقرار
 كى رسمدر گرد سيمرغونعزيز


برمحالى راه نتوانمبريد يا بميرم يابسوزم دررهس
 بازيابم|آخرش درروزگار

كردهد در افتادگى صد سركشى

نيستاين سالوسى تودر خور
گر بسوزنداين همه توهم بسوز يوسفت ندهند كمتركن حيل عشق يوسف هست برعالم حرام

صعوهآملد دل ضعيفوتن نزار گفتمن حيرانوفرتوتوت آمدم من نه ير دارم نه يانه هيجِ نيز در جههان اور اطلبكارانانبانسى است دروصالاو
 حون نيممردوانهاين جايگاه يوسفى گمكردمامدر جاناهسار
 جمله سالوسى تومن كى خرم
 گرتو يعقوبى بهمعنى فیى المثلـ مى فروزدآتش غيرت مدام حكايت يعقوبو ديدن يوسف درخواب
گشت يعقوباز فراقش بى بصر ناميوسف مانلده دائمدرزبانش خواست تا او رابخواند سوى خويش

تن زدآن سر گشتهف فرسودهزود بركشيد آهى بهغايت جبرئيل آمدكه ميگويد آمدياى ليكى آهى بركشيدى آن در حقيقت توبهبشكستى ییهس سود

چون جدا افتاديوسفـ ازيلر موج ميزد بحرخونانازديد
 يادش آمل آنجه حق فرموده بود

 گرنراندى نام يوسف برزبان در ميانآهتو دانمكه بود

عدم|طمينان باحفظ روحيه شُاد نشانه سلامتيست.
اعتماد مطلق فقط به بيمارى ميتوانداشدت
نيجه

انسانها انتهاىوسعت نظز خود راانتهاى جهان مييندارند شوينهاور






بودخاك كوى آن بت بسترش حوننبوداز كوىاوبيگذشتنش خويشتن رااعجمى كرد آن نیار كى كند ای از شراب شر كـ مست شيخ گفتش جون زبونمر ديده ای ای يا دلم ده باز يابامن بساز از سر ناز و تكبر در گَذر
جان فشانم بر تو گر فرمان دهـنى اى لب و زلفت زيان و سود من گه ز تاب زلف در تابم مكن دل جو آتش ديده چیون ابر از توام چچند نالمبر درت در در باز كن آفتابى از تو دورى چون گر چه همحِون سايه ام از اضطر اضراب هغث گُردون رادر آرم زير چر دخترش گفت ای خرف از روزگار جون دمت سرد است دمسازن مكن شيخ گُفتش گر بِوئى صدهز ار عاشقى راحِه جوان جِه يِير مرد گفت دختر گر تو هستى مرد كار سجده كن بيش بت و قر آن بسوز شيخ گفتا خمر كردم اختيار گفت دختر گر در اين كارى تو تو هر كه او همرنگ يار خويش نيست
 حلقه در گوش تو ام ای سيمتن r گفت برخيز وبياو خمر نوش شيخ رابر دند تا دير مغان شُيخ الحق مجلسى بس تازير هـر ديد جام مى بستد ز دست يار خويش هر جه يادش بود از يادش برفت شيخ چون شد مست عشقش زور كر درد آن صنم را ديد مى در دست و مست دل بداد و دست از می خور دنش دنش دخترش گفت ای تو مر د كار نه گر قدم در عشق محكم داريى همحجِ زلفمز نه قد م در كافرى عافيت باعشق نبود سازگار اقتدا گر تو به كفر من كنى ور نخواهى كرد اينجا اقتدا





مى ندانست او كه جان بيقرار
كار افتاد و نبود ش همدمى رمى
عالمى كانجا نشان راه نيست

با دل پٍر در رد و جان ناتو دانوان
مى ندانست او كه در صحر او د دشت
عاجز و سر گشته ميناليد خوش
شيخ رالعلام دادند از درون
آشنائى يافت باد ر گاه ما
باز گِرد و ييش آن بت باز شا شو
شيخ حالى باز گشت از ره چو باد
جمله گقتندش ز سر بازت جیه بود
بار ديگر عشقبازى ميكنى
حال دختر شيخ با ايشان بغفت شيخ و اصحابش ز پس رفتند باز

