## ubclimssiscolyctin



تدوين و كردآورى : رضا شيرازى


## زندكينامهى مشاهير جهان

# نويسنل گان و شاعو ان 

تحقيق و تأليف : رضا شيرازى



انتشارات بيام كتاب



نشانى مركز بَخش: خيابان جـهورى اسلامى - يين بهارستان و استغلال

تلفن:
Email:zamani244@Yahoo.com

## فهر ست اسامى

## 



استاندال، منرى بيل






:doctäo

با ياد دوست، كه هر یه هست از اوست

آگاهی هاى جاهعهى امروزى جحيست؟
آيانو جوانان، نحوانان و ديگ, گروههاى جامعهى اسلاهمى ما بايلد از اوضاع و احو ال و
بليلههاى اين جحهان بهـناور خحبر داشته باشند يا نهـ
آيا شنانـايى كسانى كه در يلـيهها و رويلادهاى دنياى ما تأثير گذار بو دهانل ، كهكى بـه بيشّرفـت و ترّقى فكرى و علـمى امروز ما دارد يا نـه؟

$\cdots \cdot 9$
 منفى بله هل. دانششجويان و دانشَآموزان نيز در هر مقطع تحصصيلى، تشتنه و مشّتاق دانستن و شُناختن هستنل. بر هـمين اساس و در جهتت يارى رسانلن بـه اساتيل محترم دانشتخاهها و

 فر هنگگا مه و... منتشر نـمايل.
 ديگر گردآورى و تنظيم شُلهه است. در اين كتابِ سعى شلده اسـت كه دانشُجويان و دانش آموزان با مشاهيرى كه اثرات مشبـت

و سازنده و گاه نيز اثرات منفى و ويرانگرى بر جامعه داشتهاند، آشناتر شوند. البته با اذعان و اعتراف به أين كه (زندگىنامهى مشاهير جهان) نيز مانند هر اثر ديگرى نتصه هان، كاستى ها و إشكالنهايى ممكن است داشته باشد، از مطالعه كنندكان فرهيخته انتظار دارد كه نظرات و ييشنهادهاى خود را جهت رفع نواقص، كاستىها و إشكالهها به ناشر اطلاع دهــند تـا


## شادمان و سالم باشيد!

بخششى از منابع كه براى تهيّه و تنظيم اين كتاب، از آنها استفاده بردهايه:
I. دوره كامل فرهنگگ معين Y. Y. اطلاعات عمومى نوين س. دايره المعارف مصاحب

دهخدا
معين
ترجمه بهزاد
مريم صوفى
سعيد قانعى - مينا احمدى
مسعود موليائى
ليلا صوفى


7. V. V. زندگينامه دانشمندان جهان ^^ اططلاعات عمومى معين هـ زه زندگانى دانشمندان جهان
-1. .1. زند گينامه شاعران ايران
 IY اY روزنامه، مجلات و شبكه هاى تلويزيونى مختلف و سايت هاى اينترنتى تبيان - ويكى بديا - دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس


افشـاكرانه و طنزآميز خود شهرتى عظيم در بـين طبقهى جوان و تحصيل كرده به دست آورد. آل احمد نخستين اثر ادبى خود

 تحصيلات خود را در رشتهى ادبيات فارسى بــه بايان رسانده بود، در زيبانويسى و سخن سرايى مهارت وافرى داشت. مجموعهى ديد و بازديد و كتابهماى داستان او بـــاعث شــهرت و و مــحبوبيت وى گشتـت از از

 سركذشت كندوها ـ نون و القلم ـ مدير مدر مارسه ـ نفرين زمين و كارنامهى سه ساله اشاره كرديـ آثاريى را كه به فارسى ترجمه كرده است عبارتند ازئ قمارباز، بيگانه، سوء تفاهمم، دستهان آلى آلوده، كرگدن و بازگُت از شوروى.


آل احمد، جلال (H.Y

 نويسندگى بِايه گذاشتت. وى با نوشتههاى بديع و


آندرسن، هانس كو يستين ( (آه در اودنس دانمارك متولد شد. ايام جوانـى را در فقر و عسرت گذراند و به عـلت زشت بـودنش مورد تمسخر همسالان خود قـرار گـرفت. ابتـدا
 كـودكان روى آورد و شـهرت يـافتـ از آثـار او مى توان به عناوين ذيل اشاره كرد: جوجه اردك زشت ـ سوزن ـ سـرباز شـجاع
 دخترى كبريت فروش.

 متولد بوستون آمريكا. تمام عمرش توأم با درد و و
 درگذشت. مرگ همسرش در جوانى بر رنجهای انى

 كتابهاى ذيل اشاره كرد:
 - داستانهاى شگـفتانگـيز - سـوسى طـالايى اسرافيل - دوزخ - دو قتل - مرگ سـرخ - تـيمور لنُگ - بـهخواب رفـته ـ گـربهى ســياه - بشكـهـى آمونتيلادو - قلب رازگو ـوالاديمير و زنده به گور.


ابن خلدون، ولى الدين عبدالرحمن بـن محمد ( فيلسوف، جامعششناس و مورخ شهير اساملمى در تونس تولد يافت. او در تمام عمرش لحظهاى از آموختن علوم باز نايستاد و مدتى نيز بـن بار بارهاى سياسى و دولتى ثرداخت و و در دولتهای شان شمال

 مدتى بـه ريـاست ايـن دانشگــاه مـعتبر اسـلامى منصوب شد و نيز از جانب سلطان مصر به مقام قاضى القضضاتى رسـيد. در سـال V99 هـ ـ ـ ق در سفرى كه براى زيارت خانهى خدا رانـا رفته بـود در حين سغر در شام با تيمور لنگگ ملاقات كرد ور و به علت تبحر وافر در علوم مورد عـنايت وى قـرار گرفت.


ابنبطوطه، شرفالدين ( در طنجهى مراكش متولد شد. در عـراق، مـربر، شامات، يمن، حين، سودان و آندلس به سياحت و مطالعه هرداختت. نتيجهى مسافرتهاي او كتابى است به نام تحغة النظاير فى غـرائب الامصصار و عجايب الاسفار كه به نام سفرنامهى ابن بـطوطه معروف است كه اطالعات گرانبـهايـى راجـع بــه وضع جـغر|فـيايى و اقـليمى آن زمـان را شـامل مى شود.

 ابوسعيد فضل يسر ابوالخير از مـردم ميهينه و از

 نزديك هزار و عانصد بيت به او نسبت دادهانــد،

ولى مسلم است كه همه از او نيست．
در ميان رباعىهاى كه بـه او منسوب است،
شــعرهاى جـانسوز و دلفـريب بسـيار يـافت مى شود：
وا نــــريادا ز عشـــق، وا فــريادا
كارم به يكـى طُرفه نگـار افـتـادا
گــرداد مــن شكســته دادا، دادا

ورنه من و عشّق، هر چهه بادا بادا

ابن خلدون قرنها قبل از（ويكـو＂تـاريخ را
عــلم نــاميد و قـرنها قبل از اراكــوست كـنتا جامعشناسى را از سـاير عـلوم تـفكيكـ و آن را
 جامعهشناسى در جهان است． وى به تأثيرات محيط در زُنتيكى و فـرهنى مردم اشاره كرده و نظريهى عصبيّت او در فلسفـه و جامعغشنُاسى معروفيت دارد．عقايدى نيز در در رد مــورد نــتش كـار و مـالكيت دارد كـه وى را از
 شمار مى آورد．
كــتاب مـعروف وى كـتاب العـبر والديـوان المبتداء والخبر فى الايام العرب و العجم والبرير است كه اين كتاب و مقدمهى ارزشممند آن كه به نام مقدمهى ابن نخلدون ناميده مى شود از نخسستين و ارزشمندترين كتب فلسفى و جامعهشناسى به
 كرانقدر به سال＾＾＾＾هـ ـ ـ ق در قاهره وفات يافت و در همان جا نيز مدفون گُتـت．

او كليله و دمنه را كه توسط ابن مقفع از بِهلوى به عربى برگردانده شده بود، به فارسى تـر ترجـي
 فصيح است.


استاندال، هنرى بيل ( IVAF - INFY م )

 تهىدست و گمنام بددنيا آمد.
 اين موضوع ضربهى روحى بزر بیى به وى ور زد و به دلايلى از يدر همواره نفرت و كينه داشت وري و و دوران كودكى و نوجوانى خود را با رنج و تلخى فراوانى گذراند.
وى در زادگاهش تحصيل خود را شروع كرد و در 9 سالگى به اتفاق خانوادهاش به پاريس رفته

كغتى كـه مـنـم مـاه نشـابور سـرا
ای مــاه نشــابور، نســـابور، تــرا
آنِ تـو، تــرا و آنِ مـا نـيز، تـــرا
با ما بنگويى كه خصومت ز حـرا


ابوالمعالى ( قرن ششمه ه ق )
 منشى، به قولى از مـردم شــيراز و بــه گـــتهالى از اهالنى غزنين بـوده است. از روزگـار جـوانـي او او اطالع درستى در دست نيست. او از از منشيان دريار غزنوى بود و در كارهاى ديوانى بهرام شاه غزنوى
 خسرو شاه را يافته است. ابـوالمـعانى در زمـان خسرو ملك به مقام وزارت رسـيده، امـا بِّ از از جندى مورد غضب قرار گرفته و به زندان افتاده

است.


استرآبادى، ميرزامهدى خان (ق.ها11VA...)
از دوران جوانى ميرزا مهلى خان منشى ملقب به استرآبادى و متخلص به كوكب يا كوكبى و مولف درهى نادره و جهانگشاى نادرى آگاهى درستى در دست نيست. آنحهه روشـن است إيـن كـه در اصفهان به كسب علوم مـتداول زمـان پـرداخـتـه است. به قول عدهالى كتابهاى أو دشوارترين و متكلفـترين نتر فارسى را دارد، به ويزه در درهى نادره حدود هشت هزار وازّهى مـهجور و مـعلق عربى به كار بـرده است. سـنگگلاخ و مسنشآت از ديگر آثار ميرزا مهدى خان به شمهار مىرود.

و تا بـايان عـمر در آنجـا مـاند. وى از كـودكى شيفتهى هنر بود و نقاشى و موسيقي را فرا گرفت كه ثمرات اين گرايش در آثّار وى به خوبى قابل مشُاهلده است.

او در ســـــال V99 الـ المــتحتان ورودى
دانسشكدهى بلى تكنيك شكست خورد و از سال 110 ا1 به نويسندگى روى آوردد. الولين رمان خود را هآرماسن") ناميد كـه زيـاد مـورد السـتقبال قـرأر نگرفت. سبس رمان ديگرى به نام (اعشقت)" نوشت كه از آن هـم زياد استقبال نگـرديد. روش نــويسندگياش را مــىتوان رئــاليسم ناميد؛ زيرا اثر مهم او به نام (اسرخ و سياه) مبين ايــن ســبكى نـويسندگى مـىباشد. او روحـيات شخصيت و خصصوصيات فهرمانان كتابههايش را در وادى پندار نمى گنجاند و آنهـا را بـيشتر بـا
 عبارتند از:
("زندگى نايلئون)، (زندگگى آيدن و موتسارت)،

 وى به سال شهر زادگاهش ديده از جهان فرويست.

 در يكى از ايالتهاى امريكا بها نام كام كاليفرنيا ديده
 سيس به روزنامننگارى و خبرنگارى روى آورد.
 دردهاى جامعه در اكثر آثار خود بردراخته است است

 ديگر آثار وى مىتوان به كتابهاى زير اشاره كري نردي
 ناشناخته ـ اتوبوس سرگردان ـ ـ مـرواريــد ـ آتش درخشان و زمستان


اسكندر بيك تركمان، منشّى شاه عبـاس كـبير از مورخان و نويسندكان معروف عهد صفوى استانـ است تاريخ عالم آراى عباسى او كه مطالب مهم و بسيار

 از مهمترين مراجع مستند تـاريخى مـى ارباشد. از تاريخ مرگش اطالع كافى در دست نيست.

 تاريخ VF سال داشتُه و به احتمال قوى تا سـال rr r • 1 نيز زنده بوده است.

## عهدهدار بوده است.

يوسف اعتصامى پدر شاعرهى معروف ايران، پروين اعتصامى محىباشـد. او در دى مـاه 19 IM
 صحن حضرت معصومه در قم بنا نمودند.

 مــرحــوم اســتاد عـباس اقبال آشـتيانى فـرزند مـحمدعلى آثـتيانى در آثـتيان بـه دنـيا آمــد و تحصيلات خود را تحت نظر ابوالحسن فـروغى در دارالفنون به پايان رساند. سپيس به تدريس در دارالمــعلمين پــرداخت. او از اعــضاى دايـمى فرهنگستان بود. تأليفات او به سه گروه كتابهاى كالاسيك، جچاپ متون قد يمى، و .تأليفات شخصى تقسيم مى شود. ديوان امير معزى، فرهنگّ اسدى، حدائق السحر، بـيـان الاديـان و سـياست نـامه را


اعتصام الملك ( (
يوسف اعتصامى معروف به اعتصام الملك فرزند
 كثّود. وى در ادبيات عرب، فقه، اصولي، منطق،
 اسلامبولى، فرانسه و عربى تسـلط كـامل داشت. همثحنين وى از استادان مسـلم خـط نسـتـعـليق و و شـكسته و سـياق بـوده است. وكـالت مـجلس و رياست كتابخانهى ملى نيز از جمله مسئوليتهاى اعتصام|لملك بود.
كتاب معروف تربيت نسوان و داستان الثورة الهند و شرح كتاب فلائدالادب فى شُرح اطـواق
 مهمى جحون بختان، خحدعه و عشـق و بـينوايـان، ســقراط، نــإِلئون سـومو و خـزينهى مـتخفى را

معلمان مدرسهى او در اسكاج مشن كالج بود قرار گرفت. او اقبال را تشويق به سرودن شعر نمود. اقبال در ابتدا اشعار خود را براى تصحيح نزد داغ دهلوى مىفرستاد.
اقبال در رشـتـهى فـلسفهى دانشُعـاه لاهـور، دورهى فوق لِسـانس را در دانشگــاه پِـنجاب بـا رتبهى اول به پايان بُرد. وى علاوه بر شهرتى كه در شعر و شاعرى دارد، در زمينهى اقتصاد، كتابى به زبان اردو تأليف كـرده است او او سـبس بـراى
 كمبريج در رشتهى فلسفه ادامهى تحصيل داد. در آنجا با (مكى تيگارت) بيرو هگّل و با بروفسور براون و نيكلسون آشنا شد و سپِ در در دانشُعـاه مونيخ آلمان موفق به دريافت درجهى دكـرا شد و مدتى هم به جاى بروفسور آرنلد در دانشگاه لندن
تدريس زبان و ادبيات عربى كرد.

او سپس به لاهور بازگشت و ريـيس بـخشَ فـلسفهى دانشكـدمى دولتـى لاهـور شـد و كـار وكاللت نيز مىكرد. دانشگاه پنجاب به او دكـتراى افتخارى اعطا نمود.
 شد كه تا پايان عمرش ادامه داشت و چجهار سال بعد به تنگى نفس و ضعف قلب گرفتار گرديد و بالاخخره در ساعت بنج بـامداد روز بـنجشنبه صفر سال I MOV هـ ـ ق دار فانى را وداع گفت. آثار او: علم الاقتصاد، توسعهى حكـمت در ايران، تاريخ هند، اسرار خودى، رموز بـيخودى، بیيام مشرق، بانگگدرا، زيـور عـجم، جــاويدنامه،

مى توان جزء گروه دوم، و تأليفاتى جـون تـاريخ مغول، جزايـر و بــنادر خــليج فـارس و خـــانـدان نوبختى را مىتوان از تأليفات شخصى او دوانست استاد اقبال آشتيانى مـدير و صـاحب امـتياز يكى از بهترين مجلات تـحقيقى و ادبـى ايـران؛
 مقالات متعددى را به ححابٌ رساند. مرحوم اقبال آشتيانى تـا بـايان عــمر ازدواج نكرد.

 علامه اقبال در روز جــمعه سـوم مـاه ذيـقعدمى 1 Y 9 هـ . ق در شهر سيالكوت لاهور بهدنيا آمد. او تحصيلات خود را از آموختن قرآن در يكى از مساجد سيالكوت آغاز نمود. در دوران متوسطه مورد تـوجه مـولانا سـيدمير حسـن كـه يكـى از


("ويــليام ســيدنى پـورتر)" مــلقب بـه پاوهــنرى")
 شهر "گرينيس برو") ديده به جهان گُشود. سرگذشت پرفراز و نشيب وى، خود داستانى
جالب دارد كه تـجربيات فـراوانـى را بـراى ايـن
 است. او همانند همه در كودكى شُروع به تحصيل نــمود و طـولى نكشـــيل كـه دست از تـحصيل برداشت و به كار كردن برداخت.
 اولين تجربهى كارشش به شمار مى رود. سيس به
 مشغول به كار مىشود. بعد به كار بانكـدارى در شهر اوستين مى رود و مدتى نيز به اين كار اشتغغال

احياى فكر دينى در اسلام، مـتنوى مســافر، بـالـ
 ارمغان حجاز و يادداشتهاي پراكيراكندهـ
 محدود است. اقبال تجلى روح مولوى بوده كه در عصر خود طلوع كرد:

ارادت و عقيدت ويزّهى الجبال بـه حـضرت
فاطمه
مريم، از يك نسبتِ عيسنى عزيز
از سه نسبت حضرت زهرا عزيز
 آن امــــامِ اوليــــن و آخــــرين

آنكه جان، در پـيكر گيتى دميد روزگـــارِ تــازه، آيـين آفــريد

مرتضى، مشُگل گشا، شـير خـدا
مـــادرِ آن مــركزِ يــركار عشــــق
مـــادر آن قــافله سـالارِ عشـــق
آن يكـى شــمع شـبستان حــرم
حــــافظ جــمعيت خــيرالامـــم
تـا نشـــيند آتش دِــيكار و كين
پشت با زد بر سـرِ تـــج و نغـين
در نوای زندگى سـوز از حسـين
اهل حق، حُريَتآموز از حسـين
مــزرع تـــليم را حـاصل بــول

مــادران را اســوْى كـامل بـتول


 IV99 در خانوادهاى متوسط به لحاظ اقتصادي،
در شهر تور فرانسه متولد گرديد.

او يس از مدتى درس خواندن بـد بار كار يرداخت و سـبس بــه مـدرسهاى مـذهبى رفت. آنگـاه در
 كارآموزى وكالت نزد حند وكيل بـرداخت پِ از ورشكستگى از داير كردن حاپپ
 نوشتههايش با شكست روبهرو مىگرديد. اين نويسندهى پر كار با اولين اتر موفقيتآميرّآميز
 به وضع اقتصادى مطلوبى دست يافت. بيشتر آثار وى در قالب داستانهاى كوتاه و

مىو رزد. او در كنار اين كار به روزنامه نويسى نيز علاقهى وافرى نشان مىداداد. در همين اثنا وي بـي
 مى میيرد كه مجبور به كريختن به آمريكاى مركزى آيـى
 روزنامننارى مى شوود.

