نمونه نثر فصیح عصر قاجاریه

جباریان، مصطفی

مرحوم میرزا جعفر حکیم الهی از حکمای متأله قرن ماضی بوده و او را با حسنعلی خان امیر نظام گروسی که از رجال نامدار قاجاریه بوده و منشآت مشهوری‏ دارد مؤانست و مکاتب بوده است.

مرحوم حکیم الهی را فرزند برومندی بنام میرزا شمس الدین بوده است که در حکمت و صفات حمیده خلف صدق بوده و نیز حکیم را از کنیزی فرزندی کهتر بنام‏ عبد اله بوده که این فرزند را برای تربیت و اشتغال بنزد امیر نظام میفرستد،امیر نامه خوابیه‏ای درباره فرزند اخیر الذکر بحکیم مینویسد که مشحون از لطف و طیبت‏ است و قسمتی از این نامه را که از لحاظ انشاء و مضمون جالب است برای خوانندگان‏ عزیز نقل میکنیم.

«روحی فداک ای محتشم،لبیک لبیک این صنم،ای روی تو شمس الضحی وی‏ رای تو بدر الظلم،همانا در زمان ما قیامت کبری است که یفر المرء من اخیه و صاحبة و بنیه،شاهد بر سر عبد اللّه بن جعفر است که یار شاطر خودتان بود بار خاطر منش قرار دادید.

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند

فحمله الانسان انه کان ظلوما جهولا ای مظلوما مجهولا،هرچه هست از حضرت حکیم است و از شاخسار حکمت روئیده است.

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست‏ در باغ لاله روید و در شوره‏زار خس

گل بوستان حکمت جناب میر شمس الدین سلمه اللّه است و اگر عبد اللّه خاراست‏ گو باش.

گل بی‏خار میسر نشود در بستان‏ گل بی‏خار جهان مردم صاحبنظرند