زرد ميديدند چون زر رورى او
 جوننظر افكند بر شيخ آن نگار

ديده بر عهد و وفاى او فكرند
گفت از تشوير تو جانم بسوخت
بر فكن اين پرده تا آكه شوم
شيخ بر وى عرضه اسلام اسلا داد جون شد آن بت روى از اهل عيان آخر آلامر آن صننم جون ران يافت

شد دلش از ذوق ا يمان بيقرار
 ميروم زين خاكدان بر صداع اين بگفت آن ماهو دست از از جان فـر فـشاند

گشت پنمان آفتابش زير ميغ قطرهایى بود او د. اين بحر مجاز زين چنين افتد بسى در راه عشّق

## بازگشت به داستان سيمرغ

آنزمان گفتند تركى جان همه عشق در جانشان يكى شد صد هزار

جون شنيدند اين سخن مرغان همه برد سيمرغ از دل ايشان قرار

## در جستجوى راهبر

,0 سیر دن را باستادند حست
(حيشوائى بايد اندر حل و ع عقد زانكه نتوان ساختن از خود سرى بو كه بتوان رست از اين درين درياى زر

قرعه بايد زد طريق اينست و بس
در مبان كهتران مهيتر بود قرعه شان بر هد هد هد عاشي گر همى فرمود سر ميباختند
هد هد عاشق جو آمد تهلوان هيبتى زان راه بر جان اوفتاد بود راهى خالى السير ای عجب بود خاموشى و آرامش در ام او سالكى گفتش كه ره خالى چراست حكايت بايزيد در خلوت شب
تاج بر فرقش نهادند آنزمان
سايبان ماهى و ماه آمدند
صد هزاران مرغ در راه Tمدند
آتشی د از جان ايشر بر شد اوفتاد ماه
چون بديد Tمد سر وادى ز راه
ذرهای نه شر و نه خير ای عجب (خالى السير = خالى از مسافر)
نه فزايش بود و نه كاهش در او
هدهدش گفت اين ز عز كبرياست

از خروش خلق خالى ديد شهر
بايزيد آمد شبى بيرون ز شهر

شب شدها از يرتو او مثل روز هر يكى كار دگر را خاسته
كس نميجنبيد در صحر او در دشت ماهتابى ديدبس عالم آلم فروز آسمان هِر انجم Tراسته شيخ جندنى كه در.صحرابِشَ شورشى بر ویى يديد آمد آمد به زور

 با جنان در گه كه در رفعت تر است هاتفى گفتش كه ای حير ان ران راه كز در ما دور باشد هر گدا

## هول و هراس از بيخبرى

بال و ير ير خون بر آوردند
در د ميديدنـد درمان ناجديد

جمع گشتند آن همه يكجا بهانهـ
طالب اندرز آن هدهد شده
بر بساط ملك سلطان بوده ای ای موضع امن و خطر دانسته اني


جس بسازی قوم خود را ساز رلاه
جمله مرغان ز هول و بيمر راه راه ميديدند بايانن نا بديد
جونبتر سيدند آنمرغان زر راه بيش هد هد آمدند از خود شد
 رسم خدمت سر به سر دانسته ای
 راى ما آن است كاين ساعت به نقّ بر سر منبر شوى اين جايگاه
عزم ر0 كر دند عزمى بس درست رست
جمله گقنتد اين زمان ما ما رابه تفد
تا كند در راه ما را رهبرى
در حنين ره حاكمى بايد شار شیر ف
عاقبت گغتند حاكم نيست كس
قرعه بر هرك اوفتد سرور بود
قرعه افكندند بس بر لايق فتاد
جمله إو را رهبز خود ساختند
درابتداى راه

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { r i 1 }
\end{aligned}
$$



> هر كه اوبا دولتى بيوسته شلد خار در دستش همه گَلدسته شد
> اوفتاد از لشكر خود بر كنار
> بار او افتاد و ميخاريد سر سر
يار خواهى گفت خواهم ای سوار
لطف نبود از نكو رويان غريب
برد حالى دست جون گُل سوى خار
رخشَ سوى لشگر خود راند باز
با خرى ميايد از يس بار كس
تا ببيند روى ما را روى او او
ره نماند آن يبر را جز يس ريش شاه