شهرت فراوانى بـه دست مـي آورد. امـا در ســال 1^9^ دستگير و به زندان مى افتد. بس از جــــد سال، رهايى مىيابد و دوباره به نويسندگى ادامه مى دهد.


 برتلاطماش را مـى كذرانـد، ديـده از جـهان فــرو

در جنگى شهرها ـ زندگى گاليله ـ زن نيك مستشنى و قاعده و آدم آدم است.


بلخى، قاضى حميدالدين

## (وفات ه09هـ ق ق)

قاضى حميدالدين ابوبكر عمربن محمود بـلخى شاعر و نويسندهى ايرانى در بلخ مىزيست و در آنجا سمت قاضى القضاتى داشت. شاعران زمان وى مانند انورى او را در اشعار ستودهاند. به تقليد معامات حريرى و مقامات بديع الزمان همدانى، كتابى به نام مقامات در سال تأليف نمود كه به مقامات حميدى معروف است و داراى نثرى مسجع و تا حدى متكلف و مصنوع مى ماشد. اين كتاب داراى يكى مـقدمه، بـيست و و جا مضمونهاى اخلاقى و اجتماعى و افكار عارفانه

بـلند مـى گنجد. او آتـار خـود را در مـجموعهاى تدوين نمود كه آن را ॥ كمدى انسانى" ناميد. از ديگر آثارش مىتوان به:
(ادختر زرين چشم)"، (ازن سیى ساله)،، (اطبيعت
 دهكده)،، (تخيلات گمشده)، (ادهقانان)" و (ادختر عمويت) اشـاره نمود.

اين نويسندهى بر كار به سال • 1 ا در سن چنجاه سالگگى ديده از جهان فرو بست.


برشت، برتولت (199 1905 190 م ) در اكسـبورگ آلمـان مـتولد شــد. از مـبارزان راه آزادى و از نمايشنامه نويسان مبارز آلمان بود كه با نازىها به مخالفت پرداخت و روزنامههاى ضد
هيتلرى منتشر ساخت. او نويسندهاى ناتوراليست است. آثار او عبارتند از:

هستى عاجز است و در نتيجه اين بشر، آميخته به بدبينى و تلخ كامى مىباشد.
او با انتخاب سبكى (اوريسم)" كه حاوى بدبينى
و كنايه و طعن بود به اولين اثر مكتوب خويش به نام (ادرد مطبوع) دست زد و بدين ترتيب دست به قلم گرفت. وى بـه سـال 194 و در سـن 99 سـالگى جهان را بدرود گفت.

 ظهيرالدين ابـوالحسـن عـلى بـن زيــدبن فـندق، معروف به ابن فندق از علما و نويسندگان معروف ايران در سبزوار چششم به جـهان گشــود. وى در نيشابور و رى تحصيل نمود و اكثر عمرش را در
 كلام و رياضى و حكمت اسـتاد و تـوانـا بـود و

و نكات تاريخیى و فلسفى بيان شده است.


 جزيرهى سيسيل ايتاليا حـُمّم به هستى بر گشُود. او يس از فـراعت از تـحصيلات ابـتدايـى و مــتوسطه بـــه دانشُ انــاه راه يــافت و بس از فارغالتحصيلى از دانشگُاه به كارهاى ادبى و هنرى روى آورد.
"الويج" پس از حندى يعنى به سال 1A9V ، زمانى كه • ب سال بيش نداشت به سـمت اسـتاد ادبيات دانشگاه رم برگزيده شد كه در اين هنگام نيز به نگـارش داسـتان و نــمايش نـامه مشــغول

گرديد.
فلسفه و بينش اين نويسنده بيشتر در حول محور انسانى است كه در درك قـانونمندىهاى

پس از وفات ابونصر، ابـوسهل زوزنـى ريـاست ديوان رسالتت را به دست گرفت و او با ابوالفضل نــاسازگارى نــمود. بــيهقى در زمــان سـلطنت عبدالرشيد غزنوى به رياست ديوان رسالت رسيد ولى كمى بعد معزول شد و اموالش را مصادره و و خــودش را مــحبوس كـردند. چس از چجـندى از محبس رهايى يافت و ديگر گرد دربار نگشت. اثر معروف او تاريخ مسـعودى يـا تـاريخ بـيهتى از معتبرترين منابع تاريخ ايران راجع به اواخر دوران سامانــان و اوايل غزنويان است. آثار ديگر وى مقامات ابونصر مشكان كه اون به او او منسوب گرديده و هم حنين زينة الكتاب دربارهى آداب نويسندگى مىباشد.


باسترناك، بوريس (149-1981-19 م) (ابوريس پاسترناكه艹 نويسنده و شاعر بزرگ روسى

شُمارهى تأليفات او را تا هشتاد كفتهاند. از آثارش مى توان: تاريخ بيهق و مشارب التجارب را نام برد. مهمترين كتاب پارسى بـيهقى، تـاريخ بـيهت است كه در سال ITIV به تصحيح احمد بهمنيار به چاب رسيد.

 ابوالفضل محمدبن حسين بيهقى مورخ مـعروف ايرانى در حارث آباد بيهت حشـم به جهان گشُود. اوايل عمن را در نيشابور به تحصيل اشتتغال داشت و سیس در غـزنه بـه خــدمت ســلاطين غـزنوى جـيوست و بـيشتر عــمر خـود را در ايـن شــهر گذرانيد. سالهاى زيادى در ديوان رسـالت سـلطان مـحمد غـزنوى ســمت دبـيرى داشت و ابونصر مشكان در آنجا سمت رياست ديوان را داشت. در زمان سلطنت مسعود غزنوى

نويسندگان شوروى شد، امـا غـرب بـا تـبليغات فراوان در اين بـاره، نــوانست (پپـاسترناك)، را از

مرام ماركسيستى جدا كند.
وى بـه خــاطر ايـن اتـر، مـنتخب دريـافت
جايزهى نوبل ادبى شد كه از گرفتن آن خوددارى
نمود، و اين عمل او جاى بسيار تأمل و تعمق را
در محافل ادبى سياسى باز نمود.
وى به سال |99 ا9 در سن V| سالگى ديده از جهان فرو بست.
(
هو لـ. اس، باكת (

شهر (هليزبرو)" از ايالت ويرجينيا جشم به جهان
گشود.

وى به علت مسافرت پدر و مادرش به حیين ناگزير همراه آنان به جیين رفت و در آن محيط به
 موسيقىدان بهدنيا آمد.
او عشق و علاقه به هنر را از والد ينش به ارث برده بود، بدين لحاظ پس از تحصيلات ابتدايى، نزد مادر به فراگيرى موسيقى چرداختت، اما بعد از زمان كوتاهى، راهى آلمان شد و جهت فراگيرى فلسفه در خــدمت "يـروفسوركهنـ" آلمـانى وارد دانشگاه ماربورگ گرديد تا آن را كامل كند. او در جنگى جهانى اول به شوروى بازگشت و در كارخانهأى جهت تأمين معاش خود مشغول به كار شد.
باسترناك در سال 191V تحت تأثير انقلاب روسيه به سبكـ و سياق ادبيات رآليسـم گــرايش


رديف آثار بزرگ ادبيات روس قرار گرفت.
وى مدتى از اجتماع به خاطر انتقادات چحـند منتقد ادبى هـم وطن خود دورى گزيد و مشغول تـرجـمهى آتـار بـزرگ ادبـيات كــالاسيك جـهـان
گرديد.

او در همان سالهها و در كنار ترجـمهىى آتـار


خود (دكترزيواگو") دست زد.
اين كتاب ضمن انتقاداتى به تارويود سيستم سوسياليستى شـوروى در دوران اسـتالين، داراى قســمتهاى ضــعيفـ ادبــى نـيز مـى باشد ولى مىتوان آن را در رديـف آثـار مـهم ادبـى جـهـان شمرد. اين اثـر مـنـجر بـه اخــاج وى از اتـحاديهى


پور داوود(
استاد يور داوود در رشت به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در همانجا به پا پايان برد. وى براى تحصيل در رشتهى طب در سال I YAY به تهران آمد. در ابتداى مشُروطيت براى تحصيل بـي
 به سمت استادى در دانشُگاه تهران مششغول به كار شُد. وى اكثر اوقات خـود را اصـرف تــحقيق در مذهب ايران باستان نمود و كتب فراوانى نـيز در
اين زمينه دارد.

كاتها ويشنها در دو دو جلد، خرد و اوستا،

 سوشيانس، يورانـدخت و حــودد •10 مـقالهى كوتاه و طولانى از آثار اين استاد مى باشد.

آمـوختن زبـان جـينى بـرداخت و بـدين خـاطر مجبور شد بخشى از تحصيلات خـود را نـيز در جـين بـياموزد. آنگـاه جـهت اتــمام تـحصيلات عاليهى خودش به آمريكا مراججت نمود.


 سفرهاى متعدد، مجدداً در سال 19 ال به امريكا بازگشت و به درجهى دكترى از دانشگًاه (اكرنل") نايل گرديد.
وى به سال • 19 الثر معروف و جاودانیاش به نام ("خاكى خوب) رانوشت كه او او را به دريافت جايزهى ادبى (ايوليترز) موفق كردانداند. (ايرل باكي) از نويسندكان فعال و بر كار و خالق مـعاصر بـريـه

شمار میرود.
 را نيز به خود اختصاص داد و و تأثير مسافرتهاتها و و وري
 كرايش شـرقى دارد، در آتـارش بسـيار مشـهـود است.

نــويسندگى در روزنـامهها پـرداخت و بــه سـا
 كرد و در بازگشت به امريكا با نوشتن چهند داستان شهرت جهانى يافت.
 (اسرگّذت هـاكـلبرى فـين"، اولگـردى در
 امريكايى در دريار شاه آرتور"، و... نام برد.
 دخـــترش بـيمار گـرديد و بـه سـن VQ سـالگى الـى دركذشت.


توركينف، سرگىويج ايوان
( (Aar- IAIA)
(تورگينف") نويسنده و رمان نويس معروف روس



تواين، ماركك(1A (191--1 م)

 امريكا و در خانوادهاى فقير با به عرصهى هستى

نهاد.
وى در • • سالگى به علت از دست دادن بدر
مجبور به ترك تـحصيل شــد و د در جـاپٍ إخانهاى مشغول به كار حروف جينى گرديد. (تواين) جوان پِ از مدتى به قسمت شرق امريكا رفت و و ستس


رودخانهى مى سى سىيى برداخت



او بِ از انـتخاب چحـند حـرفه بـالاخره بــهـ


تولستوى، لئون(1AYA - الم م)
"لثّون تولستوى" نويسندهى هيره دست روسـى در سال IAYA در خانوادهاى متمول و سرشناس
يا به عرصهى هستى نهاد.

بدرش (انيكالى") و مادرش شاهزادهاى به نام
\#نيكلا يونا والكوسيكاياه" بود كه هر دو را در سن دو سالگى از دست داد. وى پس از اتمام دورهى مقدماتى و متوسطه در دبيرستان ادبـى "زممـينار" وارد دانششاه (! كازان) كرديد.
روح بر احساس و دگرانديش وى با تحصيل سازگارى نيافت و به سال الـ اله خلدمت ارتش درآمد و در جنگیهاى تفقاز روسيه شركت تمود و شجاعت بى نظيرى از خود نشان داد.
وى در اين رابطه با تودههاى ستم ديذه آشنـا شد و اين آشنايى وى را به نگارش داستانهايى

حيات هستى گُشود.
او در سال 1^r^ به برلين رفت تا مدت دو
سال در آنجا فـلسفه بـياموزد. وى تـحت تأثـير |فكار (هگل)" قرار گرفت و خود را از زير بار افكار نزُاد يرستانهى اسلاو خارج ساخت او به سال INF. بـه مسكـو بـازگشت و بـا مسايل و مشكلات دهقانان آشــنا شـدـــا او رفـتار خشّن و بیرحمانهى اربابان را نسبت به دهقانان يك ترازدّى بشرى خواند و كتاب ا"خاطرات يك ورزشكار" را در مورد همان مناسبات نوشُت وى به سال با جمعى از هنرمندان بزرگ آشنا شد و بر برخى از از آثارش را به زبان فرانسه نعاشت.
 هنرمند بـه تـصوير كشــيده مـى شود. قهرمانانش بيشتر دهقانان و غلامان روسى هستند كه از ظلم اربابان به جان آمدهاند.
آثار مهم وى عبارتند از:
(اسـرزمين بكـر)، "إـدران و يسـران)، \#آسـيه عشق نخستين"، (انجيب زادگان)، (ايادداشتهانى وراي يك شكارحی"
وى به سال INAr ا به علت ابتلا بـه سـرطان جان باختت و اين در حالى بود كـه 80 سـال از عمرش را يشت سر مى نهاد.

اتفاقاً ترس از همين دغدغه بر رمز و راز، وى
را بيمار نمود به طورى كه به سال • 191 در سن ر درآمد.


جمالزاده، سيدمحمدعلى ( تولد (
سيدمحمد على جمالزاده فرزند سيد جمالالدين واعـظ اصـفهانى، تـحصيلات مـقدماتى را در اصفهان و متوسطه و عالى را در بيروت و سوييس و فرانسه به هـايان رسـانيد و از دانشـگـاه ديـرّون فرانسه موفق بـه الخـذ دانشنــنـامهى عــلم حـقوق گرديد. وى از نويسندكان روزنامهى كاوه بـا بـود و ور اولين داستان خود به نام فارسى شكر استر است را را در همين روزنامه متتشر كرد. با انتشار داستان يكى دري بود يكى نبود، او در رديف نويسندكان طراز اول

واداشت.
او مسافرتهاى فراوانـى بـه ارويـــا از جـمله
فرانسه، آلمان، ايتاليا كرد و در بازگشت بـت به موطن خود، مشُغول نوشتن رمان (انيروى جهل) شد كه يكى از با ارزشتـرين آتَارش بـوده و و در مـورد زندگى دهقانان روسيه مىباشد.
 اندره يونا، ازدواج نمود و ستس به نگارش كتاب



اين كتاب به مونقيتهاى خوبى دست يافت.

مسكو آمد و در آنجا اقامت كرد.

آنكاه دست به خلق شاهكار جاوريدان نام "جنگگ و صلح" زد. نگارش اين كتاب ه ها سال به طول انجاميد و دربارْى حـملهى نـا نـايلئون بـهـ روسيه مـىباشد. ايـن كتاب قـدرت و و تـوانـيايى شگرف وى را در خــلق داسـتانهاى بـلند و پــر قهرمان نشان مىدهد.
از آثار برجسته و مهم ديغر وى مىتوانوان از: (احاجى مراده)، (هنر چیيست؟؟")، (ارستاخيز)"، (ماجراهاى سواستتِل" يا (اقصهماى سـباستوبول"، نام برد.

او همواره دجـار وسواسى عـجيب بـود و
بِيوسته در هيجان واسترس به سر مى برد و ايـن همان دغدغهى مقدسى است كه هر نـويسنلـهـى مستعهدى نســبت بـه جـامعهاش اش دارد كـه مـبادا حرفـهاى شايسته را نُغنته، مرگ به سراغش آيد.

مشُغول شد. او بيشترين داستانهاى خود را نيز در همين دوران نوشت.

هخخوف اولين نمايشنامهى خـود را بـا نـام
(ايوانف)، نوشت كه براى وى موفقيت جندانى به همراه نياورد.
وى بر اثر بيمارى سل كه او را تهديد مىكردد،
 نمايشنامهى خود را به نام (امرغ نوروزى) نوشت كه پس از چندى در مسكو با موفقيت روبهرو شد.
 سال 1^99 به نام (اعمو ونيا") و (اسه خـواهـران") نوشُت و سيس به سال . . 9 به عضويت آ كادمى علوم روسيه درآمد كه پس از چندى به خانطر لغو عضويت ما كسيم گورگى مستعفى گرديد. جخوف ال الم به سال 1 + 1 نمايشنامهى (باغ آلبالو)" را تحرير كرد كه براى وى موفقيت فراوانى به ارمغان آو رد. زندگي كوتاه أين نويسنده به سال

يافت.
وى در آثارش بـيشتر از طـبقهى مـحروم و متوسط جامعهى روسيه به حمايت برمى خيزد و تمامى ويزگگ هاى فرهنگى آنان را أعم از ويزگى اخلاقىى، فكرى و حتى مذهبى در قالب قهرمانان نوشتههايش مجسم مى سازد.

## درآمد.

خلقيات ما ايـرانـيان، قـلنشن ديـوان، نــمك
گـند يله، صـحراى مـحشر، دارالمـجانين، عـمو حسـينعلى، راه آب نـامه از جــمله آتـار مـعروف جمال زاده مىباشند.


اين نويسنده و درام نويس اهل شوروى در سال Sی.
گشود.

او پس از اتــمام تـحصيلات خـود بـه سال
I^VQ YF دانشعاه مسكو شد و در سال INAF در سن
 آمد. اما جند سال بيشتر به طبابت نبرداخت و در ملك شخصى و خانوادگىاش به كار نويسندگى


حافظ ابرو(وفات سرAهه.ق )
شهابالدين عبدالله بن لطف الله خوافى مور خر و ور ور جغرافى نويس أيرانى در عهد تيموريان در قـرن
 معرفت پرداختت. در جوانى بـه خــدمت تـيمور بيوست و سيس نزد شاهرخ تقرب يافت. كتاب زبدة التواريخ وى كه به نام بايسنقر تأليف كـرده است و همثجنين جامعالتواريـخ رشـيدى از آتّار مهم وى مى باشد؛ زيرا حاوى گزارشه هايى است كه مولف از حوادث قريب به عصر خود نوشته است. حافظ ابرو كتابى نـيز در جـغرافيا تأليـن نموده است كه ظاهراً مبتنى بر كتاب أصطخرى
 اشارت او تأليف كرده است.


جوبك، محمدصادق (تولد محمد صادق توبكى فرزند محمد اسماعيل تاجر بوشهرى از نويسندكان معروف و با ذوق معاصر
 تحصيلات مقدماتى را در بوشَهر و شيراز به ها إيان برد و براي آدامهى تحصيل به تهران آمد و از از كالج

آمريكايى ها فارغالتحصيل گرديدي
وى با انتشار نخستين داستانش به به نام خـيمه
شب بازى و هم حنين داستان انترى كـه لوطيش مرده بود، مشهور شد و در رديف داس داستان نويسان زيدهى ايران قرار گرفت. از آثار ديگر او تنگسير، خراغ آخر، روز اول قبر و سنگّ صبور را میتوان نام برد.

داشُت و كـتبى از قبيل رويـا، رشـد شـخصيت، شادكامى، سـلامت روح و حكـمت اديـان را بـه فارسى برگرداند و از اين رو از نويسندكان بز ريـ ايران به شمار مى رود.


