درگذشت پژمان

پژمان بختیاری شاعر توانا و با ذوق معاصر ایران را پیک اجل در رسید و روز سوم آذرماه جهان را بدرود گفت.پژمان مردی آزاده و از قید علائق‏ وارسته بود.شعرش پخته و سخته بود و نثرش جاذب و دلنشین،با مجلهء وحید لطف خاص داشت و آثارش را برای درج به مجله میفرستاد.در شماره بعد مقاله‏ای از آثار چاپ نشده آن شادروان درج خواهیم کرد.خدایش رحمت‏ کناد و بیازماندگانش صبر عنایت فرمایاد.اینک شعری از او:

ایکه بر تربت من میگذری‏ بی‏نیازانه بدان مینگری‏ هیچ دانی که نهفته است اینجا کیست این خسته که خفته است اینجا یک جهان قصه پر سوز اینجاست‏ شاعری شوم و سیه روز اینجاست‏ قدری آهسته برو پژمان است‏ که در این گور سیه پنهان است‏ آه و اشکش همه شب بوده ندیم‏ شمع هستیش هوا خواه نسیم‏ بارها خسته و فرسوده شده است‏ تا که این مرتبه آسوده شده است‏ تازه چندی است که خوابش برده است‏ بگذارید بخوابد مرده است‏ آه ای چرخ ستمکاره زشت‏ خون من چونکه شود خاک آغشت‏ می‏کشی دست دگر از سر من‏ یا بود نوبت خاکستر من‏ استخوان‏های من دیوانه‏ هست آسوده به مدفن یا نه؟

زیبائی این عبارت‏ها مسطور است(توضیحا آنکه صداق میمنت انطباق پنج‏ هزار تومان نقد رایج خزانه عامره می‏باشد مقرر آنکه در عوض پنج هزار تومان آن املاک و رقبات موروثی زوج معظم واقع است در هرات فارس از مزرعهء تاج آباد و مزرعهء شیخ آباد و مزرعهء اکبر آباد و مزرعه قدمگاه و از چشمه‏ رودخانه ورئیسی بقیمت عادلانه یوم تسلیم در آورند و تملیک نمایند و دو هزار تومان نقد کارسازی کنند.التاریخ)

(1)-رجوع کنید به صفحه 202 مجلهء وحید شمارهء سوم سال جاری‏ مقاله کتابهای وزیری بقلم نگارنده این سطور.

(2)-عبارت بسم اللّه الرحمن الرحیم در وسط و در قسمت بالا در میان نقوش‏ مذهب مندرج است.