> جون بديد او را اخجل شد بير راه
> در تواضع اوفتاد او در دعا
> كرده ام محمود را احمال خويش
> چيست كار تو بگو در بيش من
> خويشتن را العجمى حند
> روز و شب در دشت باشم خاركش
> نرخ خن تازر دهمرخارت به جند
> كم بنفروشم ز ده هم دهيان زر
> اين دو جو ارزد زهى ارزان فروش
> زين كم افتد كين خريداريست ارينيك
(دينار = سكهكامل طلا)
ناگ̋هى محمود شد سوى شكار
ييرمردى خاركش مير اند خر
ديد محمودش جنان دري دران
بيش شد محمود و گفت ای بيقرار
از نكو روئيت مى بينم نصيب
آمد از مركب فرود آن شهريار
بار او بر خر نهاد آن سرفراز
گفت لشگر راكه يبر خاركش
ره فرو گيريد از هر سوى او
لشگُرش بر بير بگرفتند راه
بير با خود گفت با لاغر خر خر
آن خرك ميراند تا نزديك شاه
ديد زير جتر روى آشنا
گقت يارب با با كو گويم حال خويش
شاه با او گفت ای درويش من
كفت ميدانى تو كار م كج مباز
بير مردى ام فقير و باركش
شهريارش گفت ای يير نزيند
كفت ای شاه از من اين ارزان مخر
لسگرش گفتند ای ابله خموش
بير گفتا اين دو جوارزد وليك
هر كه خواهد اينجّنين خارى خر خرد
شه حو بشنيد اين سخن از يیر راه
عذرىديگر
ديگرى گفتش كه ای يشت و يناه
هدهدش گفت ای فسر ده جند از اين
چون ترا اينجايگه قدر اندكيست
هست دنيا چون نجاست سر به سر
ما ماكر آخر در اين'ميريمز زار
اين طلب گر از من و از تو خطاست
گر كسى راعشق بد نامى بور
صد هزاران خلق در طر طرارى اند اند
گير ماين سوداز طرارى كم است است


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عذر مرغى ديگر }
\end{aligned}
$$



در بهشتو روى او حون آفتاب از كجا آوردى اين عالى مقام بای تا فرقت بيالودى همه
كانجه تو كردى بد بدين نتوان رسيد كرد رحمت بر من آشفته كار ميكند انكار و رحمت ميكند از براى تست بر كار ای یسر
 جزو و كل غرق وجودت روت كرده اند
خويش راعاجز مكن در عين ذل جان تو بشتافت عضوت شد جديد نيست جاناز كل جداعضوى از اوست

در شب آن زاهد مگُر ديدش به خواب
مرد زاهد گفتش آخر ای غلام در گنه بودى تو تا بودى همه از كجا اين منزلت آمد بديد
كّفت از بى رحمى تو كرد دكار
عشقباز عى بين جه حكمت ميكند

طاعت روحانيان از بهر تست قدسيان جمله سجودت كرده اند جسم تو كل است و جانت كل كل كل تو در تافت جزئت شد يديد
نيست تن از جان جدا جزوى از اوست

بازعذرىديگر

 كاه جانم در مناجات افكند جون كنم در حاه و زندان ماندهام

بر همه كس اينحِنين شد حكم شاه زانكه مرد يك صفت نبي
انبيا راكى شدى دبعثت درست كى توانى كرد حل اسرار عشق سر دهى بر باد و تركى جان كنى

ديگرى گفتش مخنت گوهرم گاه رند گُماه زاهد گاه مست گاه نفسم در خرابات افكان من ميان هر دو حيران ماندهام

هد هدش گفتا كه ای حيران راه اين خصايص باشد اندر هر كسى
گر همه كس یاك بودى از نخست
جون تو نه مردى نه گر بدعوى عزم اين ميدان كنى حكايت شاهوگداى عاشق

مغلسى بر شاه عاشق گشت زار
خواند حالى عاشق گمر اه ار ار ار
از دو كار اكنون يكى كن اختيار