حزين لاهيجى (H-H
 و تذكره نويسان محمد على ذكر كردهاند. وى در در سال r ا 11 هـ ـ ق ذر شهر اصغهان حشم به دنيا گشود. پدرش از لاهـيجان بـود و از ايـن رو بـه حزين لاهيجى شهرت يافت. حزين بر مـجموع دانشـشمــى روزگــار خــود

 آزادگى مى گذرانيد. در طول عمرش سفرهاينى بـي به هند، عراق، حجاز، اصفهان و شيراز، بندرعباس

 محمد حجازى (مطيع الدوله) نويسنذهى معروف معاصر در تهران حشّم به جـهان گشــود. بـس از اتــمام تـحصصيلاتش در رشـستهى ادبـيات جـزو
 دانشنامهى مهندسى گرديد. دور رمى علوم سياسى را در فرانسه كذراند و بس از بازگثت از فرانـي در وزارت پست و تلگراف مشغول به كار شار شد. به عــت عــلاقهى وافـرش بــه ادبـيـات فـارسى بــهـ نويسندگى پرداخت و شروع به تأليف و ترجمهى كتب متعددى نمود.
كتابهاى چون آرزو، آهنگ، آيينه، انديشه، سـرشك، سـاغر، سـخنان جـاويد، بـرى جیهر،
 زبانهاى انگگليسى و خصوصاً فرانسه تسلط كامل

مدرسهى دارالفنون و دانشسراى عالى به بِـايان برد و موفق بـه اخــذ دكـتراى ادبـيات فـارسى از دانشگاه تهران شـــ ســس بــه تـدريس ادبـيات فارسى در رشت و تهران پرداخت و در دانشُعاه

تهران با سمت استادى مشغول به كار شد. خانلرى از محققان ادبيات فارسى و صاحب امتياز و مدير مجلهى سخن بود.
به اهتمام وى ديوان حافظ شيرازى به چابٍ رسيد كه بسيار ارزنده و مفيد براى اهل ذوق واقع

شد.
دخــتران سـروان، نـامه بـه شــاعرى جـوان، تريستان و ايزوت و شـاهكارهاى هـنر ايـران از ترجمههاى اوست. كتب روانشناسى، تحقيق در عروض فارسى، وزن شعر، ماه در مرداب (شعر) از نوشُته هاى خانلرى مى باشندند.

و زيارت خانه خدا داشته است.
آثار حزين كه از شـاعران درجــه اول سـبـى هندى است، علاوه بر ديوان اشعار، رسالاتى در فلسفه، علم كلام، احوال رجال و سفرنامه است. او در سال •11 هجرى در سن VV 1 سالگى
در بنارس زندگى مىكرد كه همانجا بدرود حيات گفت:

پس از ما تيره روزان، روزگـارى مـىشود پـيـدا قسفاي هـر خــزان، آخـر بـهارى مـى شود ريـيدا مْكش اين طور با افسرده حالان گـردن دعـوى كه در خاكسترِ مـا هـمه، شـرارى مـيشود پـيدا پس از فرهاد، بايد قدر اين جان سخت دانستن كه بعد از روزگارى، مرد كارى میشود بـيدا...


خانلرى، يرويز (پrar دكــتر يــرويز خــانلرى تـحصيلات خـود را در

خود برداخت. وى زندگى حـرفهاى خحـود را بـه عنوان يك اختترشنناس نزد ناصرالدين ابـوالفـتح عبدالرحيم بن منصور، محتشم قهستان كه شُخص فاضل و دانش برُوهى بود، آغاز كرد و كمى بعد قصيدهى غرايى در مدح خليفهى عباسى سرود و با نامهاى كه به (ابن علقمى)" وزير خليفه نوشت، تأكيد كرد كه وسايل ورود او را به خدمت خلي خليفه مهيا كند. ابن علقمى كه مى دانست ورود خواجه به خحدمت خليفه به صلاح او نيست و براى نفوذ شــخصى وى شــايد خــطر داشــته بـاشد، بـه ناصرالدين نوشت كه خواجه با خليفه مكاتبه كرده و نــاصرالديـن در تـعقيب نـامهى ابـن عـلقمى، خواجه را مدتى محبوس كرد. بعد از جندى كه به خــدمت عــلاالديــن مـحمد، المـير اسـماعيليان مى رفت، خواجه را مم با خود برد. خواجه نصير طوسى مدتها در قلاع مركزى اسماعيليه و مخصوصاً در (اميمون دزّ) در خلدمت علاالدين محمد به سر برد. در اين اوقات بود كه خبر هجوم هــلاكـو بـه تــلاع اسـماعيليه رسـيل. علاالدين محمد، ناصرالدين را به عنوان رسالت نزد هلاكو فرستاد و هلاكو نيز ناصرالدين را بـه حكومت شهر (اتون) منصوب كرد. پس از فرمانبردارى ناصرالدين از هـلاكـو، خواجه نيز به خدمت هلاكو درآمد و هلاكــو در
 مشورت مىكرد و تدبير راى او را در اعمال خود دخالت تام مىداد. اين امر سبب شد تا بسيارى از كــتابههاى نــنيس و جــان بسـيارى از عـلما و


خواجه نـصيوالديـن طــوسي، ابــو جحفر محمدبن حسن (هو. ابـوجعفر مـحمدبن حسـن، مـلقب بـه خـواجــه نــصيرالديـن طـوسى و اسـتادالبشـر؛ روز شــنبه يازدهم جمادىالاول سال DQV هـ ق. در طوس متولد شد. خاندان او اصلاُ از اهالى جهرود ساوه مى باشند؛ ليكن حـون بــدرش در طـوس اقـامت داشُت و تولد وى نيز در آنجا اتـفاق افـتاد، بـه طوسى مشهور گشت. خواجه نصيرالدين، علوم نقليه را نزد بدرش و علوم عقليه را در مكتب فريدالديـن آمـوخت. گَذُته از آنها نزد قطبالدين مصرى و بعد يِش كهال الدين يونس مصرى و ديگران شـاگـردى كرد. سيس نزد معين الدين سالم بن بدران معتزلى و ابوالسعادت اصـفهانى بـه تكـميل تـحصيلات


خواجه نورى، ابراهيم (ش.هirv._Irva)

ابراهيم خواجه نورى در شيراز حشــم بـه جـهان گشود و تحصيلات مقدماتى را در تهران به پايان برد و در رشتهى علوم و حقوق ادارى از بروكسل
 مسئوليتهاى سياسى و ادبى مختلفى را عهلدهدار شد كه از آن جمله معاونت نخستوزيرير، سناتور مجلس سنا و انتشار روزنامهى نــاى عـدالت را
مى توان نام برد.

وى نــخـتين كسـى بـود كـه در شــناساندن روإنُنْاسى جديد و روانكاوى به فارسى زبانان اهتمام فراوان ورزيد. هـ چچنين او از پايه گـذاران كميتهى بهداشت روانى به شمار مى آيد.

دانشمندان از خطر نيستى برهد. اين موضوع يكى از خدمات بزرى خواجه نصير به ايران است. از جمله دانشمندانى كه در آن واقعه رهين احســان خــواجـه هسـتند، يكـى عـزالديـن عـبدالحـميل بنابىى الحلدي، شُارح نـهج البـلاغه، افـضل الديـن كاشانى و ديگـر عـلاالديـن عـطاملكى جـوينى، نويسندهى كتاب جهانگشاى جوينى هستند. بعد از آن كه بغداد به تصرف مغول درآمد و فكر هلاكو از امر موحل و ديار بكر فــارغ شـل، خواجه موقع را مقتضى دانست و او را ترغيب به سـاختن زصـدخانه كـرد. از سـال 9OV هـ ـ ق. ساختمان رصدخانه در شمال غربى مراغه آغـاز شُد. خواجه نصيرالدين در روز دو شنبه هجدهم ذى الُحجه سال FVY هـ . ق. در بغداد درگذشت و در حرم امام موسى كاظم (ع) در شهر كاظمين به خاك سـرده شـد. خواجه نصير طوسى در علوم و فنون مختلف مانند حكمت، فقه، منطق، نجوم، رياضى و شعر تأليفات بى شمارى دارد كه مهـمترين آنها عبارتند از: شرح اشـارات ـ تـجريد در كـلام ـ تـجريد در منطق ـ اوصاف الشُراف ـ اخلاق ناصرى ـ فصول - نصيريه - معيارالاشعار ـ تذكرهى آغاز و انـجام جـــام جــهاننما ـ رســالهى جــبر و اخــتيار الاسطرلاب - زيج ايـلخانى ـ اسـاس الاتـتباس تحرير مجسطى ـ تذكرهى نصيريه - رسالهاى در تحقيق ماهيت علم هيأت ـ مـطلوب المـؤمنين -

اقسام|الحكمة و نقد المحصل.

جهرههاى درخشان تاريخ، سيماى شجاعان،


داستايوفسكى، فئدورميخائيلوويج (م IAAL IAYV)
"اداستا يوفسكى" نويسندهى خلاق و چحيرهدست
 خانوادمى متمولى جشم به جهان گشان يدرش طبيب ارتش و مادرش تاجر زاده بود.
 سالگى وارد آموزشگاه شُبانهروزى گرديدر نخستين اثرش "!مردم فقير) نام دارد كه هس از از

 احساسات پِاك و بیى آلايش قهرمانان تهىدست، اما بِاىبند اخلاق مى اباشد.
در اين هنگام داسـتانهايش آوازه و سـهـرت


بازيگران عصر طلايى، زندانى باغ فردوس، اولين برخورد و عقايد لله آقا و حندين يند كتاب روان روانكاوى محصول تلاشهاى خواجه نورى مىباشد.


خواند مير (
ســيدمحمدبن امــير بـرهانالديـن مـعروف بـه
 معاصر با دورهى تيمور و سلطان حسـين بـايقرا است. او تاريخ مشهور و مطول خود روضة ورالصفا را در شـُ مجلد به نام اميرعلى شير نـوايـيى بــهـ رشتهى تحرير درآورد و جون نتوانست به سبـ

 سرانجام رضاقلى هدايت سه جلد ديگر نوشت كه به روضةالصفاى ناصرى معروف است.
 متمول چشـم به جهان گشود.
وى بعد از تحصيلات ابتدايى در زادگـاهش در سال 1 ا شهر تولد خود را ترك نمود و به باريس رفت. علاقهى وافرش به ادبيات به همراه روح حساس و لطيف، وى را به سرودن شعر و نگارش داستان و نمايشنامه در جوانى واداشت. اولين اثرش را به نام ("نامههاى آسـياى مـن")
منتشر نمود كه سبب شد نامش در جامعهى ادبى
فرانسه بر زبانها جارى شود.

اما عشّق وافر به زادگاهش او را بر آن داشت كه به خلق اشعار و سرودهها و داسـتانهايى در مورد آن شهر بيردازد.
الفونس دوده از زمره نويسندگانى است كه با احساساتش مىنگاشت و شور و شوق از لابهلاى نوشتههايش به مشام مى رسيد كه آن را مىتوان در كتاب (اقصههاى دوشنبه) استشمام كرد. مهمترين و برجستهترين نوشتههايش عبارتند از: (艹نامههاى آسـياى مـن"، قـصههاى دوشـنـنه"،
 غريب)، (آرنوين"، (اسافو). | | 1 ميلادى؛ يعنى زمانى كه QV سال بيشتر نداشت، جش~م از جهان فرو بست.

جرم فعاليت و سرنغونى رزيـم امیراتورى تـزار و عضويت در يكى جمعيت سوسياليستى مـحكوم به اعدام كردند. اما تزار مجازاتش را تخفيف داده و او را به جهار سال زنـدان و تـبعيد در سـيبرى محكوم كرد. وى حس از آزادى به يترزيورك آمد و و به خلق ديغر داستانهايش برداخت. آثار ارزنده و شاخص وى عبارتند از: "جـــنايات و مكــافات)، (يــادداشتهــاى زيــرزمينى"، "ابـــرادران كـــارامـازوف"، "اخـانهى اموات)، (اطـلسم شــده)، (آزردگـان)،، \#أعـتراف")، ("بوبوك)" و (ابله)")

وى به سال |NA| در سـن شـصت سـالگى
حشم از جهان فرو بست.


(آلَفونس دوده)| نويسندهى شهير فرانسوى به سال


 خانوادهاى متمول و سرشنـاس قدم به دنـياى مـا بـا نهاد.

يدرش زُنرال ارتش فرانسه و يكى از نزديكان
 علت افشـا كردن اسرار حكومتى، بازنشسته شد و و هنوز هند ماهمى از تولد الكساندر نمى كذشت كـي به ترك دنيا رضايت داد.
الكســندر و مــادرش از آن بس در تــاش معاش زندكى سختى را كذرانـيدند؛ زيـرا تـاسلاش مادر جهت اعلام وضعيت خود به نايلثون كار كار به جايى نبرد؛ لذا الكساندر بس از مد مدتى تحصيل به سال •1 Mr به باريس رفت تا بتواند جهت تأمين مخارج خود و مادرش تلاش نمايد.


دولتشاه سمر قندى ( وفات 198 يا. . 9 هـ . ق)
 قرن نهم هجرى قمرى بود كه بـه جـهـت ايــرش تدكرةالشُعراء معروف است. بدرش علاءالدورله از مقربين شاهرخ تيمورى بود و وى خود در در نبرد بـين سـلطان حسـين بـايقرا و شــاهزاده ســلطان محمود حضور دائت. در حدود .ه سال داشت كـه تأليف تـذكرة
 به جهت اين كه از خلدمت بز ركان كناره كيرى كرد و بـه مـطالعه و تأليـفـ ايـن كـتاب پـرداخت، ستودهاند.

 على اكبر دهخدا فرزند خــانباباخان قـزوينى در
 تهران به دنيا آمد. هنوز 9 سال بيشتر نداثشت كه
 هتر حمايت و سريرستى مــادرش قـرار گــرفت. پس از مرگ پدرش زندگى را با تهى پستى گذراند. دهخخدا دروس صرف و نحو، اصول فقه، كـلام، حكمت و... را نزد شيخ غلامحسن برو جردى فرا گرفت. با تأسـيس مــرسهى عـلوم سـياسى در تهران به تحصيل در آن نهاد آموزشى روى آورد. همان گونه كه بيشّتر فارغالتحصيلان اين مدرسه به خلدمت وزارت امـور خـارجـه درمـى آمدند و
 ايران مىرفتند، دهخدا نيز به همراه معاون الدوله

وى در پاريس توسط يكى از اقوام هــر بــ
سمت منشى مخصوص (پدوك دواورلئان") درآمد و توانست براى خود موقعيتى خـوب را فـراهـم كند. آنگاه به نگارش چند داستان كوتاه پرداخت. دوما با تجارب شگرف و كـمنظير خــود بـه
خلق اولين اثر عمدهى خود به نام (اسه تفنگداره) همت گماشت. سجس با فراغت هر چهه تمامتر به نگارش اثر برجسته و ارزندهى ديگر خود به نام "(اكنت مونت كريستو" پرداخت كه غوغاى عجيبى در محافل ادبى بر یا نمود و نام او را بـلند آوازه ساخحت، بهطورى كه ناشرين بزرگ در تلاش براى انعقاد قرارداد با وى به رقابت پرداختند. اين كتاب در ^ا جلد به چابٌ رسيد.
الكساندر دوما مدتى بـه گـرايشـات سـياسـى روى آورد كه اين گرايشات منجر بـه تـبعيد وى گرديد و تا پايان عمر در تبعيد بـه سـر بـرد ضمن او را با لقب پدر یاد مىكنند؛ زیرا پسرش نيز نويسندهاى توانا با همين نام بود. او از پيش قراولان سبكـ (رمانتيسم") بود كه گاه نشانههايى از (ارئاليسم") هم در نوشتارهايش يافت مىگردد.
وى بيش از سيصد عنوان كتاب دارد كه نشان دهندهى پر كار بودن نويسندهى بزرگ مىباشد.
 بهار زندگىاش مىگذشت، رخ در خاك كشيد و به ابديت بیيوست.

استبدادى به كار نمى برد و زبان جد را براى بيان مسايل بركزيده بود، عاقبتى چجون عاقبت فرخي يزدى (در زندان با تزريق آميول هوا به قتل رسيد) مىداشت. اما زبان طنز حنين نيست و حكومت هر جند ديكتاور و مستبد باشلد، حنين نوشتتها و و اشعارى را كه شديدتر و مؤثرتر از آثار جــد در در
 زبان طنز، زبان غيرمستقيم است كه هون شـوخى دارد، بـه زودى در افـواه مـردم جـريان مسىيابد و بــر افكــار و انـديشههاى آنـان تأثـير مئڭذارد.
دهخدا تنها از طريق روزنـامهنويسى مـبارزه نسمىكرد، بــلكه عــملأ در صـتحنهى مبارزات مشروطه خواهى شركت دائت و در كنار مـردم
 ساز مخالف با مشُروطه مىزدد؛ اول از مهمه ميرزا على اصغر خان امين السلطان (اتابكى اعظم) را از فرنگستان فرا خوانده، كمر به نـابودى مـُــروطه

 شــــانزده نـــفر از مـهـمترين و فــدأكـارترين آزادى آحوامـان بـودند كـه يكـى از آنهــا اسـتاد على|اكبر دهخّدا بود. يكى از اقدامات اين كميته تصميم كثشتن ميرزاعلى اصغرخان المين السـلطان بود كه ميرزا على آقاى تبريزى او را در جلوى در در ورودى مجلس شُوراى ملى بـ كلوله بست. سرانجام روزنامهى صوراسرافيل در كـودتاى


غفارى وزير مختار ايران در كشورهاى بالكان به
 تكميل زيان فرانسوى پرداخت. همزمان با آغـاز نهضت مشروطيت در سال سY بركشت و به صف مـبارزان و آزادى نــواهـانـ و مشروطهطلبان بيوست و كار خـود را بـا ـــوشتن

 استبدادى بود و به صورت هغتگى منتشر مى مشدر، برداختح. اولين شمارهى آن در تـاريخ بــنج شُنبه
 دهخدا با مـيرزا جـهانگيرخـان شــيرازي و مـيرزا قاسم خان تبريزى در ادارهى روزنامه هــــكارى بسيار نزديكى داشت. اين روزنامه بيشتر اير امهميت
 كرده بود كه دهـخـدا أيـن مــالهما را بـا نـا نـامهاى مستعار دخو، خرمگگس، سگى دله، غلام گدا، اسير الجوال، دخو عليشاه، روزنومهحیى، خادم الفقرا،


 بعدها سيدمحمدعلى جـمالزاده در (ايكـى بـود

يكى نبودها آن را به كمال رساند. زبان طنز، بهترين وسيله بـراى بـيـان مسـايل سياسى است كه به راحـتى مـىتوان شــديدترين
 داشت بيان كرد. شايد اكر دهخدا اين زيان ران رابراى بــيان مــفاسد اجـتماعى و انـتقاد از حكـومت

كشيدند و آزارش دادند. در شامگاه YQ مهر مـا ץץץا خورشيدى، به علت رفتار زشت دادستان در دفتر دادستانى ارتش به حالت اغما افتاد. جسد

 اتاقش بيرون آمده بود بيكر نيمه جانش را را مى بيند. به خاطر اين رفتار زشت به شدت آسيب مى بيند و بيمارى تنگى نفساش عون
 اسفندماه فرو مى بندد. جنازهاش را در قبرستان ابنبابويه در مقبرهى خانوادگى به خاك مى سبارند.

