**صادق کیست؟: به ادباء افغانستان و پاکستان**

**بهروزی، علی تقی**

شاعر و دانشمند محترم آقای محمد حسین قندهاری متخلص به«طالب»از راه لطف یک‏ جلد کتاب خطی کهنه و فرسوده‏ای را که اول و آخر آن افتاده است به مرکز حافظشناسی‏ که در کتابخانه آرامگاه حافظ(حافظیه)تشکیل شده است اهداء فرمودند که موجب تشکر گردید.

شاعری که اشعار متوسطی گفته و معلوم می‏شود سواد کاملی هم نداشته با حوصلهء زیاد کلیه غزلیات حافظ را تخمیس و تضمین کرده و چنین بنظر میرسد که کتاب مزبور به خط خود شاعر هم باشد زیرا که در بعضی جاها اشعار متن را در حاشیه اصلاح کرده است.

تخلص این شاعر«صادق»است و بنظر میرسد که از شعرای افغانستان(و احتمالا پاکستان) باید بوده باشد.

برای نمونه یکی از تضمین‏های او را در اینجا نقل می‏کنیم.\*

عشق‏ورزی به جهان شیوه و آئین من است‏ مهر خوبان سبب حشمت و تمکین من است‏ وصف صاحب نظران مطلع رنگین من است‏ روزگاری است که سودای بتان دین من است‏ غم این کار نشاط دل غمگین من است‏ شرح حسن تو مرا درس گهر سفتن داد غنچهء طبع مرا نکهت بشکفتن داد شمع بزمت سبق چهره برآشفتن داد تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن داد خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

با مراجعه به تذکره‏ها نامی از شاعران که صادق تخلص داشته باشد و اهل آن سامان‏ باشد دیده نشد و از اینرو هویت این شاعر«صادق»برای ما مجهول است.

از ادباء و دانشمندان افغانستان و پاکستان خواهشمندم که اگر از هویت این شاعری که‏ عاشق حافظ و اشعار او بوده اطلاعی دارند،شرح حال او را بوسیله مجله وزین یغما مرقوم‏ فرمایند که موجب سپاسگزاری خواهد بود.

شیراز-اردی‏بهشت 2537 (\*)از هفت بند دو بند نقل شد.