كرد او از شهر رفتن اختيار
شاه گُتا سر ببريدش ز تر تن
از حه سر ببريدنش فرمود
در طزيق عشق ما ماديرق نبرديود
سر بريدن كردی اينجا الختيار عشق ورزيدن بر او تاوان بود شهريار از مملكت بر خواستى خسرو عالم شدى درويش او
سر بريدن جار ه اين كار بود مدعى شد دامن تر در دارد او كم زند در عشق منا لاف درو دوغ

بود اندر مصر شاهى نامدار جون خبر امد ز عشقش شاه را گفت جون عاشق شدى بر شهريار يا بتر ك شهر و اين كشور بغوى جون نبود T آن مرد عاشق مرد كير كار جون برفت T T ن مفلس بیى خويشتن حاجبى گفتا كه هست او بی گنا شاه چُنتا زانكه غأشقفَاون اونبود گر حنان بودى كه بودى مر مرد كار هر كه او راسر به از از جانان بر بود گر ز شاه او سر بريدن خر خواس استى بر ميان بستى كمر در بيس او او ليك جون در عشق دعرى درى دار بود
 اين بدان گْتم كه تاهر بيغروغ

كاركاه\%


عذر مرغى :يگراز نفس

جون روم ر0 زانكه همر ر رهزن است
من ندانم تا ز دستش ره زان برم
آشنا نيست اين سگ رعنا مرا
تا جـرامى او فتد در آشنا

ديگرى گفتش كه نفسم دشمـن است نغس سگ هرگگز نسـد فرمانبرم آشنا شد گرگ در صصر امرا در عجايب مانده ام زين بى ونا

همصحو خاكى چايمالتت كرده خوش
 از دروغى نغس تو گيرد فروغ كز دروغى اينجنين فربه شود بندگى سگ كند Tاخر كسى وين سگ كافر نميـميرد دمى كـكا يت هرد Fور كن
يافت مـردى گوركن عمرى دراز سائلى گفتش كه جيزی گوى باز گفت اين ديل م عجايب وصف حال كاين ست نفسم همى هفتاد سال گور كندن ديل و يكـ ساعت نمـرد -
آن دو روبه تچون به هم همر بر شـدند آ د و روبه راز هـم افكنـد باز خسروى در دشت شد باز يوز و باز ما كجا با ههم رسيم آخر بگو ماده مـيبر سلد ز نر كای رخته ججو در د كان يوستين دوزان شبهر ترس الزإبيش
ديگرى گفتشّ اكه ابليس از غرور اه بر من ميزندوقت حضور
در دلم از غبن آن افتاد شور من ثجو با او بر نميايهم به زور وز می دعنى حياتى باشله م تحون كنم كز وى نجاتى باشلدم گفتت تا يیش تو است اين نفس سگ از برت ابليس نگريزد به تگ

من ندانم حال خود جونى تو نيز
يس همه فرمان شيطان مى برم

در تو يك يــ آرزو ابليس توست (تلبيس = نيرنت و رياكا, یى) در تو صد ابليس زايلد واسلا م
سر به سر اقطاع شيطلان آمـدست (اقطاع = ملك وزمينt تا نباشد هيح كس را با تو كار نكته اى از مالك دينار عشوه ابليس از تلبيس توست گر كنى يـك آروی خود تمام گلنخن دنيا كه كه زندان آملنست دست از اقطاع او كوتاه دار (مالك دينار = يكى از صوفيان معروف )

مالك دينار راگفت آن عزيز گفت بر خوان حدا نان ميخورم

هشگً زر دوستى


r il 1 - 10 芜


عشت دلبندى مرا كردست بند
عقل من بربود و كار خويش كرد درد وT تشیى زد د ر همه خر من مرا كفرم آمد صبر كر دن زان نگار كار من از كفرو ايمان در رگذ صـن

هست شهوت بازى ای حيوان صفت
مرد راlاز عشق تاوانى بود
كثر باشد صبر كردن زان جمال
چند شبلى
شیخ پرسيدش كه اين گريه ز جيست
از جمالش تازه بودى جان مـن
شد جهان بر من سياه از ماتمش
اين چه غم باشد سز سِ ايت بيش از اينست
كو نميرد تا نميرى زار تو
هم از آن صورت فتد در صـد
او از آن حيرت كند در خون نشست در دو