آثار دهخدا
آَــار دهــخدا بــــيار است كــه بــه نـاتحار
نهرستوار ذكر میىشود:
 است كه براى كرددآورى آن و با یـانزده ســاعت كــار بـى عظيمترين فرهنگ لغت فارسى را فراهم آورد. r - ترجمهى عظمت و انحطاط روميان اتـر

منتسكيو

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - ترجمهى روح القوانين اثر منتسكيو } \\
& \text { † - }
\end{aligned}
$$


خوارزمى بيرونى.
9 ـ تصحيح و تحشّيهى ديوان نـاصرخسـرو
قباديانى

همان سال خواستار تبعيد هسُت تـن از جـمـله ميرزا علىاكبر خان دهخدا شد. دهخدا به باريس رفت و سيس در ايوردن سوئيس اقامت كزيد و سه شماره از روزنامهى صوراســرافيل را را مـتـتر كرد. سسس به اسـتانبول رفت و بـا جــند تـن از

 رشت به ايران بازكتُت. بس از فتع تهران و خلع محمدعلى شاه، دهخدا از طرف مـردم تهران و و كرمان به مجلس شوراى ملى راه يافت. با شروع جنگّ جهانى اول و حركت قشّون روس به سمت تهران مليون به خارج ايران بناه بردند. عدهاى نيز
 بود. بعد از جنگّ به تهران بازكتُت و از كارهارهاى


 سياسى و بعد از آن رياست مدرسهى عالى حقوق و علوم سياسى تهران را عهدهدار بود و بس از آن تنها مششغول مطالعه و تحقيق و نگارش تأليفات و مصنفات ارزشممند خود شد. با شُروع كار دولت ملى دكتر محمد مصدق، دوباره به صحنهى مبارزه كشيده شُد و در دفاع از از او مقاله نوشت، مصاحبه كـرد و از از او بــه عـنوان
 مرداد
 حقوق اندكش را تطع كردند و او را به محاكـمه


ديكنز، چاولز (AV--|A|Y م)
ايـن نـويسندهى خــلاق و جــيره دست در سال با جشسّم به جهان گشود. خانوادمى ووى بسيار فقير و تهىدست بود.

ده سـاله بـود كـه پــلرش را بـه خـاطر عــــم برداخحت قرض به زنـدان انـداخـتنـد و او هــمراه

زندگى ادامه داد؛ اما على رغم نداشتن تحصيلات
 مردمشناس و اجتماعى خود را تقويت نموده بود. از ايــن رو پس از ســالنها تــلاش و تــجربهى اجـتماعى بـه كــار روزنــامه نـويسى و مـدتى

نويسندگى را از ماهنامهاى شروع كرد و آثـار
خبرنگارى برداخت.

V ا ت تصحيح ديوان سيدحسن غزنوى.
^ ـ ـ تحصيح ديوان حافظ
9 ـ تصحيح ديوان منو جهرى.

- ـ ـ تصحيح ديوان فرخى سيستانى

11 ـ تصحيح ديوان مسعود سعد سلمان
Y Y 1 ـ تصحيح ديوان سوزنى سمر قندى
F 1 ـ تصحيح لغت فرس اسدى |

19 ـ تصحيح و تحشيه بر يوسف و زليخا IV ـ مجموعه مقالات اجتماعى و سياسى به
نام پحرند و پرند

11 ـ امثال و حكم
19 ـ 19 ـ پـدها و كلمات قصار
「 ـ ـ ديوان دهخدا

## نمو نهایى از شـعر دهخدا

 وطندارىآموز از ماكيان هنوزم ز خردى به خاطر در است كه در لانهى ماكيان برده دست به منعارم آن سان به سختى گزيد كه اشكم جو خون از رگ آن دم جهيد پِر خنده بر گريهام زد كه هان وطن دارىآموز از ماكيان

راوندى ( قرن ششه هـ ق ق)

 كتاب راحةالصدور و آيةالسرور كها اثرن با با اهميت مى ماشد را تأليف نمود و و آن رابه نا نا غياث الدين

 ادبى نز می میاشد و و تأليف آن در طر طى سـالدهاى
 راوندى اهل راوند كاشان بود و و كـذشته از از نقه و كلام و ادب، در خطاطى، صحافى، و تذهيب مهارت داشته اسست. بسيارى از مطالب تـاريخى كتاب راحة|الصدور از جهت نظم وقـايع و طـرز عبارت بندى به سـلجو قنامهى ظـهيرى شـباهت دارد و بيداست كه راوندى استفادههاى فراوانى از

اوليهاش را بهصورت جزوه منتشر نمود.

كشّو رهاى اروبايى و امريكايى نمود تا به تجاربِ
 مسافرتها نيز شهرت فراوانى به دست آورد.


 زندكى خود يرداخته است و و با قـدرت تـخيل و و
 مى باشل، كاراكرهاى خود را بـه خـوبى تـصوير مىكند.
او سخت صاى بود و در توصيف حالات و روحـيات قهرمانان داستانهايش كه بيشتر از طبقهى بايين اجـتماع بودند، بسيار زرف نگّر بود. او جامعهى انگليس
 نهادهاى اجتماعى آن همانند تصويرى در آيـينه نمايان ساخت.

IAV. اين نويسندمى شهير و ير كار به سال
 تأثيرى كه در جامعهى انگليسى گَارد، تـوانست خود را مظهر بيروزى و استقامت معرفى نمايد.
(ترجمه) وا نام بر2.


زرينكوب، عبدالحسين

دكـتر عـبدالحســين زريـن كـوب مـتتقد تـوانـا و مـعروف در بـروجرد جشـم بـه گـيتى گشــود و نخستين اثرش را كه رسالل|اى به نام فلسفهى شعر بود، در زادگاهش متتشر نمود. وى براى ادامهى تحصيل در سال ITYY إبه تهران آمد و تـوانست دورهى دكــتراى خــود را در ادبــيات فــارسى بگذراند. كتاب نقد ادبى او كه بسيار مورد تـو جه قرار گرفت در واقع همان رسالهأى بود كه بـراى اخذ درجهى دكتراى خود تأليف كرده است. دكتر عبدالحسين زرين كوب كه مدتى در بستر بيمارى ITVN/G/YF به سر مىبرد، صبح روز جهارشنبـ دار فانى راوداع گفت.

آن نموده است

 دكتر صادق رضـازاده شـفق در تـبريز حشــم بـه جهان گشود و موفق بـه اخــذ دكـتراى فـلسفه از دانشگاه برلين شد و با سمت استادى در دانشگاه تهران به تدريس يرداخت. وى از اساتيد و ادباى مشهور زبان است كه زبـانهاى فـارسى، عــربى، انگليسى، آلمانى، فرانسه، روسى، تركى عثمانى و تـركى آذربـايجان را بـه خـوبى مـى دانست و و بـا
 دايمى فرهنگستان ايران بو2ه و در مجلس شور داى ملى و مجلس سنا حضور داشت. از آثار او مىتوان كـتابههاى تـاريخ ادبـيات ايران، تـاريخ مـختصر ايـران، فـرهنگ شــاهنامه، انـا ترجمهى تاريخ ادبيات فـارسى و اويـه نـيشّادها

Pq 『

مؤسسهى مطبوعاتى اسـتخخام شــود. ســس در
 كمك خرجى برأى خود بيابد.

وى بــــا يشّت كـــار فـــراوان و در نــهايت
تنَّدستى و فشار، شـبها در اتـاق مسحقر زيـر شـــيروانــى بـه مـطالعه مشـغول بـود تـا تـلاش بىو قفهاش سـرانجام به سال N\&Y ا به ثُمر نشُست و اوليـن مسجموعه داسـتانهاى خــود را بـه نـام (اداستانهاى پنتون)" منتشر ساخت. وى به سال 1 | فرضيهى شبه علمى خود را در ســلسله داســتانهاى ســرياللى بـا عــنوان "طبينعت گرايی" به رشتهى تحرير درآورد و سـه عــامل "اتــولد)"، (اســابقه)" و (مـحيط)" را تشكــيل دهندهى تشخص آدمى عنوان نمود و بـايهريزى مكتب "ناتورآليسم" را در ذهن خود پرورش داد. او را بايل بنيان گذار (مكتب ناتوراليسم ادبى") اطلاق كرد؛ زيرا با ترسيم واقعيات با تلخترين و بى بـمترين وجـهاتش، آنـجه مـو جود هست را نقاشـى مینمايد.
از آثار با ارزش وى مىتوان به:
(أعــترافـات مكـدده)، "تـرزراكـن"" و (ااســرار
مارسی" اشاره نمود.

زنذگىاش را پشت سر مینهاد، در اثر مسمويت
با گاز زغال سنگ جهان بیوفا را بدرود گفت.


اين نويسنده به علت داشـتن روح لطيف و
 دكريكونى هاى فكرى و عقيدتى خود را در آنهــا هويدا مىگرداند.
اين نويسندهى سـوسياليستى كـه سـالها بــهـ
 مى مرداخت در اواخر عمر اين گرايش را كاهش داد و روش ديگرى بركزيد.


"داستا يوفسكى" و (اسكه سازان) نام برد.


جهان فرو بست.


سارويان، ويليام (متولد 19 19 م) از نويسندگان معاصر امريكايى است. تحصيلات


زيد، آندره(
(آندره زُيد) شاعر، نويسنده، نمايشنامه


بر گيتى گشود.
وى كودكى 11 سالهایى بود كـه هــدرش را از
دست داد. او از كودكى به ادبيات علاقهى وافرى داشت. بــدين لحــاظ پس از اتـمام تـحصيلات مقدماتى به تـحصيلات بـيش رفته در رشتـههاى ادبيات و هنر برداخت.

وى پِ از سفرى كه بـه افـريقا كـرد دجــار دكـرگونىهاى روحـى و روانـى گـرديد كـه أيـن
 آندره زيد جايزهى ادبى نويل خود 19 4Fv محسوب مىگردد.

نگارش داستانى به نام (اسلام برغم") همت گمارد و اين در حالى بود كه از عمرش فـقط ^^ا بـهار
كذشته بود.

وى در اين كتاب كه او را به شهرت زودرس
رسانده بود با سادگى بيان، تضاد و تــلاقى نـظا ماشينيزم را با انسان امروزى كه منجر به از دست دادن خـصوصيات انســانى و اليـنه شــنـن بــه وسيلهى مائين مى گردد، عنوان كرد. از ديگر آثار وى مىتوان از از
 داريد؟^ نام برد.
وى با تكيه بر روانشّناسى در بيان احساسات و غريزهها و خواستگامها بـه تـجزيه و تـحليل روابط مىنشيند و در اين امر تبحر خشــمـيرى دارد.

مقدماتى را در نـهايت تـنگّدستى فـرا گـرفت و
 تخيلى و بديع مهارت زيادى از خود نشان داد اد. در
 معروف وى عبارتند از: مرد جوان بیباك، برندهـ، دوران زندگى شما


ساحان، فرانسواز ( متولد9r9 19 م ) اين بانوى نويسندمى مشُهور فرانسـوى در شـهـر باريس چشّم به جهان گشود.
وى تحصيلات ابتدايى و متوسطهى خـود را
در آنجا به بايان برد و جهت ورود به دانشگڭاه در
امتحان ورودى شركت نمود كه با شكست مواجه
شد.
اين شُكست در وى اثر عميقى گذارد و روح
حساس و نكته سنج وى را بـر آن داشت كـه بــه

موجب شد تا ميليونها نفر در سراسر جـهان بـه اين واقعيت اذعان كنند كه شـجاعت و صـداقت يكـ فــرد چچگــونه مـىتوانــد سـرانـجام مـوجب شـكست نظام قدرتمند يكى امبراتـورى شـود. او اولين رمان كوتاه خود رادر سـال 199ヶ بـا نـام (يیى روز در زندگى ايوان دنيسوويجي") منتشر كرد. اثر غيرداستانى سه گانهى ("مجمع الجزاير گولاگ" در دههى •19V، كه در آن از خشونت شوروى زمان اسـتالين بـرده بـرداشت، مـوجب شـر انــفتى ميليونها نفر شد كه در نـتيجهى آن، بسـيـارى از متفكران خبكـــرا، بـهويزءه در اروبـا، از حــمايت اتحاد جماهير شوروى دست بردانُتنذ. جس از آن كه از سوى دولت شوروى تـبعيد شد، غرب درخواستهاى پناهندگى براى او ارايه كرد. وى در بازگُشت جـرورزمندانه از تبعيد در سال 1994 سفر كرد تا كشورش را ببيند. او در ايـن سـفرها ابراز تأسف كرد كه بسيارى از شهروندان روسيه كتابهاى او را نخواندهاند. سولرُنيتسين كه متولد 11 دسامبر 191^ در كيسلوودسك بود، به عنوان بياده نظام در جنگ جهانى دوم حضور يافت. در هفتههاى بايانى اين جنگى بود كه به علت نگارش مطالبى عليه استالين كه در نامهاى به يكى از دوسستانش نـوشته بــود، دستگير شـد و هست سال از عـمر خـود را در اردوگاههاى كار اجبارى گذراند. همين سختى ها و مشُقتها در اين اردوگاهها، بعدها دست مـايهى بسيارى از آثار او شدند. نخستين دسـتاورد ايـن

 الكساندر سولثنيتسين - نويسندهى نامدار روسيه و برندهى نوبل ادبيات ــ در كتابهايش تـرس و وحشت حاكم در اردو گاههاى كار اججبارى زمان اســتالين را بـه تـصوير كثـيده است. الكسـاندر ايسايويج سولثنيتسين كه هشت سال از عمر خود را در اردوگاه كـار اجـبارى ״گـولاگ"ه در اتـحاد جــماهير شــوروى ســابق گــذرانــد، در آتــار غيرداستانى و رمانهايش از شُرايط نهفته در نظام زندانهاى شوروى كه ميليونها نفر را اسير خود كرده بود، پرده برداشُت. به گزارش رويترز، اين افشا گرىها اگرجپه موجب خشَ برجم مقامات روسيه شد و سالها تبعيد را براى او به همراه داشت، با ايـن حـال، شـهـرت بـين المـللى فـراوانـى بـرانى سولرُنيتسين به ارمغان آورد. آثـار ايـن نـويسنده

آورد: اددر طى تمام سالههاى منتهى به 1991، من نه تنها متقاعد شدم كه نبايد هرگز حتى يكى خط از نوشتههايم را حاب شـهـده بـبينم؛ بـلكه واهــهـه
 نوستههايم را بخوانتد؛ هون مىترسيدم كـه ايـن نوشتهها علنى شوند.14 به دنبال اعلام خبر مرگّ سولزُنيتسين، دميترى مسـدودف - ريـيس جــمهور روسـيه ـ در يـيامى دركــششت او را بـه خــانوادماش تسـليت گـفت. هـمَحنين نـيكولا سـار كـوزى - ريـيس جــههور فرانسه ــ در يـيامى بـه سـولرُنيتسين اداى احـترام كرد. وى در ييام خود آورده است: السولرّنيتسين يكى از بزركترين وجد بود كه ايلدهها، سرسختى ما و زندگى پر ماجرا، از از او يكـ شـــخصيت داســتانى سـاخحت كـه وارث داستايوفسكى است. او متعلق به مشُاهير تـاريخ جهان است و به او اداى احـترام مـىكنم.") سـال گذشته،،ولاديمير هوتين - ريـيس جـمهور وقت روسـيه ـ بـالاترين نشــان مـلى ايـن كشـور را در مراسمى به سولرّنيتسين اعطا كـرد. يس از مـرگ نجيب محفوظ - نويسندهى نـامدار مـصرى - در ســال 9 + +r، ســولزنيتسين سـال خـوردهترين برندهى در قيد حيات نوبل ادبيات در جهان نـام گرفت.
روزنــامهى ايــنـديندندنت انگـــليس آخـــرين مصاحبهى سولرُنيتسين را كه سال گذشته يس از وخامت اوخاع جسمانىاش، بـراى آخـرين بـار رودر روى خــــبرنگاران نشست، مــنتشر كــرد.

اردوگاههاى كار اجبارى، كتاب پروزى از زندگى ايوان دنـيسوويج" بـود كـه در آن، نـجارى را بـه تـصوير كشـيد كـه هس از خــدمت در جــنـى و محكوم شدن به حضور در اردوگاه كار احبارى، سعى دارد زنده بماند. اين كتاب در سال IGAY به

- دستور نيكيتا خروشجف - رهبر وتت شوروى به جاب رسيد، كه تمايل زيادى بـه افشــا كــردن جنايات استالين داشت؛ اما يس از بر كـنارى او، سازمان اطلاعات جاسوسى شوروى به سانسور آثار سولرّنيتسين يرداخت و با ممانعت از پات كتابهايش، وى را از انجمن نويسندگان شوروى انحراج كرد. سولرُنيتسين در كتاب (اولين دايرهاه، بار ديحر زندانيان يكى از اردوگاهـهاى كار اجبازى زمان استالين را به تـصوير كشــيد. رمــان (ابـخش جراحى" كه در سال 199V منتشر شد، ديگر اثر داستانى بود كه بـراسـاس زنــدكى ايـن نـويسنده نوشته شد، كه موضوع آن، درمان سرطان وى در تــاشكند ازيكسـتان بـود، سـولرّنيتسين در سـال I9V. دست آورد. آكادمى نوبل چس از ايـن انتتخاب، (اقدرت اخلاقى سولرُنيتسين را كه وى به كـمكى اري آن، سـنتههاى حـياتى ادبـيات روسـيه را دنـبال مى مكردا"، مـورد تـمـجيد قـرار داد. بـا ايـن حــال، مقامات شـوروى از سـفر او بـه امـتكهلم بـراى دريافت اين جايزه ممانعت كردند و همسرش ا نــاتاليا ـ از طــرف سـولرْنيتسين، ايـن جـايزهى ارزشُمند را دريافت كرد. سـولرُنيتنين در شــرح حالى كه پس از آن براى آكادمى نـوبل نـوشـت،


 شهر دوبلين ايرلند و در خانوادمى لرد انگكليس و سرشناس به دنيا آمد.
او بس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد دانشُكاه شد و مدارج آن را به خـوبى طـى نمود.
(سفرماى كاليورها از مـجموعه داسستانهاى



 سويفت در آن كتاب كه با افسانيانهاى مسخريرآميز ممراه است، دشمنان احمق خود را به باد اد انتقاد مىيرد.

