##  



طرف قضيه در آن ماجرا؛ اكبر اكسير بود،
شاعر مقيم آستارا كه اخيراً و از از سر لطف تازهترين مجمموعه شعرش را - تا آن جا كا كه من




 و عقيدهام درباره دستور العمل نويسى در مور مور چچگون گی سرودن شعر عوض شده اما اين اين را اهم نمىتوانم نگّويم كه از خو خواندن شعرهاى اكبر اكسير در مجموعه (زنبورهاى عسل

نيازمند آزادى است و هيج تفاوتى نيست

 مى كنتد يا بيانه اى كه با با هر اسم و و امضايى، حتى امضاى يكى هنر مند و بر ای فرمول بندى جپگونه گی خلق اثر هنرى صادر شده باشد و و البته فرق است بين چخنين بيانيهاى با تحليل

 كارى كه در طول تاريخ هنر بسيار انجام شدا شده و بنيان اصول مكتبهاى هنرى را ساخته

مطلبى نوشتم با عنوان (مضحكهه يك پيشنهاداد)
 آن چيزى به اسم شعر فرانو به همر همراه دستور العمل سرودن ايين نوع شعر، مطرح بود و و من
 مانيفست صادر كردنها برای سراين ايش شعر (يا
 داشته باشد) دست كم به اين دليل كه محادو

 هنر است چحرا كه شعر و اصولاً هنر برای باليدن

的旬
 خط لب را پاکى كرد مادر بُزرگ شـد
بِّر به طعنه كَتْ: لعنت بر /ين صنا يع مونتار

و يا
در راه كثشف حتيتّ ستر/ط بـ شوكران رسيد
مسيح به ميخ و صليب
 برگرديم كشُكى مان را بـا يبيم. چخنين قطعاتى شايد إز نظر بعضى شعر نباشد اما دست كم بر آيند نگاهى شاهي شاعرانه است كه با عنصر طنز در آميخته و تصويرى از از واقعيت را به دست مى دهد. اما وا ويزْگى مهممتر

آثار اكبر اكسير، سادهگى زبان است است.
 مىدهدا كه نيازمند مخاطب است ور و شعر برايش در حكم پِل ارتباط بين شاعر و ور مخاطب شعر است و اعتقادى به اين كه شـر اير بايد براى خواص قابل درى برى باشد نـدارد به همين دليل هيتج اصرارى براى زی مبهـم سازى
 ساز كه شعر را از دسترس درك مـرياطب دور دور مى كند، ندارد.
به هر شكل، اكبر اكسير با شعر خاصش، جايگاهى قابل درك و البته بحث در در شعر

زرف كاوى بيشتر آثنار او نششت. اما ... خط آخر اين كه، آستارا و و آستارايىى آيها دارند جغر افياى شعر اير ان را جا با به جا مى كنند

طنز به رويدادها مىنگرد در تلفيقى بين نمادها و مغاهيم زندگى امروز با شا شخصيتها ورا و رويدادهاى تاريخى، ساختار ويزّانى مى سازد كه پيام او را به سادهترين شارين شكل ممكن به مخاطب انتقال مىدهد. نگاه كنيد به شـعر تابلوها /ز مجموعه

زنبورهای عسل
دكتر آغا محمدنـان
 ***

$$
\begin{aligned}
& \text { گرمابه /مير كبير } \\
& \text { د/راى نمره خصصوصى جهت اصولاحات } \\
& \text { با مشاركت بانكَ /يران - انگليس }
\end{aligned}
$$

دوزندگى فرخى يزدیى


 و طبقه به اصطلاح متوسطه جامعه نيازى بـا بـا تخيلات عجيب و غريب ندارد، براى اكسير يك گفتگوى معمولى در يـى خانواده مى تواند
دست مايه طنزى اعتراضى باشد.

تعطيلات نوروز بـ كتا برويم؟
 مانده مادر /ز سختى مانى راه و از ببى خوابى و مالفه و حمام
 كفتم برويم سر اصل يكى كغت برويم شيراز ديُرى كنت نخخير، مشهـدا ساعت شا 0 صبح مادر كغت بالاخرْ كجا برويم؟ بِّر گغت: برويم بخو/بيم|!
او در عين حال كه به همه چهيز كار دارده،
تعهد او در بند هيج (ايسم)" و (ايستى) كرفتار
نيست در واقع اكسير نه شعار سياسى مىدهدا و نه مدعى نجات بشر يت است و نه از از فقدان آزادى به شيوه مالوف مى نالد و و نه از ديدن


 آدمهاست و چچگونه گی زيستن و به دنياى پی از تضاد إير امون.
مادر /ز عروسى كه برگثشت

ديافت گرفتهاند) لذت بردهام.
به قول معروف برادرى بهـ جاد باى خوده، بزغاله يكى هغتاد هزار تومان من، اكبر اكسير به عنو ان شاعرى كه زبان ون و و نگاه و شيوه شعرى خاص خور انر را را دارد احترام
 بر نمى تابم و بعان. .. اكبر اكسير، از جمله شاعرانى است كهـ
 مجموعه شعر براى تثبيت موقعيت شاعرى اعتقادى نـارد و در در واقع شعرش فرياد اعتراض اوست، عليه آن چجه كه هست و او نمى خواهد كه چچنان باشد. اما تفاوت او با با برخى ديگر از شاعران مدعى تعهـد در نوع نگاه و ز زبان شعرى اوست. اكسير نه شـر شعار
 نمادها و نشانهها به آسمان و ريسمان متوسل
مى شود.

از نظر او زندگى عادى و روزمره پِر از
چيزهايى است كه مىتواند ظرفيت برای واگويى مغاهيم مورد نظر شاعر داثر داشته باشد و از موقعيتى شعر كونه برخ بور ردار شود و ور شايد تضاد بين واقعيت و ريخت غير غير شاعرانـرانه اين عوامل و ظرفيت پنهان آنها برایى ورود بـه

 قدرتمند و شاعرانه براى بيان احساس شانـر شاعر تبديل میشوند.
 /ين درخت، تير بر بر
/ين زمين حمن، /سغالت الت
و من كه امروز به اصطلاح شاعرم
روزى يك تكه سنگا میشوم
با لوح يادبوديى بر سينه
و يا ..
 آبارتمان، گلرما را زرد
 ر/ستى رزهای محترم!
من سرخكى گرفته/م شما حه طور؟!
 مآبها رئاليستيك! اكسير به اتناقات رويداردها


اما نگاهى رندانه، طنز آلود و تلخ.
در واقع اكسير، بيش از هر هر شاعر ديخرى
از ظرفيت طنز براى واگويى احساسش براكره

را به نيشخند مى گيرد.
اكسير حتى وقتى كهي مى خـواهوراهد از ستم

 انسان اين سرزمين رفته است بِّويد از دريحهـ