ديگرى گُتش كه أ مرغ بلند
عشّق او آمد مراد اد يیش كرد آ
شد خيال روى او رهزن مرا يكـ نفس بى او نمى يابم قرار
د ردم از دارو د رمان درُگذ

گفت ای در بند صورت مانده
عشق صورت نيست عشق معرفت
هر جمالى را اكه نقصانى بود
هر جمالى راكه خود نبود زوالى

حكايت حكالاج برسردار
 جار دست و پای او انداختند

چون زبان او همى نشناخت انتند
سر خـ كى ماند در اين حالت كسى دست ببريده به روى همحجو ماه روى خود گُلگُونه بر كرد د من كنون

سرخ روئى باشدم اينجا بسى
ظن برد كاينجا بتر سيد م مرگر
جز جنين گلگونه اينجا روى نيست ترس از مرگ
وادى دور است و من بى زاد و برگی جان بر آيد در نخستين منزلم

چند خواهد ماند مشتى استخوان
شد به خاك و هر جپه بودش بِ باد برد
هم بر ای بردنت آورده اند
هم بسوزى همم به زارى جان دـه دهى
(يگگر ی گفتش كه ميترسم ز مرگ گ اينجنين كز مرگ ميترسلد دلم

هد هدش گفت اى ضعيف ناتوان تو نديد انى كه هر كه زاد مرد ههم برای مردنت يرورده اند گر تو عمرى در جـهان فرمان دهـى

(phoenix) تككايت ڤقنس
(طزفوضه - عجيب و شكفت ) اين مرغ در هندوستان همجحو نى در وى بسى سوراخ ان باز
نيست جفتش طاق بودن كار اوست
(ثقبه - سوراخ)
زير هر آواز او رازی دیر
مرغ و ماهى گرد د از وى بی بيقرار
در خوشى بانگ او بيهش شر شوند
علم موسيقى ز آوازش
وقت مرگ خود بداند آشكار
 در دهد صد نوحه خود رازار زار نوحه ديگر برآ, دد دردناك هر زمان بر خود بلر زد همـجو بر وز خروش او همه درند
(نظارگى = تماشا)
دل ببرند از جهان يكبارگیى
چيش او بسيار ميرد جانور
بعضى از بی قوتى بی جان شان شوند
خون جكد از ناله جانسوز او
بال و ير بر هم زند از پيش و يس بعد از آن آتش بگردد جال ال او
يس بسوزد هيزمش خوش خوش خوش همى
بعد از اخگً نيز خاكستر شوند
ققنسى ايد ز خاكستر یديد
از ميان ققنس بجحه سر بر كند
كو یس از مر دن بر آيد نابزاد
هم بميرى گر بسى كارت دن دهن
وين عجايب بين كه كس را برگ تر نيست
هست ققنس طر فه مرغى دلستان
سخت منقارى عجب دارد دراز
 هست در هر ثقبه آوازی دگر جون به هر ثقبه بنالد زار زار جمله برند گان خامش شـر شوند فيلسوفى بود دمسازش گرفت

جون ببردوفت مردن دل ز خويش
در ميان هيزم آيد بيقرار
پس بدان هر ثقبه ای از بان جان در ميان نوحه از اندوه مرگ

از نفير او همه برند سوى او آيند چجون نظارگى
از غمش آن روز در خون جير جمله از زارى او حيران شوند بس عجب روزى بود آن روز او
باز جون عمرش رسد با يكـ نفس رو آتشى بيرون جهه از بال او زود د ر هيزم فتد آتش همى آن

 Tاتش T T هيزم چجو خاكستر كند هيحكس رادر جهان اين اوفتاد
گر جو ققنس عمر بسيارت د دهند
در همه آفاق كس بی مرگ نيست
 فرزند و مرگ
اشگ ميباريد و ميگفت ای یدر
هرگز

كار بس مشك ريل یدر را ااوفتاد
خاك بر سر باد يیمار) Tمده
هم نخواهى رفت جز بادى بدست
پيشش تابوت پـد ر ميشد پسر
اينجنين روزی كه جانم كرد ريش
 نيست كارى كان يسر رااوفتاد ای به دنيا بی سر و پای آ مـده