كزيداى از آخرين گُفتّوكوى خالتق (مـجمع
 از زاز زمان كودكى يكى نيروى درونى براي كـيا كـار




 مواقع روى ديـوارهـاى سـنگى و تكـهـهاى بـا بـاره
 حانظه سيردن، آنها را باره مى مردم. مميشّه خوشبين بودهام و و بـ آنـهـه انـجام مىدمم، اطمينان دام و هرگّز بر خلاف وجدانم كارى نكردمامر.
 كشو رها خلق شدهاند؛ نه در مر منگامهى تغييرات

سريع و بنيادين.
ميمشه ترس آن را داشتهام كه تبل از آن كـه


 خط بايان؛ بلكه نتطهى عطف زندكى هر انســان است.
مذهب، شالوده و بـنـاد زندـىى هـر انسـانى

ثروتمندى ازدواج نمود كه دوام آن يكى سال بيش نبود و مجدداً به فرانسه بازگثشت.
(رنـه شـاتوبريانه) اوليـن اتـرش را دا در مـورد
زندگى سرخيوستان امريكا نوشت كه با با استقبال
 كلانى دست يافت.
بريان به سـال 1N| | عـضو آكـادمى عـلوم فرهنگستان فرانسه شد و سفرهاى گونا فلسطين، اسِيانيا، يـونان و قسـطنطنيه كـرد و و در بـازگثـت بـه فــرانسـه عـليه نـايلئون بـه مـبـارزه برداخت.
بعد از روى كار آمدن لويى هيجدهم در سال

 شد. او به سال اA INF به فرانسه بازگشتشت و به مقام وزير امور خارجه منتخب گرديد.

رومانتيك و نثر شاعرانهى وى مىباشد.

او از يـشُقراولان سبكـ رمانتيسم بـه شــمار مى رود، اما به نظر تاريخ نويسان و محققان، زمان و تمدن جلوتر از شاتو بريان بود.
از آثار مهم و برجستهى وى مىتوان انراز ازي
(امـناظرات پس از مـرگ)، (امـوهبت آتشــين
مســيح"، "انــبوغ مســيحيت) و (امســافرت بــه
بيت/المقدس) نام برد.

زندگانى را پشت سر مینهاد، بها ابديت پيوست.

شهرت سويفت بيشتر به خاطر دو اثر مهم او
 مى باشد كه از بـرجستـتهترين آَتـار وى بــه شــمار
مى رود.

وى به سال IVFQ ديده از جهان فروبست و
ايــن در حــالى بـود كـهـ VA سـال از عـمرش
مى كذشت.


شاتوبريان، فرانسوارنه دو
(م IAFA - IV\&A)

 خانوادمى اشرافى جشـم به جهان گشُود. او سال IV9 أدر يك سفر اكتشافى به امريكا

شاتوبريان در امريكا با دختر هـفده سـالهى

شا، در آثارش درد و آلام مردم را به خوبى به تصوير مى كئد و با واقعبينى كه همراه طنز و و بذله كويى است، دست به خلق آثار جـاويدانـى زده است.

شيوه و متد انديشهى (اشا)، بر فلسفهى تكامل اسـتوار است و ايـن بـرجسـتغى را مـىتوان در ترتيب خلق آثارش به خوبى يافت نمود. از برجستهترين آثار وى مىتوتوان از: (ابششر و فوق بشُر)، الاسنت جـونا)، (اسـزار و



 ارزش ديگر نام برد.
 بهار از زندگى بر ثمرش مـى ابديت بيوست.

 (ابرناردشا) نويسنده و نمايشناناهن نويس معروف
 در خانوادهاى تنگددست به دنيا آمد. پس از طى نمودن تحصيلات نيمه كارماش،


 گمنام أمرار معاش نمود.
وى در نمايشنامه نويسى مهارت بيشترى از داستان نويسى داشت، بدين لحاظ اشتهارش بـا بـا نمايشنامهى (اسلاحمها و انسانا بود كه در امريكا
 (جزيرهى ديگر جان بول)" به معروفيت بيشترى ريـري دست يافت.

نــــويسى و بــازىگرى روى آورد و ســــس در مالكيت تأتر اگكلوب" شريكى شـد با رونق كرفتن تأتر در سال 1094 كه همراه باه شُووع اشتهار شكستير بود، وى را با به عنوان يكى از سه بازىكر مهم كروه، بازيگران ملكه مـتختخب نـمودند و او از آن يس بـهـ كـار كــــتردهترى در نمايشنامه نـويسى دست زد و بـه اوج سـهرت رسيد.
امــروزه شكسـهير چــدر نــمايشنامه نـويسى انگلستان لقب گرفته است. وى با استفاده از تاريخ رم باستان و كتاب (ايلوتارخ) و به كاركيرى نيروى انديشه و خيال، زيباترين ترازددىها وا را در سـبـك كلاسيك به تصوير مىكشُد. او در آثارش علاوه بر تـرارّدى، بـــ كـمدى،
 طيف عـلاقهمندان خـود را در مـيدانـى وسـيعتر مــيـيافت. او بـا تكيه بـر احسـاسات و و عـلايق
 فضاى مناسبى را در زمينهى آثارش فراميم آوردم.




 هانرى شُسُم و ريحارد دوم را ترسيم مىكندي
 فلسفى، ظرافتى خاص را جلوهگر مى سازد و در



شكسيير، ويليام (


 غيرسرشُناس حشّم بر گيتى كُّود.


 تحصيلات ابتدايى را در آنجا به اتمام رسانـاند.
 lOVV به لندن رفت و به مشُاغل مختلفى تن داد كه مىتوان از نامهنويسى بـراى مسردم، كــاركرى

 طاعون، فعاليت تثاترها كم شده بود به نمايشنامه


صفا، ذيحا اله (متولد • •| هـ ـ ش ش)
دكتر ذبيحالله صفا در شهميرزاد سنگسر (نزديك سـمنان) حشَــم بـه جـهـان گشــود. پس از پـايان تحصيلات مقدماتى و متوسطه در رشتنهى ادبيات فارسى، تحصيلات عاليهى خود را ادامه داد.
در سال IMYY موفق به اخذ درجهى دكتراى
ادبيات فارسى شد و توانست در سمت رياست دانشكــدهى أدبـيات تـهران و عـضو بـيوستهى فرهنگستان ايران مشُغول به كار شود. از ميان آثار ارزندهى دكتر صفا مىتوان تاريخ ادبـيات ايـران (سه جلد) و گنج سنخ راً نام برد.

خيانت را در بهدست آوردن قدرت به خوبى بـه تصوير مىكشد. آتـار عشَـقى و احسـاسى وى را مـى توان در "رومئووزوليت)" و (اتلو") دريافت كه واقعاً از آثار جاودانهى ادبيات كلاسيكى جهان مى باشند. وى در ســال اء| أز لنـدن بـه زادگَاهش استرانفورد آمد و تا پايان عمر كه در سال 1919 بود، آن جا ماند.
از برجستهترين آثـار ديعــر وى مـىتوان از:
(اروياى شب نيمهى تابستان)،، (اشاهلير)، (اتوفان)،، "(تاجر ونيزى)، (اهياهيوى بسيار براى هـيجّ)" نـام

برد.
وى به هنگام مرگ زودرس خود زندگىاش بشت سر نهاده بود.

 ميرزا جهانگير خان شُيرازى مدير روزنامهى صور
 مشــــروطيت در ايــران است. وى در نـهـضت مشُروطيت فعاليتهاى زيادى كرد و عاقبت نيز
 ورطندوستان در باغشاه تهران به وسيلهى قزاقـان روسى به دار آويخته شد.


 معاصر، تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران و تحصيلات عانى را در پِاريس به هايايان رسانيد.
 سـادگى بسـيار سـليس و روان و زيـبـا مىيباشـد.

 نغمههاي ايرانى، ديوار شرقى، نغنمههاى شـاعـاعرانه،

 كانديدا، برفـهاى كليمانجارو، بنفشُههاى بهارى و نامهماى كذشتّه.

هيئت جديده (ترجمه) هسـتند. او در بـعضى از جرايد عصر خود مقالاتى نيز مىنوشت.


عطاملكت جوينى (HMI_هو.ق ) عــلاءالديـن عـطاملك بـن مـحمد از رجـال و مورخين ايرانـى در قـرن هـفتم هـجرى قـمرى، مؤلف تاريخ جهانگشاى كه در سه مجلد از آثار بسيار ارزندهى او راجع به ايلخانيان و جنگگهاى جنگگيز و خوارزمشُاهيان و مغولان مىباشد. وى برادر خواجه شممس الدين جوينى صاحب ديوان مى باشد. عطاملك جوينى از جوانى وارد كارهاى GQF ديوانى شد و در دستگاه مغول راه يافت. در هـ ـ ق كه هلاكو به خراسان آمد، وى به خدمت ان او رسيد و در جنگگهاى هـلاكـو بـا اســماعيليان و خليفهى عباسى در بغداد همراه هلاكو بود. سـه سال بعد به حكومت عراق و خوزستان منصوب


 ســيزدهم و اوايــل قـرن چجـهاردهم هــجرى در در محلهى سرخاب تبريز متولد شد. پدر وى شـــيخ

 نوشتههايش مردم را با افكار آزادى انواهـى آشــنا نمود.
مردم آذربايجان در ابتداى مشُروطيت وى را
 طالبوف به جهاتى و شايد به علت يريرى ازي از قبول
 ماركوس (ترجمه)، رسالهاى در فيزيك، نـخـنبهى
 رسول)، سفينهى طالبى يا كتاب احمد، رساللى

بيشترين فنهاى عهد خود بوده است و علاوه بر
 شعر مى سرود و قطعات و رباعيات متوسط از از او باقى است. وى در انشا و عروض و مـوسيقى و نجوم نيز مهارت داشت. عنصرالمعالى در كتاب خود بيرامون مباحت گونا گون گفتوگو مىنمايد. روش نگارش او نـر نـر مرسل بوده كه در قرن جنجم و شُشم ميلادى اين جنين نثرهايى متداول بوده است.


عوفى بخارايـى (وفات •ه4هـ ق ق)
نورالدين (يا سديدالدين) محمدبن محمد بخارى تذكره نويس مشّهور ايرانى و از فـضلانى اواخـر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هـ ـ ق در بـخارا حشّم به جهان كشود.
عـوفى در بـخارا تـتحصيل كـرد و ســس بـهـ

شد و بيش از r• سال در اين مقام بود. در زمان اباقاخان، او و برادرش شمسسالديا به سبب سعايت مجدالملك يزدى، كرفتار شدند.

 كمى بعد دركذشت. بيكر وى را به تبريز آورده و
 فارسى به نام تسلية|الاخوان در شرح آنجه در در ايام اباقاخان بر او كذشته بود نوشت.

 امير عنصرالمعالى كيكاوس بن اسكندربن قابوس
 زيارى است كه كتاب قابوسنامه (نصيحتنامن يامه يا چندنامه) را براى پسرش كيلانشاه تدوين نـموده است. عنصرالمـعالى مـردى دانشــمند و آكــاه از

 جواد فاضل از مترجمان و نويسندگان معاصر در آمل حشـم به جهان گشود. شهرت او زمانى شروع گــرديد كـــه ســخنان مـولاى مـتقيان عـلى بـن
 ترجمهى اين كتاب حنان شُور و هيجانى به كـار برد كه اهل ذوق را به تحسين واداشت. از آثار او مى توان ترجمهى سـخنان عـلى از نـهج البـلاغه، دخـــتران پيغمبر ســخن مـىگويند، صـحيغهى سجاديه و معصومين جهارده گانه را نام برد.

سمرقند رفت و به خلدمت دربار سمرقند بیيوست
و در ديوان انشا مشغول به كـار شـد. سـبس بـه
خراسان، هـرات، نـيشـابور و سـيستان مسـافرت نمود و به لاهور رفته و به خــدمت عـينالمـلك فخرالدين حسين، وزير ملك ناصرالدين قـباچه رسيد و كتاب مشهور خود لباب الباب را به نـام عين الملكى تأليف نمود. مدتى نيز منصب قضا داشت كه در اين مدت ترجمهى فارسى كتاب الفرج بعدالشده را به هايان

رساند.
كــتاب مــعروف ديگـرش بـه نــام جــوامـع الحكــايات را در دوران شــمسالديـن ايـلمنش تأليف نمود و آن را به نام وزير وى نظامالمــلك محمدبن ابى سعد جنيدى نمود.
كتاب لبابالاباب وى در دو جلد راجـع بـه شرح حال شعراى ايران تا اول قرن هفتم مى باشد كه در سال \&Y0 هـ . ق آن را به پايان رسـاند. از تاريخ وفات او اطللع دقيقى در دست نيست ولى آنحهه واضح است، وى تـا ســال • •و هـ ـ ـ ق كـه جوامع الحكايات را تأليف نمود در قـيد حـيات بود.

وى به سال 1 ا برجستهترين اثرش را بـهـ
 محسوب مىكردد، نوشت.
وى به سال 14 19 موفق به دريافت جايزهى ادبى نوبل گرديد. از آثار برجستهى وى مـى توان


 اشاره نمود.

فاكنر در سـال 199Y حـُسـم از جـهان فـرو


فرانس، Tناتول (IGYE IAFF م م

 فــرانســـوا مـنازمى كـتابفروشى داشت و او از


فاكنر، ويليام (1A9V-19ヶY م)
 خانوادماى متوسط در شهر (أكسفورده) در جنوب امريكا متولد گرديد.
وى از كودكى علاقهاى وافر به كتاب و مطالعه
داشت و در اين راه مطالعات آثار بزركان اديان ادب و هنر را سر لوحهى كارش قرار داد. اما مـو دوفق بــه
كسب تحصيلات زيادى نگرديد. او در جوانى به
داسستاننويسى بـرداخت و گَاهى هـم بــه شـعـر زمزمههايى مىكرد.


همراه نداشت. آنگاه در سال 19 بها به اكسفورد
بازگُت و به نگارش داستانهاى كوتاه و مختلفى
رو آورد.

GF


فو وزانفر، بليع الزمان (ش. ش I YF._I IYYA)

محمدحسين، بديعالزمان فروزانـفر فـرزند شـيخ على بشرويهاى خراسانى در بشـرويه چششــم بـه جهان گُّود. براى تحصيل و تـحقيق و تـتْع در شعر و ادب و منطق و حكمت رهسهار مشهل شُد و نزد اديب نيشُابور كسب معرفت نمود. ستس در دانشكــدهى حـقوق و دارالمـعلمين مـركزى بـه تــدريس بــرداختت و پس از خــنـى بـا ســمت السـتادى در دانشكــدهى ادبـيات تـهران مشـغول تدريس شُ. وى از اعضاى دايـم فرهنگستان ايران بـود و ريـاست دانشـكـنهى الهـيات و عـلوم و مـعارف

اسلامى دانشگاه تهران را به عهده داشت. سخن و سخنوران، خلاصهى مشنوى، فرهنگى

كودكى با كتاب و مطالعه آشنا گرديد. وى در به بـايان بـردن تـحصيلات مـوفقيتى نــداشت و از جــوانـى بـه امـور ادبـى و هـنرى چرداختت، به طورى كه اولين اثر خود را در سال
 داد. اين هنگامى بود كه YQ سال بيش از عمرش نمى گذشت. او كليهى اطلاعات و معلوماتش را از طـريق خواندن كـتابب بـه دست مـى آورد و آنهـا را در قالب آثار نظم و نثر ارايه مىداد كه باعث شهرت فراوانش مىگرديد.
آناتول فرانس در سـال فرهنگستان علوم فرانسه درآمد و تا آن زمان آثار بىشمارى را به جهان ادب و هنر ارزانـى داشسته
بود.

وى بـعد از عـضويت در فـرهنگستان ادبـى فرانسه نيز آثار جندى هـم حـون: "اجـنگ قـرمز"، (اععايد زُرويم كوانال،، (اتـاريخ مـعاصر") و "آقـاى برزه در ياريس" را نگگاشت و اندكى بعد با نوشتن مقالات و داستانهاى كوتاه در مورد وضعيت بشر در قرن بيستم وارد جهان سياست گرديد. از ديگر آثار برجستهى وى مىتوان: شاخدايان تشنهاند) (در مورد انقلاب فرانسه)،


زاندارك"، را نام برد.

سالگحى چششم از جهان پر هياهو بست.

به رياست مجلس نايل شود. او به غير از وكالت مجلس، وظايف ديخـرى چـون ريـاست وزراى جامعهى ملل و رياست ديوان كيفر را بـر عـهـهد داشت و از اعضاى دايمى فرهنگّستان ايران بود. تاريخ مختصر ايران، حقوق سياسى، تـاريخ مــلل شــرق (تــرجـمهه)، تـاريخ فـيزيك، آيـين ســـخنورى، رســالهى انــــيشهى دور و دراز و بالاخره سير حكمت در اروپا (در سه مـجلد) از جمله تأليفههاى اوست كه به دليل نثر بسيار شيوا و محكم و استوارش مورد توجه دانش برُوهان و مخصوصاً علاقكمندان به فلسفه واقع شده است. هم حینين وى به تـصحيح و حـاشيه نـويسى كتبى چجون كليات سعدى، خـالاصهى شـاهنامه، منتخب شاهنامه، گـزيدهى حـافظ و ربـاعى هاى خيام برداختته است.

تازى به فارسى، ماَخذ قصص مشنوى، تصحيح فيه مافيه و معارف بهاء ولد از آثار اوست.
 فروغى، محمدعلى (•IFYI-IFA هـ ـ ش)
 بسـر مـرد دانئــمند، شـاعر و نـويسنده؛ مــحمد حسين فروغى ملقب به ذكاءالملك اصفهانى از
 محمدعلى تحصيلات طب را در دارالفنون آغـاز
 تـحصيل و مـطالعهى كتب حكـمت و فـلسفه برداخحت. بس از فراغت از تحصيل بـه تـدريس فيزيك و زبـان فـرانسـه هِـرداخت و و بـه مـعلمى مدرسهى سياسى انتخاب شد و يس از فوت پِر اديش به رياست مدرسهى سياسى برگزيده شُد. وى پس از جحند سال وكيل مجلس شُد و توانست

دوران كودكى و تحصيلات ملا محسن چجهارمين فرزند شاه مـرتضى در دو سالگى پــدر خـود را از دست داد. از آن پـس دايــى و عــمويش تـعليم و تـربيت او و ديگـر بــرادرانش را بـه عـهـده گـرفتند. جـون فـيض از برادران خود باهوشتر بود، مقدمات علوم دينى و بخشّهايى از آن را تا سن بلوغ در كاشُان نـزد عمو و دايیاش نورالدين محمد مشّهور به حكيم

و آخوند نورا (متوفاى FV • ا ق.) فرا گرفت. بيست ساله بود كه با برادر بزرگش عبدالغفور براى ادأمهى تحصيل به اصفهان كه در آن روزگار بايتخت كشور و مـركز تـجمع عـلماى بـزركّ و اساتيد ماهر در رشتههاى مختلف علوم اسـلامى بود، رهسبار گرديد.

تأليفات
فيض كـاشانى عـمر خـود را صـرف تـعليم، تدريس و تأليف كرد. او پس از كسب معارف و استفادهى علمى و معنوى از استادان بزرگ خود ارد نوشُتن كتاب و رساله را از هيجلده سـاللًى آغـاز نمود و در طى 90 سال نزديكـ به دويست جلد اثر نفيس در علوم و فنون مختلف تأليف كرد. خدمت بر ارج ايشـان در اين آثار نسـبت بــه ترويج مذهب شيعه با خدمات و زحمات مردان زيادى از عالمان دينى برابرى مـىكند. فـيض در فـهرستهاى مـتعددى كـه خــود نغــشته است،
 فرزندش علمالهدى تعداد آثار او را يكصد و سى


فيض كاشانى (. . . محمد مشهور به ما(محسن و ملقب به فيض در جهاردهم ماه صـفر سـال V • • ا ق. در يكـى از معروفتترين خـاندان عـلم، عــرفان و ادب، كـه سـابقهى درخشـان آنـان بـه حـدود جـهـار قـرن مى رسد، در كاشان به دنيا آمد.

