**تاریخ اتمام آرامگاه صائب در اصفهان**

**اوحدی، مجید**

آفرین بر همت و رای شهنشاه جوان‏ حارس دیهیم شاهی وارث ملک کیان‏ آسمان دین و دانش آفتاب علم و فضل‏ شهریار ملک ایران خسرو گیتی‏ستان‏ آنکه شد در روزگاران آریا مهرش لقب‏ حبّذا شاهی که باشد کشورش را ترجمان‏ جای دارد در دل مردم چو جان اندر بدن‏ انس دارد با خلایق همچو گل با گلستان‏ روز تا شب درپی آسایش مردم بود آفرین بر جان او کزوی بیاساید جهان‏ دانش و فضل و ادب را راهبر باید چنین‏ صنعت و علم و هنر را رهنما باید چنان

\*\*\*

فکر صائب خاطرش بر اصفهان معطوف ساخت‏ تاز صائب یادگاری ماند اندر اصفهان‏ لاجرم فرمود تا آرامگاهی ساختند بر مزار شاعر نازک خیال نکته‏دان‏ مصرع رنگین دانش شاه بیت معرفت‏ کشور مضمون و معنی را شه صاحبقران‏ سالها چون گنج پنهان در دل ویرانه بود اینک از اقبال شه پیدا شد آن گنج نهان‏ یکجهان صدق و صفا کرده است جا در اینمقام‏ عالمی لطف و وفا پنهان شده در این مکان‏ الحق این آرامگه شایستهء این شاعر است‏ بلبل اندر باغ شاید سرو اندر بوستان‏ حبّذا طرفه بنائی کز علوّ مرتبت‏ جبههء تعظیم سوده بر درش نه آسمان‏ مجمع آثار ملی را بود این افتخار کو ز خود بگذاشت برجا یادگاری جاودان‏ کلک یکتا از برای سال اتمامش نوشت‏ «زنده شد صایب بنام از همّت شاه جوان»

1385 هجری قمری