نظامی گنجه ای

«آتشکده‏ی عالم ربانی حجت الاسلام نیّر تبریزی طاب ثراه... یادگاری تقدیم محضر انور حضرت آیت اللّه آقای حاج آقا امین‏ که استاد مسلّم نظم و نثر هستند...ملتمس دعا

محمود بن حسن بغدادچی تبریزی»

به زبان تازی ساخته،فرماید:

فکم حللت رموزا طالما قصرت‏ عن حلها حکماء العصر الاول‏ و کم ملکت کنوزاً شد ما جهدت‏ فی نیلها طلب العلیا و لم تنل

از این نظر که مقاله‏ی ما آرایش پذیرد و بی‏روح نباشد،یک رباعی‏ و چند شعر از تغزلات نیّر که در دیوان چاپ‏شده‏ی او درج نشده است‏ و بدین لحاظ تازگی دارد،نگاشته می‏شود،رباعی:

ای خواجه که عمر تو فزون از شصت است‏ برخوان تو هرگز مگسی ننشسته است‏ نان تو مگر لشگر چنگیز بود کاورا به همه عمر کسی نشکسته است

غزل:

محتسب با ساغر می گر مرا سر بشکند باکم از سر نیست زان ترسم که ساغر بشکند تا شنیدستم که دل بشکسته دارد دوست دوست‏ من به مویی بسته‏ام دل تا مکرر بشکند ای مساعد کوکب آن جانی که جانانش ستد وی همایون روزگار آن دل که دلبر بشکند چون به صیدم سر دهی شاهین چشم آهسته ده‏ تیز پرواز است ترسم ناگهش بر بشکند

شیخ را گردن شکست از بار دستار گران‏ بار وی یارب گران کن بار دیگر بشکند شانه در آیینه مرگ ما مصور می‏کند تا تو را بر رخ یکی زلف معنبر بشکند

آن رادمرد نامی شصت و چهار سال با نهایت مناعت زندگی کرد، در تاریخ 12 ماه رمضان سال 1312 قمری روان او از تنگنای جهان‏ رمیده،و در گلشن رضوان آرمید.چنان‏که گوید:

خیز تا رخت به سرمنزل عنقا فکنیم‏ بیش از این حالت دم‏سازی آن عالم نیست

پی‏نوشت‏ها

(1)-

ای عمیدا ترک قال و قیل کن‏ ختم دفتر با همین تمثیل کن‏ ختم کن این دفتر درّ خوشاب‏ کاب شد تک مثنوی قار دوشاب

(2)-اهل تبریز و از رجال دانشمند آذربایجان و از کارمندان برگزیده‏ی وزارت خارجه و پیش‏قدمان ترقی‏خواهان ایران بوده.در داخله و خارجه ماموریت‏ها داشته است. گنجینه‏ی دانش،طبقات الارض،رساله‏ی خط اسلامی،یک کلمه از جمله‏ تالیفات او می‏باشد.در دهه‏ی اول قرن چهاردهم هجری در محبس قزوین فوت کرده‏ است.

(3)-مرحوم محمد علی تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان گوید نصف الفیه نیّر از تسوجی بوده است.

(4)-مدت‏طولانی حکومت تبریز سپرده‏ی او و ملقب به اعتضاد الممالک بود. کتاب‏خانه‏ی مفصل و نسخه‏های خطی زیاد داشت.در سال یک هزار و دویست و چهل و شش قمری در تبریز تولد و در سال 1341 وفات یافته.آن مرحوم با دستور امیر نظام گروسی کتاب کلیله و دمنه را تصحیح و تنقیح کرد و با خط میرزا باقر فخر الکتاب‏ چاپ شده است.به مناسبت زیادی عمر و استمرار او در حکومت تبریز بعضی از ظرفای‏ معاصر گفتند کل شی‏ء هالک الا حاج اعتضاد الممالک.

(5)-شرح‏حال میرزا فضل علی مستقلا در کتاب داستان دوستان نگارش یافته است.

(6)و(7)-از مرحومین منجم‏باشی و شریف العلما آگاهی مفید به دست نیامد.

نظامی گنجه‏ای

به چشم خویش دیدم در گذرگاه‏ که زد بر جان موری،مرغکی راه‏ هنوز از صید منقارش نپرداخت‏ که مرغی دیگر آمد،کار او ساخت‏ چو بد کردی مباش ایمن ز آفات‏ که واجب شد طبیعت را مکافات‏ سپهر آیینه‏ی عدل است و شاید که هرچه آن از تو بیند وانماید منادی شد جهان را:هر که بد کرد نه با جان کسی،با جان خود کرد مگر نشنیدی از فراش این راه؟ که هر که او چاه کند افتاد در چاه‏ سرای آفرینش سرسری نیست‏ زمین و آسمان بی‏داوری نیست