جــــدرش رضـــى الديـــن شــاه مــرتضى ( •90-90 • • ا ق) فقيه، متكلم، مفسر و اديب در كاشان حوزهى تدريس داشت. مـادر او زهـرا خـاتون (مـتوفاى I•VI ق.) بانويى عالم و شاعر، دختر ضياءالعرفاى رازى (از عالمان بزرگ شهر رى) بوده است. جـد فيض،
 عالم و عارفى شاعر از ناموران زمان خـويش در كاشان بود و در آنجا مدفون است.

اوست. از ايـن آثــار بـه ســبر تـطور افكـار و
 ايشان در تمامى ابواب فقه حنانجه از كتاب فقهى روايى او مفاتيح الشرايع استـفاده مى شود نظراتى خاص دارد. يكى از فتاتوا ورا و نظريات مهر مهم فيض كه در موضوع غنا شهرت دارد بدين شرح است:
(افيض، به استناد روايـاتى مـعتبر غنا (آواز خوانى) را در مجالس عروسى جايز و هـمـرحنين
 دينى و اخلاقى را به صورت خوش براى ترو دريح

 استفادمى باطل از غنا و لهو و لعب بر حذر داش راشته و كفته است: در عصر حكومت اموى و عباسيان
 كونهاى مبتذل در دريار رواج داشت، به طوري در كه زنان مغنيه در مجالس خلفا ورينا و وزرا در ميان مرديان
 غنا نمىتوانسته مورد قبول بيسوايان بر حق اماميه باشد.
ملامحسن فيض در AY بـالگى در كـاشـان بدرود حيات گفت و در قبرستانى كـه در زمـان حياتش زمين آن راخريدارى و وقفـ نموده بوده، به خاك سيرده شد. بر طبق وصيت ايشانـان، بر بر قبر وى سقف و سايبان ساخته نشـده است ولى اسه اهالى
 فيض" رفتّه، با قرائت فاتحه و توسل بها و، از روح

جلد نام برده است. در اينجا به حند تأليف مهم فيض كه در در علوم مختلف نگاشته شده اشاره میكينيم: تفسير صافى: از كتب معتبر در تـفسير قـرآن است. فيض اين تفسير را در سـال Vه• ا ق. بـا مطالعهى اكثر تـفاسير قـرآن (از سـنى و شـيعه) نوشته و در ضمن بيان آيـات، روايـات مـعتبر و مستند شيعه را كردآورده انست. الوافى: محلث كاشانى بـراى نـوشتـن كـتاب وافى خهار كـاب مـعتبر حـديث شـيـيعه (كـافى، تهذيب، استبصار، من لإِحضره الفقيه) را در سا سال (19 • ا ق.) تنفيح و با حذف احاديث مكرر، آن
 از آن، فرزندش علمالهدى با نـوشُتن و ا افـزودن
 رموز و... بود، آن را تكميل كرده است است هم اسم اكنون كتاب (الوافى) در مجلدات متعدد هحاب گرديده است. المحجة البيضاء: فيض در سـال 9 4 • ق. كتاب احياءالعلوم غزالى را تنقيح و تصحيح كرد و و با استفاده از احاديث و روايات معتبر شيعه آن را شرح و تكميل نمود. سـس در سـال •9 ا ا ق. المحجة را تلخيص و به نام (الحقايق) ارايه كرد.

## آراو انديشههاى فيض

 و آراى ويرّهاى در مسايل فقهى، فلسفى و كا كلامى به حشـم مى وخورد كه گـوياى شـخصصيت واقـعى

 علامه شِيخ محمدبن عبدالوهاب قزوينى از ادبا و محققين و متتبعان بزرگ معاصر و اسـتاد مسـلم زبــان و ادبــيات فــارسى است. او ســالهها در
 مطالعه و تحقيق در كتب و نسخ خطى اسـلامى نمود. او را بايستى از بـزرگترين خــدمتگزاران زبان و ادبيات فارسى معاصر دانست. در اثر عمل جراحى به بيمارى قانقاريا دجار گشت كه همان، باعث مرگ وى در خرداد ماه سال ITYA شد.


قريب، ميرزا عبدالعظيم
(A AHFF_ ITOS)
مـيرزا عـبدالعـظيم خــان قـريب فـرزند مـرحـوم ميرزاعلى سررشتهدار در قريهى گرگان از توابـع اراك چحشم به جهان گشود. وى از استادان بزرگ و مســلم ادبــيات فــارسى است كــه بســـيارى از دانشُمندان و اديبان و رجال كنونى كشور افـتخار شاگردى او را داشتند. از ميان تأليفهاى استـاد دورهى دستور زبان فارسى و تصحيح و تحشيهى كتاب كليله و دمنه بهرامشاهى را مىتوان نام برد. استاد قريب از اعضاى پيوستهى فرهنگستان ايران


كاظمزاده ايرانشهر، حسين


 ايــرانشـهر از دانشــمندان و و نـويسندكانـان مشـهـور ايرانى است كه در قصبهى دگرسهمايم ايالت سن
 گوناكون همت گماشت.
ايرانشَهر بـه زبـانهاى فـرانسـهـه و انگـليس و آلمــانى تســلط داشت و مــدتها در دانشخـاه كمبريج با سمت معاونت برفسور ادوارد بـراون مستشرق معروف زبان فارسى تدريس میى برده
 خزوئن 1919 به نام مجلهى ايرانشُهر منتشر نمود. اصول اساسى فن تربيت، راه نو در سير نراد


قيس رازى، شمس ( قرن هغتم هـ ق ق ) شمس الدين محمدبن قيس از فضلا و نويسندكان انر ايرانى قـرن هــتم مـى باشـد. او مـدت درازي ماوراءالنهر و خراسان و خوانرانم انما اقامت داشت. در
 بود كه در خراسان و خوارزم اقامت داشت. پس
 ســــال
 خدمت اتابك سعدبن زنگى درآمد. تاريخ وفات وى به درستى معلوم نيست. مهمترين اتر او كتاب العجم فى معائير الاشعار العجم مـى دباشد كـه بـه بـه زبان درى میباشد و آن را به نام اتابكى ابوبكربن سعد نوشته است.

ياس آميز داشت و به همه جيز با ديدهى يأس و عبث مـىنگريست. وى یس از فـارغالتـحصيلى مــدتى بــه شــغل هاى ادارى يـرداخت امــا روح كنجكاو بدبينانه، او را بر آن داشت تا دست به قلم ببرد.
كافكا بس از نـوشتن خــند كـتاب بـه خــلق برجسـتهترين اثـر خـود در سـال 1919 بـه نــام (مستخ" دست زد. محور و مـوضوع ايـن كـتاب، داستان مردى است كه بس از بيدارى خود را شبيه يكى حشرهى بزرگ مى يابد و افكارشُ در محيطى

ماليخوليايى دست به خلق حوادثى مى زند. بــبينى فــوقالعـاده و جــهانبينى يــوتج و زجرآورش وى را نويسندهاى بيجيده و وهـمدار جلوه گر ساخته است؛ هر چند كه روان و سليس مى نويسد اما موضوعاتش در استتار، كنايه و شكى و ابهام است.
او بـه انـديشه و اعـتقاد ديگـران هــمواره بـه
ديــدهى تـمسخر و ريشــخند مـىنگرد و پــوحى مرامشَان را جلوه گر مى سازد. در سال 19 Y 1 كافكا در پايان عمر كه همواره با بيمارى عجين بود در اوج آن به بستر مرگ رفت و در اثر گرفتارى به بيمارى سل دنياى بر وحشّت و بوج خود را يك باره طلاق گفت. از ديگر آثار وى مىتوان به: "قـصر دادخـواست)، "گـروه مـحكومين" و و افتوال) اشاره نمود.

نو، راه نو در تعليم و تربيت، رهبر نزادنو، شـرح زندگانى زرتشـت، شرح زنـدگانى يـيامبر اسـلام، شُرح حال و آثار مولانا، اسرار هبوط، آدم و حوا، قصهى بهشت و كيمياى حقيقى از آثار ايرانســهر مىباشد.


كافكا، فرانز (
(افرانز كافكا)" نويسنده و سنبل بدبينى و فلسفهى


حكاسلواكى ديده به جهان گشود. پدر و مادر يهودى وى، فرانـز را بـه مــدرسه فرستادند و اين نوجوان با اسـتعداد پس از طـى نمودن دورهى ابتدايى و متوسطه به دانشگـاه راه يافت، تا مدارج عالى دكتراى حقوق خـود را بـا موفقيت طى نمايد.

او از همان اوان كودكى ذهـنى كـنجكاو ولى

او اولين اثر خود به نام پجشنهها)، را در سال
 ديگرى نيز تلاش نمود.
در اين هنگام شروع مـبارزات روشـنـفكران
 روشنفكران بـى
 سلطه كر به مبارزه یرداختند كه (ا كامو) يكى از آنان به حساب میى آمد.
وى در سال lafv بعد از نوشُتن آثارى جون
 مونقيتهاى بزرگى را براى خود رقم زد كه از از آن جمله دريافت جايزهى بزرگ ادبى ادي نوبل در در سال


برد.
كامو در سال •199 در يكى حادثهى رانندگى
جان خود را باخت.


كامو، آلبرت(191 (198-19 م)

 شهر (اموندوى)، الجزاير به دنيا آمد.

 يدرش در يكى حادثه جان خود را باخت و كامو
 ناراحتى هاى روانى شديدى گشت. از طرف ديگر تنگگدستى، ورى را بر آن آن داشت كه در كنار تحصيل به كار نيز بِيردازد. وى بس إس از بايان تحصيلات به دانشگاه راه يافت و در رشتهى فلسفه به بررسى و كسب علم مشُغول گرديد؛ اما ما در راه تحصيل با بيمارى سل روبهرو گـرديد كـه وى ناجار از ادامه تحصبل بازماند.

جنايتهاى آنها برداشت. البته كريمهيور شاعرى نامآور بود كه از مـيان اشعار زيباى وى، نواى انقلاب، مكتب عشــق و و كل عشق را مى توان نام برد:
ســاز كـن مـردانـه الى مـطرب نـوالى انـقلاب


از نــــواى زارى ايــن بــينوا ايــان خســتهام ســاز كــن ای جــنـگى , بـردل نـواى انـقلاب
 هان زجا برخيز و بـفكن سـر بـهـياى انـفلاب

هــر جـه گــتى الى... آسـمان سـودى نكـرد زيـن ســس بـايد بگـويى اى فـداى انـقلاب

تــرس و ذلت مــلت بــيحاره را از پیا فكـند نـــتشأى بــايد كشــيدن از بـــراى انــقلاب

داروى صــبر و شكــيبايى نــمىبخشـد اتــر درد مـا را نـيست درمـان جـز دوانى انـقلاب كاخ اين خونخوارگان را وازگون بايست كرد ريــختن بــايد ز نــو از خــون بــنـاى انـــالاب امير مـختار كـريمبور شــيرازى روزنـامهنگار
 قبلاُ توسط محمد مسعود مدير روزنامهى "مـرد امــروز" بــىريخته شــده بـود. قـلمشَ بــيروال، رسواكننده و افشا گُر بود كه صبح هر دوشنبه تن
 سياسى را مىلرزاند و جشم واقع بين ملت را بـه حـقايق امـور مـىگّود. در قـاموس او تـرس و واهمه معنا و مفهومى نداشت؛ او با تنها حربهاش يعنى قلم به جنگ خدايان زور و قدرت مىرفت


كريمrيود شيرازى، امير منختار

امير مختار كريمهور متخلص بـه شـورش فـرزند امير قدمعلى از دودمان كريمخان زند در فســا از شهرستانهاى فارس بــه دنـيا يـا نـهاد. او عـــلوم ابتدايى و متو سطه را در شيراز و تهران بـه بـا يان رسانيد و به اخذ گواهىنامه توفيق يافت. در سال رMYV شمسى وارد دانشكدهى حقوق گرديد و به تحصيل ادامه داد، لكن بر اتر سخنرانى هايى كه دريارهى قتل محمد مسعود ايراد كرد، به دسـتور مقامات دولتى مدت يكى سال از دانشكده اخرام
 روزنامهأى بهنام شورش را گرفت و بـه نشـر آَن برداخحت و مقالات افششا گرانهاى ضد دريار و فساد آن دسـتگاه نـوشت و يـرده از روى هـليدى ها و

برندهتر مىشود و بى محابا دريار را كه با نهضت ملى مردم و دكتر مصدق مخالفت مىورزد، هدف قـرار مـىدهد و در يكـى ديگـر از نـوشتههايش يـيشنهاد مـصادرهى امـوال خحاندان سـلطنتى را

مى دهد و...
عاقبت، كـريمبور شـيرازى مـدير روزنـامهى شـورش بـه جـرم وطـنبرستى و مـبارزات خــد استعمارش به شهادت رسيد. او را بدون محاكمه به دستور شاهپور غلامرضا و اشرف بِهلوى برادر و خواهر شاه سابق و بـهدست درْخـيمان زنـدان قصر آتش زدند و از قفا هدف رگبار گلوله قـرار داده و شهيد كردند.


Fوركىى، ماكسيم ( (الكسى پشكـوف" مـلقب بـه مـاكسـيـم گـوركى نويسندهى خلاق و روسى به سـال 1 ای9 و در

و از افشاى خيانتها و دسـيسهچچينى هاى پشت برده نمىهراسيد. او بهخوبى مىدانست كه با اين كارش دست به نوعى انتحار مىزند و هميشه هم مى گفت كه عاقبت به سرنوشت مـحمد مسـعود مسىرسم. بـا ايـنـحال لحـظهاى درنگـ را جـايز نمىدانست. او شـورش را بـا رنگ قـرمز چــابـ مــىكرد كـه نشـانى از خــون بـاشـد و در بـالاى

 مذلت، دامن كفن شما آغشته به خون باشد. بيـيكار كنيد كه مـرگ شـرافتمـنـدانـه از زنـدگى نـنـگين

ستو دهتر است.
او گـوشهاى ديگـر از بـالاى صفتحهى اول
روزنامهى خود را با اين گفته از حقوق بشر زينت مىداد: وقتى كه حكومت حقوق مـلت را نــضض مىكند، شورش و انقلاب براى ملت و براى هـر دسته از ملت مقدسترين و ناگزيرترين وظايف

نخستين شمارهى شورش در ّ بهمن سال Y Y انتشار يافت. كريميور شيرازى از همان ابتدا با نوشتن سرمقالهاى تحت عنوان "من ملت ايران را به شـورش و انـقلاب خـونين دعـوت مــكنم." جهت مبارزه و ايدهاش را روشن ساخت. كريمبور شيرازى علاوه بر دارابودن قلم تند و تيز، قريحهى نـابى هــم بـراى شــاعرى داشت و گاهى هم بـه مـناسبت، شـعر مـى اشعارش مردمى و سياسى و انتقادى بود. سِ از قيام سى تير، قلم و حملات او تيزتر و
|احساس و تـلقيات خـود را نـيز بـه خـوانـندگان آتارش انتقال مىدهد.
وى اثر برجستهى خود را بـه نــام (امـادر)" در سال ه• 19 خلق مىنمايد كه در همين سال هم دوباره دستگیر شده و در قلعهى (اپٍولوف) زندانى

مىشود.

سالگى رهسپار ديار ابديت گرديد و جنازهاش را سوزانيدند و خاكسترش را در كنار قـبر لنـين بـه خاى سبردند.


كوكول، نيكلاى (1 (1-9 -
(انيكلاى گوگول) نـويسنـه و درام نـويس شـهـير روسيه در سال 9 •1 ا در منطقهى اوكراين و در خانوادهاى متوسط پٍا به عرصهى هسـتى پـهناور نهاد.

خانوادهى گمنام حششم بر هستى گشود. او به همراه پـدرش كه در كـارخــانهى كـــتـى سازى مشغول به كـار بـود و مـادرش (اكـاترين"
 گوركى تحصيلات زيادى نكرد و خيلى زود وارد بازار كار گرديد. حرفههايى جحون شا گرد نانوايى، كــفاشى، دالاندارى، بــاربرى و مــدتى كــار در راهآهن را برگزيد و به خاطر مساعد نبودن آنهــا مجبور به ترك شهر و ديار خود شد. اما وى همواره علاقهى وافرى بـه ادبـيات و كتاب و مطالعه داشت و از هر فرصتى كه بـيش مـى آمد جــهـت بـارورى فكـرى خـود اسـتفاده مىنمود.

او در سال 1 ا 19 نخستين اتر خود را به نام


براى وى به همراه مى آورد.
 (آَّار") را منتشُر مىنمايد كه مورد تو جه اهل فن و جامعه قرار مىگيرد. گرايشات سياسى اجتماعى در وى منجر به دستگيرىاش به جرم فعاليتهاى ضد حكومتى و به زندان رفتن او در همين سال مىگردد. يس از آزادى، وى را تبعيد كردند كه در تبعيد نمايشنامهى معروف "أعـماق اجـتماع") را مى مويسل.
قهرمانانش اكثر از طبقهى كارگر و زحمتكش روسيه مىباشند كه او به نقاشى رو حيات، كردار و زندگى آنان مى يردازد. گوركى بنيان گذار نوعى از "(رناليسم ادبى" مىباشد كه علاوه بر واقع گرايى،


لندن، جكك(1918-1AV8 م) اين نويسندهى توانا و بر كار امـريكايى در سـال laVя ادر شهر سانفرانسيسكو از خانوادمى گمنام پا به عرصهى هستى نهاد. پدرش شكارجی و چحوپان دامها بود. جكى به علت شرايط خاص خانوادگى و اجتماعى آن روز آمريكا نتوانست درس زيادى بخوانــد و مـجبور بود به كار بيردازد. شـروع زنـدگى كـارگرى وى
 برداخخت و حتى چند بار به زندان افتاد.
 به كتاب، مسير زندگىاش دگرگون گرديد. از آن پِ به تحصيل برداختت تا اينكه به دانشگاه راه



از كودكى علاقهى شديدى به هنر و ادبـيات
داشـت اما نتوانست تـحصيلات زيـادى را انـجام دهد؛ لذا بلافاصله وارد كار و زار زندگى گرديد و تجارب فراوانى اندوخت.
مدتى به شُغل كارمندى مشُغول بود و یس از
 آنجا به كار نوشتن اشتْغال ورزيد. اولين اثر خود
 منتشر ساخت كه مورد استقبال قرار نگرفت. آثار شاخص ديگر وى عبارتند از: ("إدداشتهاى روزانـهى يك نــر ديـوانـهه)، (يـالتو)"، (امـنازعهى ايـوان ايـوانـيح)"، (اتـصوير)، (امـالكين عـصر گــنشته)، (ابـازرس كـل)"، (ابـازار مكاره") و ("تاراس بولبا")
 كار افتاد و ديگر نتوانست به خلق اثر بيردازد؛ زيرا به ديدار معبود خويش شُتافت و اين در حالى بود كه فقط بّ بهار از عمرش را يشت سر مىنهاد.

 (توماس مانه، بزركترين داستانانسراى آلمانى در
 در شهر الويكها با بـ حيات ديات دنيوى كذارد.

 متوسطه (كه در آن شا شاكرد نـوقالعـاده و بـــيـيار
 به كار كرديد و از اين راه امرار معاش من نمود.







متلاطم خود او مىباشد؛ بهطورى كـه ايـن آتـار مملو از حوادث و ماجراجويى است.
 شخصصيتهاى بـرجسـته و مـطبوعات امـريكايى
 يليدىها و نابكارىها را با همان ابعاد گستردهـاش در آن جامعه به نقاشى مىكئيد؛ به همين سبب وى را انسانى ماجراجو و ستيزهجو جلوي
 حتى تاريخ ادبيات امريكا او را جزو نويسندكان مكتوب خود نياورد. او علاوه بر روحيات انسانى، در احساسات

 مى ماشُد. آثار برجسته و شاخص و وى را: اعشــت


 روزها)، (آواى وحش"، و دهها اتـر ديگـر تشكـيل مى دهد.

 مى گذشت، حشّم از دنياى اطراف خود بست و به ديار ابديت بيوست.


متولينكى، موريس (19FQ-1AFY م) (اموريس مترلينگ)، نويسنده، شاعر، محقق و درام
 بِهنهى گيتى نهاد.
وى تحصيلات مقدماتى رادر مدرسهى ا(سن بارب" به پایان برد و جـهـت فــراگـيرى رشـــهى حــقوق، فـلسفه و حشـرهشناسى وارد دسـتگاه گرديد و مدارج آن را با موفقيت يشت سر نهاد و بس از فارغ التحصيلى به سال 1 بال به عضويت كانون وكلاى دادگسترى شهر كان در آمد و بعد به
رياست اين كانون رسيد.

مرگ پدر اثر عجيبى در وى گذارد و عـاملى گشت كه غور او را در فلسفهى هستى و حـيات زيـاد نــمايد و از آن پس شــــروع بــه نــوشتن
نمايشنامه كرد.
 اين آثار براى وى شهرت فراوانى به ار ارمـغان
 اثر شاخص خود به نام " كوه جادويى" به دريافت جايزهى نوبل نايل آمد. او در آنجا نيز به مبارزه عليه نزاديرستى آلى هيتلر و نازيسم دست زد و آثار ارزندهاى از خود بـهجاى گــذارد كـه مـىتوان از آثـار آن دوره بـهـ آنـا
 دمكـــراســى"، ادر مسألهى آزادى)، (اســرهاى إى آشفتهه) و (فاوست) اشاره نمود.
وى علاوه بر نويسندگى متفكرى فلسفى بود
 (شــــوينهاور)" مــــىدانست. وى نـــويسندهاى ("رئاليست) بود كه با تكيه برجنبههاى روانشناسى
 انديشه و روحيات و گـرايشــات قـهرمانانش بـه تصويرگرى مىنشيند. غروب خورشيد عـمرش در سال 1900 و هنگامى كه •V بهار از عمرش می گـذشت، اتفاق افتاد.


محمدبن منور ( قرن ششم هـ. ق ) محمدبن منوربن شُيخالاسلام ابى سعدل از نو انوادكان ابوسعيد ابوالنير است. او مطالبى را كه شيوخ و و بيران خاندان و مريدان شيخ ابوسعيد و ديخـران
 كتاب اسرارالتوحيد را كه بسيار فصيح و نـنس ور و وري ساده و روان و به زبان فارسى است تأليف كرد. سال تأليف اين كتاب را • •ههانجرى نوشتهاند.
(مـترلينگ") در اوج مـحبوبيت و شههرت در
 جهانى و اشغال بـلزيكى تـوسط هـيتلر در سـالل 194.

وى شـاهكار نمايشنامنه نـويسى خــود را را در
سال 19•V به نام (يرندنى آبى)" به قلم كتُيد كه در كمترين مدت به جندين زبان ترجـمهـ كثـت
 به وى لقب اشرافى ״كنت"، را داده بود و پــادشاه انگلستان كاخى را برای وى در آنجا ساخت. او به شيوهى سـمبوليستها انــعار خـود را را مــىسرود و تــرجـمههايش جــزو شــاهكارهاى جاويدان ادبيات فرانسه محسوب مئريردد. او آثار زيادى از خود به جـاى گَـذارد كـهـ مــــوتوان بـه: ((موناوانا")، (امورچگانان)، (اديوان شعر)، (المـوريانهي) و ا(زنبور عسل) اشماره نمود.
 سكتهى قلبى جان به جان آفرين تسليم نمود.


مشكان، ابونصر (وفات الشاهـ ق ق)
ابونصر منصوربن مشكان، صاحب ديوان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوى بوده و از رجال معروف و از نويسندگان قرن پنجم هجرى است. وى در دريــار مسـعود غــزنوى مـقام داشـت و ابوالفضل بيهقى او را الستاد خود خوانده و فضايل او را مى ستايد. ابوالفضل بيهتى آنحچه را از مشكان شنيده بود در كتابى به نام مقامات ابونصر مشكان گرد آورد كه امروزه فقط قسـمتههايى از آن در دست است.

 شاعر و مورخ و جغرافى نـويس ايـران در قـرن هشتم هجرى قمرى بود كه در شهر قزوين متولد شد. افراد خاندانش غالباً مسـتوفيان و مـتصديان امور ديوانى بودهانذ. خـود وى نـيز بـا خــواجـه رشيدالدين فضل الله وزير هم صحبت بوده و از جانب او متصدى ماليات قزوين، زنجان، ابهر و... گرديد. از آثار او سه كتاب باقى مانده است: تاريخ گزيده كه در سال •Vr هـجرى قمرى بـه اتـمام رسانده و به نام خواجه رشيدالديـن نـمود. اثـر ديگـرش ظـفرنامه كـه تـاريخ مـنظومى بـه وزن شاهنامه مىباشُد و در سال Vro تكميل گرديد. نزهةالقلوب كتاب ديگرى است كـه در هـيأت و جغرافيا به فارسى در سال •VF توسط وى نوشته


وى در معره از شهرهاى سوريهى فعلى بـهـ دنـيـا

 هجرى به معره بازگگتت و شروع به نگاشتن آثار خود نمود. وى تحصيلات مقدماتى را در معره و و

 مدت كياهخوارى بيشه ساختح. از فلاسفه و علماى به نام خصوصأ در صرف و نحو و لغت بود، از آثار او مىتوان: لزوم مالايلزم ـ سـطط الزنـد ـ الايى والعضون ـلامع و غيث الوليد را نام برد.


مسُيرالدوله حسن بن نصرالله بيرنيا فرزند مـيرزا نصرالله خان مشيرالدوله از دانشمندان و و مورخان معاصر ايران است. وى براى تحصيل بـه مسكـو رفت و به تحصيل حقوق پرداخت از تحصيل به ايران مرأجـعت نــمود و ور در وزارت خارجه مشَغول به كار شد و يس أز مد مدتى ريا رياست وزارت امور خارجه را مهلـددار شد. وى توانست جندين دوره به وكالت مجلس و همثجنين به مقام نخست وزيرى برسد. از جمله آثار او تاريخ ايران
 حقوق بينالمـلل مى باشد. وى در سـال ITIF خورشيدى چششم از جهان فرو بست. آرامگاه او در امامزاده صالح تجريش در مقبرهى خانوادمى اريا بيرنيا واقع است.

وى در آثارش با تبحر و چجيرهدستى به بروز
نفرت خويش از دنياى بست و دورن اطراف خـود
مى يردازد و از زنان بیاراده كـه عـي گردانى بيش نيستند بيزارى مى جويد و و با قلم قوى
 قهرمانانش رو مى آورد.


 (البهى تيغ) اششاره نـمود. (امـوام) در سـال 1990 دركذشت.


موياسان،كى دو (
 شهر (اميرومانسيل) در خانوادهاى مرفه يا با به جهان بهناور نهاد.


موام، ويليام سامر ست ( 19YF ا940 م ) (اسامرست موام^ نويسندهى توانا و اديب انگليسى
 كثّود. وى هنگام تحصيلات مقدماتى يدرش را از دست داد و سريرستى او را عموى كشيش وى بر عهده گرفت.
 (اليزامت لامبس" را كه نقاشىاى از مـحروميت و رنج و درد مردم انگليس بود، به رشتهى تـحرير درآورد.

او در جنگّ جهانى مــتى بـه عـنوان عضور صليب سرخ و ادازهى جاسوسى مشُغول به كـار شد؛ آنكاه به منظور آشنايى با ملل ديگر سفرى طولانى به دور ارويا و آمريكاى شمالى و جنوبى انجام داد.

تشكـيل مـىدمد. ايـن نـويسندمى قهار در اوج
 جr جهان فروبست و اين در حالى بود كه فـتط سال از عمرش را يشت سر مىنهاد.

 (آندره مورواهی از نويسندكان برجستـه و مـيحققان
 خانواداداى مهم و سرشنـاس جشـم بر كيتى كشّود. آندره مـوروا سٍ از تـرا دبيرستانى به دانشگاه راه يـافت و بـه فـراگيرى رشُتهى يزشّىى مبادرت ورزيد و مدارج آن را با مونقيت به بايان برد.
او هر دو جنگى جهانى اول و دوم را تـجربيه
 زمـينهى جـامعششنـاسى و اجـتماعى بـــه وى داد.

وى كودكى درونگـرا بـود و كـمتر بـا كسى همبازى مـى گرديد. او يس از از اتـمام تـتحصيلات مــقدماتى و دبـيرستانى در وزارت دريـادارى و

 شُروع نمود.
(ا(موياسانه ابتدا حند مـجموعه شــعر مـتـتـر
 نگاشت كه اين اثر اوليه براى او شهرت و و آوازمانى در فرانسه به ارمغان آورد.
(اموباسان) هم خمون نويسندكانى مئل (اداستا يــوفسكى"، (اوان كــوك)، (هـــدايت) و (انـيجهه" مى ماند كه همه چيز را با با خود در تطابق نمى بينند،
 يوزخخند مىزنند، و بالاخره در بايان مان مجنون شده و از جهان در میىنذرند.
او از بـزركترين نـويسندكان (انــتاورآليست)

 حالتهاى روانى خود برداخته است.
 نمودار كردن نقشّها و حالات دارد و بدين لحاظ
 برجسته و ارزشُمند وى مىتوان بير به: (ايك زندكى"، (اداســتان يكى دخـترا"، (اروسـتايى نــيرومندل)، (هــــْحون مــرك"، (إـول دولسـويف") و كـتاب
 كــمدى وى را: (اصــلح در خـانها) و (امـوزوت)


 فرانسوى دو سـال و متهور ل

جــلـرشّ بــاز ركانى بــود كـه در دبـار الويــى
 تحصيلات ابتدايى و مقدماتى را در آموزشعاه و بعل نز حقوتو به دانشـشاه راه يانت.

او تماشاخانهاى تأسيس نمود كـه نخـود نـيز
بازيگر آن بود ولى اين كار با ورشكستگى همراه
گرديل و طلب كاران، وى را به زندان انداختند.
("مولير" چس از آزادى از زندان، به تـوصيه و تشويق (الويى پحهاردهمم) دوباره به زندگى هنرى بـرگشـت و بـه هـهمراه گـروهى از بـازىگران هــم

آنگاه از حرفهى هزشكى روى برتافت و به ادب و هنر هرداخت.
او هــمتت خــود را در نــوشتن بــيوكرافـــي
شخصيتها به كار بـرد و از ايـن راه بـه شـهرت فراوانى رسيد.
وى مدتى به كـاوش و تـحقيق در ادبـيات و تاريخ هرداخت و بالاخص در فـرهنـى و تـاريخ انگلستان همتى والا نهاد و سبس بـه ا(عـضويت فرهنگستان ادبى" برگزيده شد.

وى در كــاوشىهاى تـاريخى و بـررسىهـاى ادبى، شيوهاى علمى و جذاب دارد و نظريات او جملگى بر پايهى مطالعه و تجربه و تحقيق استوار است.

از آثار برجسـته و شـاخص وى در زمـينهى
تحقيق تاريخى مىتوان از: (اتـاريخ انگــلستان و خــاموشى هاى كــلنل برامبل)، اتاريخ آمريكا)، (مطالعات انگـليسى" و و (ابيانات دكترا و گرادى) نام برد.
اين مـحقق و نـويسندهى بـرجسسته در ســال
 بشـت سر مىنهاد، جشـم بر حيات خـويش نـرو بست

( ابو الفْفل رشُيلداللـين الميبلى كه اثر مسعروفف او كثــفـ الا ســرار و عـلدةالالــرار مـىباشـل و آن در حقيقست شُرححى اسـت بـر تـفسيـر فـرآن خــو آحـه عبلدالله انصشارى در اواخحر قـرن نـنتـم و نــــهـى
 معروف او كه بيش از دو هـزار صمـفحه دارد، در
 كه مؤلفـ وحنل سال به نگاشتت ايـن اتـر ارزنــلده سـركرم بوده استغ. در اين تفسير بعلد أز نقل آيه ها سه نوبـت درباری آنها سـخن كُفته شـلـه السـت: نتخست به جنبههاى لغوى و بارسیى ظلهر آيـهها تو جحه شُلده است. در نوبت دوم احكام و اخخبار و نوادر بيان شلده و در نوبت سوم، تأويل صمو فيان و رموز عارفان، لطليفـ و اشارههـاع اهـ طـريقت
 رـرداختس. آنان بلون واههـه از متتقلان و دشّهنان خويشّ ملت


 كملى فینوشـت تو انسـت در جحهان هنر و اذـب
 بیو قفه و شُب نـخوابـى هاى قـولانى در تــمامى
 بردانخت و به خونـى بـا آنهـا آشـنا كُرديل. آنّار برحسته و شاخْص وى عبارتنّل از:
 د قـــيوت"
 د
"مولير" در سال
 را بلدرود گْفت.


واعظ كاشفى ( وفات• 91 هـ. ق)
ملاحسين واعظ كاشفى از دانشممندان نامى اواخر دورهى تيمورى و معاصر سلطان حسين بايقرا و اهل سبزوار است.
از آثار معروف او كتاب انوار سهيلي است كـي كه
 ديگر، صحيفهى شاهى (مخزن الانشاء)، روضـة النـــهـها، المــواهب العــليه، اســـرار قـــاسمى و معروفتر از همه، انحلاق محسنى است.


واعظ اصفهانى، سيدجمال الدين

از آزادىخواهان و سخخنوران ناملار و فداكار ايران در دورمى انـــــلاب مشــــروطيت است. او بـا
 انسجام و وحدت را در بين انـقلابيون استحكام مى بخشيد.
وى ســرانــجام جـان خـود را در هـمين راه
كذاشت؛ بدين معنى كه به دستور محمدعلى شـاه
به او تهوْى مسموم خـورانـدند و سـس وس وى را خفه كردند.
مسحمدعلى جـمالزاده نـويسندهى مـعاصر، فرزند اين آزادىخواه بزرك است.

نــمايشنامه، شـــعر و حــتى كـــتارها، آوازمایى جاويدان يافت. آثار وايلد از جنبهى هـنـرى ايـن برجستكى را دارد كه افكارش را مبتنى بر تز اههنر ايلر
 اعظم ادبيات اروبـا بـا كـرايشــات بـه طـبيعت و اجتماعى بودن مطرح بود. ويزكى ديكر او از جنبهى فردى است كه بـ با به هم ريختن آداب و سـنـن و رسـوم سـنتى مـردم انكليس همراه بود.

نامهاى لبادبزن خانم ويندرمير" و (اشوهر ايدهآله" به شهرت فراوان رسيد.
او علاوه بر نمايشنامه به شعر و و مقالات هز و انتقادآميز نيز روى آورد، به طورى كه زمانـيانى به جرم خدشهدار نمودن اخلاق عـمومى اجـتماع،


 اسكاروايلد در اواخر عمر به شـهر كـريحك (ابرنوال) رفت و يس از جندى بـه شـهر ا انـابل") سوئيس و سبس به شمال فرانسه رفت و عاقبت، در سال . .19 در شهر باريس جشسم از حـيات فروبست و به ديار ابديت بيوست، در حالى كـه

فقط F\& سال داشت.


وايلد، اسكار افلاهر تى ويلز
( $19 \times-$ - $1 \wedge \Delta 8$ )
(ااسكـار وايـلده) نـويسنده، نـمايـشنانـامه نـويس و
 در خانوادهاى با فرهنـى و ونيمه مرفه به دنيا آمد.

 دوبلين به دانشُكاه راه يافت و در رئتي رئهى ادبيات كلاسيكا يونان و رم در دانشُكاه (ماكدالن كـالج آكسفوردا) مشُغول تحصيل كرديد.

نويسندكى كرد و قـدم بـه جـهـهان قـلم و انــــيشـه كذارد. او مدتى قبل از سروع نويسنديـد عنوان معلم زيباشناسى مشغول به كار بار بود. او بــا خــلق آتــارى در زمــينهى داســـانـ،

او سالها قبل از كثف قطب شممال، مطالعات

 ارزنــدهاى جـون (امســافرت بـه مـركز زمـينين) و
 (اورنه) با همان ذهن قوى و تخيلى خود كه دي در جهارجوب فوايد و تنورىهانى رياضى و عـلمى برورش مىداد، آثارى جون (آكردش در اطـي اطراف
 نه تنها در فرانسه بلكه در ساير كشور رماى اروبايى رقم زد.
سيس بـه نــارش كـتابهاى (ابـيست هـزار فرسنگ زير درياا، و (ميشل استروكف)" برداخت كه با استقبال بینظيرى روبهرو كشت. او خود معتقد بود كه روزى ايـن تـنـيلاتش

 موشكها به حقيقت بيوسته است.
 وسيلهى جوانى ديوانه با كلوله مجروح شد و اين امر او را خانننشين كرد و حتى در در اواخر عمر اور او را را به كورى و كرى كثـاند، ولى ذهن و انديشهى او
 زرفى را خلق نمود كه هركز از خاطرهها فراموش نخواهد شد.
شاهكار او را منتقدان، (دور دنيا در •^روز") مى خوانند، كه از زيـباترين بـيـيانها بـراى اراريـى ذهن بيحيده و خلاق استفاده نموده است.


ورن، زول (
اين نويسنلدمى خيال برداز و روشن فكر در سال 1AY^ در فرانسه و در خانوادهاداى متوسط الحالل پا به عرصهى هستى نهاد. بدرش قاضى عالى تبه بود و او رانيز تشويق به فراكيرى رشتهى حقوق نمود؛ إما با درس كمى كه در كودكى خوانده بود، نتوانست در اين رئته موفقيتى كسب كند و با مختصر خرجى فرستى بدر به نگارش داستان و نمايشنامه برداخت. زرول ورن با دنياى تخيلات خود كه همراه با
 هفته در بالنه همت كماشتـت اين اثر با با استـقبال

 منتظرهاى براى او به ارمغان آورد.

 اين نويسنده و متفكر بزرگ فرانسوى سال 1\&9F در شهر هاريس و در خانوادهالى متمول حشّم بر آسمان نيلى كشّود.

وى پس از اتمام تـحصيلالتُ در مـدرسهى (زٔزوئيتها") به كارهاى ادبى و بعضاً سْياسى روى آورد. او با شُور و شعف فراوان به تفكر در مسايل و معضلات آفرينش پرداخت و اولين اثر ترازدى او خود را سال IVIN كه منبعث از داستان (اوديب") مى باشدل، انتشار داد.

وى ســــال • IVF مــــجموعهاى بــه نــام (انوشتههايى چند دربارهى ملت انگلستان)| منتشر ساخحت و مورد استقبال مردم فرانسه قرار گرفت. "ولتـر" در تــدوين دايـرةالمـعارف مـعروف
(اافـريم خــمبر) كـه حـاوى انــديشُههاى فـلسفى

زول ورن در ســــال ه• ا9 و در ســن VV سالگى ديده از جهان فرو بست.


وصاف الحضر ه( متولد اديب شــهاب|الديسن عـبداللـه از نـويسندكان و شُاعران قرن هفتم هجرى است. لقـبشّ وصـاف الحضره و تخلصش شرف مىباشد و در شيراز به دنيا آمده است.

مهمترين اثر او تاريخ وصاف مىباشد كه نام اصلى آن تجزية الامصار و ترجية الاعصار است و در ه جلد و ذيل (دنبالهى) تـاريخ جـهانكشاى

جوينى است.
سبكى انشاى كتاب متكلف و مصنوع است و در آن قرينه سازى و سجع بازى و مزدوجيردازى بسيار وجود دارد.


هدايت، رضاقلى خان (IrAA-IrIA هـ ـ ق)
رضا قلى خان طبرستانى كه به لله باشى ملقب شد،
در تهران به دنيا آمد و در شيراز به تحصيل دانش
چرداخت. در موقع سفر فتحعلى شاه به اصـفهان
مــورد تــوجه شـــاه قــرار گــرنت و بــه لقب اميرالشعرايـى مـفتخر شــد. جـون فـتحعلى شــاه دركذشت، به دريار محمدشاه و بعد از آن به دريار ناصرالدين شاه راه يافت و از طرف نــاصرالديـن شاه به رياست مدرسهى دارالفنون رسيد. هدايت در لغت، تاريخ و تذكره تأليفهايى دارد كه از آن جمله است:
تذكرهى مجمعالفصحاء، فرهنك انجمن آراى
ناصرى، بكتاش نامه، نرادنامه، رياض العارفين و بحرالحقايق.

اين مرد دانشــمند سـه مـجلد بـر مـجلدهاى

جارى زمان بود به همراهى ("بوفون)، (امنتسكيو") و \#روسو" شركت جست و با \#دالامبر" و (اديدرو") نيز همكارى نزديكى داشت.

وى فيلسوفى بـه مـعناى واقـعى \#انـتلكتول"، مى باشد كه همه جیز را بـر مـبنى عـقل و مـنطق مى بذيرفت و از خرافهيرستى عوام و اشراف بـه شدت بيزارى مى جست. از آثار مهم وى مىتوان
(افرهنگ فلسفى"، \#كـانديد"، \#تـاريخ شـارل دوازدهم)" و ("ترن لويى خهاردهمم) اشاره نمود. اين انديشمند شهير در هايان عمر با آوازهى بلند و عزت فراوان زيست و سال IVVA حشّم بر اين جهان بست، در حالىكه AY سال از عمر پر ارزش و ثمربخش او مىكذشت.

در پاريس ادامه داد.
در همانجا بود كه يكبار به تصد خودكشى
خود را در رودخانهى سن انـداخت ولى نـجات بيدا كرد.
در اه ا ا سفرى به هندوستان كرد و در آنجا به فراكيرى زيان بهلوى بردأخت و آثار كرانبهايى را از اين زيان به فارسى ترجمه كرد.
وى عضو ادارهى اقتصاد و ادارهى مـوسيقى در آن زمان بود و مدتى نيز به عنوان مترجم زبان
 هرداخت.
در ادبيات مدتها با اساتيدى خون مـجتبى مينوى و مسـعود فـرزاد هـمكارى داشت و آتـار كرانبهايى را به ادبيات ايران تقديم داشته است. روزه لسكو عضو انجمن بينالمللى يونسكو متفكر بزرك فرانسوى او را نابغهاى بزرك قلدداد كرده است. برخى وى را نابغه و بعضى ديوانه و كج خو و ماليخوليايى و سرخورده توصيف كردهانــد؛ ولى
 كرفت و به قول مولوى: هر كسى از ظن خرد شد يار من وز درون من نجست اسـرار مـن هدايت در I I بار ديعر به باريس رفت و و در حيات خود خاتمه داد.
وى را در برلاشُز (بـزركترين و مـعتبرترين


تاريخ روضة الصفا افزود و آن را روضه الصفاى ناصرى ناميد.

 نويسندهى مـاهر و داسـتانبرداز مـعاصر ايـران،
 شـمسى در خانوادهاى مرفه در تهران متولد شُد. از همان اوان جـوانـى از طـبقهى اعـيان و اشـراف كريزان و به ميان أفراد عامى و طـبقات مـتوسط اجتماع مىرفت. اكثر داستانهاى خود را نيز در همين زمـينهها بـه رشـته تـحرير درآورده است. هدايت، قلمى توانا داشـت و در نويسندگى و روان نويسى بسيار متبحر بود. علاوه بـر آن، عــلاقهى شديد به ايرانشُناسى و ادبيات و هنر ايران داشُت و از جمله كسانى بود كه با اولين دسته از محصلين اعزامى ايران به اروبا رفت و تحصيلات خـود را

او نيز همانند برخى از هم صنفان خود درس

 شاعرى روى آورد و مدت مديدى به مـطالعه و نوشتن اشعار برداخت.

او به سال 1^99 إولين مجموعه شعرى خود
 مدتى در هند زندكى و از فرهنكى آن ديار ارتزاق نمود. وى سال إ إ به سوييس رفت و مدت 11 سال را در آنجا سترى كرد تا اينكه تابعيت آن كشور را يذيرفت و تا با بايان عمر در آن آنجا با باقى ماند. وى سال 1949 برندهى جايز جايزهى نوبل ادبى كرديد.
شالوده و مضمون اصلى داستانهايش تنازع ميان ماديت و معنويت است كـه در آن مـيان بـهـ سوى رامى به درون خويش مى باشد. آثار ارزنده و شـاخصص وى عبارتند ازي:


خاطر آن مونق به دريافت جايزهى نرئ نويل شد.)
 وى محسوب میكردد و „كرك بيابان.")
او در سال ا99Y ادر كشور سوييس ديده از هستى بر بست و در دل خاك سياه مسكن كزيد.

زولا ـ اسكاروايلد ـلافونتن - بيتر وايلار و آلفرد
 كتابهاى:

زنده بهكور - حـاجى مـراد ـ آبـجى خـانم




 ســاسان ـ مـازيار ـ افســانـى آفـرينش و وغ وغ وغ ساهاب، نام برد.


هسه، هر مان (198Y-IAYY م م



ديده به جهان مادى كشُود.

او يكـ رئاليست به تمام معنى بـود و بـدين
 اسپانيا در راه حق و آزادى جنگيد و حتى مجروح كرديد. وى با تجاربى كه از اين جنگىها به عنـوان خبرنگار روزنـامهى ॥اكـانزاس ســيتى اسـتاره بــهـ دست آو رده بود، توانست روح دإستانهايش را با واقعبينى آميخته ساخته و اسكلت واقـعى بـراى
آنها بسازد.

او كتاب \#براى كه زنتعها به صدا درمى آيده را
شايد با تأسى از خروش فيدل كاسترو در قارهى امريكا نوشت و كتاب بزرگ (امرد بير درياه را با تمامى اسـتعداد وجـوديش نگـاشت كـه بـرايش جايزهى بزرگ نوبل را به همراه داشت. ارنست همينگوى در سال اهوا 199 در ويلاى خود در (اسون والى" ايالت پآيداهو" با كـلولهى يك تفنگ شكارى به طرز مشكوكى جان خود را باخت و به ظاهر خودكشى نمود.


همينكوى، ارنست(1^9^1-1991 م) "ارنست ميلر همينگوى" نويسنده و روزنامهنگار مـعروف امـريكايى سال 1^9^1 در شـهـر (اوك جاركى" ايالت (ايلى نويز"\# حشـم بـر كـيتى يـهناور كشود.
پدرش چزشكى متبحر و حاذق بود و تمايل داشـت پسرش نيز از اين راه خلدمت خـود را بـه
 ســرشارى داشت بـه حـرفهى نـويسندكى روى آورد.
(ممينگوى) اولين اثر خود را سال 19 ا 1 كه شــامل سـه داسـتان و چــند شـعر بـود در شـهر (اديزُون) فرانسه منتسُر كرد. امـا اتـر بـعلى ايـن بزركى مرد ادبيات جهان به نام (وداع با اسلحهه) بود كه اشتهار فراوانیى براى وى كسب نمود.

هوكو سال |AF| به | اعضويت فـرهنگستان

 وى در سال 1^٪^ و تبعيد او در اثر مـخالفتش مبنى بر به قدرت رسيدن نابلثون سوم به عـينوان آثار و تلاشهاى سياسى وى مىتوان انـان نام برد.
 عمر خود را در راه ادبى، هنرى و سياسى كذراند.
 بشرى دستبه خلق بزركترين آثارش زد و كتاب معروف (ابينوايان) را به رستهى تحرير كشاند. هوكو در مدت تـبعيد خـود نـيز اتـر مـهـم و
 زندكى و خلق و خوى مـردم فـرانسـه در قـرون
 "گوريّيشت نتردام" مى باشدل
 يششرفت نموده بود؛ ولى اين سبك به دست رست توانا و متبحر وى به اوج قـدرت و رونتق رسـيد؛ لذا
 مكتب مى خوانند.
كذشته از اينها، وى شاعـرى توانا بود و در اخلاق، سمبل مهرورزى و نوع دوستى محسوب مىىرديد. آثار وى همه آكنده از اندوه و و شاديى، رنــجها و وـــيعدالتـــها روحيـات متضاد انسانهاى متفاوتى از جـامعهى اطراف خود مىباشد از آثار برجستهى ديگر وى مىتوتوان به:

 "ويكتور - هوگو" نويسنده و شاعر و و سياستمدار فرانسوى در سال 1^•Y در خانوادهاى متمول و و

متشخصص يا به كيتى نهاد. او در اوان كودكى ذوقى خاص و وافي و هنر داشت و بدين سبب جوانى را بـ به تحصيل و وري انجام كار كذرانيد. دوران تولد تا جـوانـى هـوكو
 عواملى جون بيهودكى جنگى و محيط ير حادثه و و آشنايىاش با نويسندكان بزركى جون
 توانست اين مجموعه را با روح حساس و نكته سنجش بياميزد و به خلق آثارى فـنانايذير دست

(آلّب و بيرنه)، (اكلود ولكرده، آتئتر آزاد شُده) و (اتيرهبختانل) اشاره نمود.
(اكــاركران دريـا)، (امــردى كـه مـيخندد)، آآخرين روز يكـ مـحكوم)، "نـإبلثون كـوجك"،

تـخلص او (م. امـيد) است. آثـار او عـبارتند از: (ارغنوان •سץ ا) (زمستان هr هr|) (آخر شاهنامه
 (ITYA

كارهاى ديگر او نيز: بهترين اميد، عاشقانهها و كبود، درخت و جنگگل، بِير و پسرش، نقيضه و نقيضه سـازان، بــعتها و بـدايـع نـيما يـوشيج، دوزخ، اما سرد، اينكى بهار ديگر، عطا و لقاى نيما يوشيج، زندگى مىگويد: اما بايد زيست. وى در روز يكشنبه جهارم شهريور 9\&٪ا در تهران بدرود حيات گفت و بنابر وصيت خودش، او را در جوار فردوسى بزرگ در باغ طوس مشّهد به خاكى سبردند.
لحظهى ديدار نزديك است باز من ديوانهام، مستم باز مى لرزد دلم، دينم بازگويى در جهانِ ديگرى هستم. هاى ! نخراشى به غفلت گونهام را تتي!


اخوان ثالث، مهـى (

مهدى اخوان ثـالث در سـال V• Y شــمسى در خراسان ديله به جهان گشود و در سال ITYV به تهران آمد. او كار خود را بـا مـعلمى آغـاز كـرده،

اديب تــمام عــمر مـجرد زيست و در ذيقعدهى IYYF هـ ـ ق در مشهد درگذشت. اشعار وى در حدود ينج هـزار بـيت قـصيده و غـزل و رباعى است و بيشتر به سبك خراسانى است كه
 رسيده است:

كـــاشكى دلبــر مسن، بــا دل مسـن داد كـــند كــا.گــاهى بــه نگــاهى دل مــن شـاد كــند

تـــرسم آن ليــلمى رخــــار، بـــدان شـــيرينى دل مســجنونِ مــــرا، روزي فـــــرماد كــنـد

جون بر آن روى و بر آن موى، وزد باد مــمى دل مســن يــــاد ز فــرمودهى امــتاد كـــند

رآن سيه زلف بر آن عـارض كـويع كـه مـمى بــــ بـــــر زاغ كســـى، آتش را بــاد كـــنده

بــادهى تـــلخ دمـــد، بـوسهى شــبرين نــدهد داورى كـــو كــ مـــيان مسـن و او دادكــند

هاى! نِريشى صفاى زلفكم را دست! و آبرويم را نريزى، دل! ای نخور رده مست لحظهى ديدار نزديك است.


اديب نيشابورى (IFFF_ ITAI ( شيخ عبدالجواد اديب فرزند مـلاعباس در سـال I Y I اه . ق در نيشابور بهدنيا آمد. بدر او كشاورز بود. وى در جهار سالگى به علت بيمارى آبـله، چششم راست و قسمتى از چششم جـب خــود را از دست داد؛ ولى با اين وجود تا 1 اسالگى علوم مقدماتى را در زادگاهش آموخت. سبس به مشهـد رفت و در مـــرسهى خــيرات خـان و بـعد در مدارس (فاضل خان و نواب)" فنون ادبى و شعر و لغت عرب را آمـوخت و جـهل و سـه سـال مشهد به تدريس طلاب پرداخت.

نـــــــرومايه را دار دور از بــــرت
مكـن آذ كـ نـنـكين شـود كـــرهرت
جـو دسـتت رســد دوستان را بــاى
كه تا در غم آرنــد مـهرت بــ جـاى


اسعدكركانى، فخرالدين(وفات 499 هـ ـ ق) فخرالدين اسعد كركانى از شاعران شـيرين اونيان بـيان قرن بنجم هجرى است. از زندگى او اطلاع روشن و درست در دست نيست. نظم داستان شيرين و وري وري روان و زيباى (اويس و رامين) به او منسوب است
 كرده و با عبارت و كنايتى خوش و و دلجابذير بيان
 و رقّت احسانس يكى از بهترين و دلنشينترين داستانهاى منظوم عاشقانه به شمار مى رود. نظم اين داستان را در سالهاى PY\& مجرى بـه بـعـد

اسدى طوسى ( وفات سال 490هـ ـ ق ) از شعراى قرن بنجم است. او مشهور به اس اسدى و و محل تولدش طوس از شهرهاى خراسـان است. كرشاسبنامه منظومهى معروف حكيم ابـونصر على بن احمد طوسى است كه به سـبكى مــنوى نوشته شده است. از ديگر آثار اين حكيم عبارتند از: فرهنـگ لغـات تـوس، الابــنـه، عـن الحـقايق الادويه (اين كتاب از ابومنصور موفق هروى است

ولى به خط اسدى استنساخ گرديده است است. ابيات ذيل از گرشاسب نـامهى اسـدى نــلـ مىشود:
بس از من جنانكن كه بيش خـــاى




شُاعرهى ارجمند جندان طولانى نبود و به سـال . مزار وى در جوار صحن مطهر حضرت معصومه (س) در شهر قم است. جند بيت از شُعر معروفشّ بـه نــام ا"مست و هوشيارش:
مـستـسب مســتى بــ ره دبـــد و كـريبانش كـرفت مست كفت اى دوست اين بيرامن است افسـار نـيـت كــنت مسـيبايد تــو را تـا خــانـى نــاضى بـرم
 كـــت ديـنارى بـــهـ بــنهان و خـــود را وارمــان

 كــنت در سـر مــل بـايد بـكـلامى عـار نـــــت

دانستهاند. سال وفـات او كـه پس از ايـن تـاريخ است، بهدرستى معلوم نيست.
ايــنـا چـــند بــيت از شكــوه و زارى ويس هنگامى كه مى شنود رامين همسر ديگرى اختيار كرده است كه به دايهى خود بيغام مى دهـد و و درد دل مى كند كه به رامين برساند: دريـــا رنـــنه رنــج روزكــارم دريــــغا ايــــن دل امــــــدوارم

كه خود روزى ز رنجم برنخوردم
بكردم در جـهان جـون كـاروانـــ

كــ تـ يــابم زگـمكثـته نــــنى



اجـتماعى مــردم عـصر خـود دارد. عـمر ايـن


امير معزى( قرن ششمهـهـ ق)
 نـــيشابورى از شــعراى بــنام و اســتاد دورهى سلجوقيان مىباشد و پدرش عبدالملكى بـرهانى شاعر دربار آلب ارسلان بود. وى چس از مرگِ پدر در دستگاه سلجو قيان وارد شد و به دريار ملكشاه سلجو قى راه يافت. سيس در دريار سلطان سنجر بود و در همين ايام بود كه به ضرب تير سـلطان سنجر كه اشتتباهى به وى اصابت نمود زخممى شد

و به روايتى بر اثر ضرب همين تير كشته شد:
اى سـاربان مـنزل مكـن جـز در ديـار يـار مـن
 ربع از دلم ير خون كنم، خاكى دمن كلكون كنم اطلال را جـيحون كـنـم از آب جشُــم خـويشتن


امرؤالقيس (.•ه-•هاق • م)
شاعر دورهى جاهليت و از افراد قوم بنىاسد بود. مدتى مداح قيصر روم بود و امارت فلسطين را نيز بـر عـهده دانشت و بـه مـرض آبـله درگـذشت. اشعارش از جمله اشــعارى بـودند كـه بـه سـبـب استحكام ادبى به نام معلقات سبعه بر ديوار كعبه
 پاريس پابپ گرديد.

مر عضو، ز امضاي تو غارتكر دلماست ایى آفتِ جــان، بـهر كــجاى تـو بـميرم كر عمرِ ابد خوامـم از آنست كه خــوامـم آذتــدر نــميرم،كـه بـه جـاى تـو بـميرم


انورى(
اوحدالدين محمدلبن مـحمد در قـريهى بـدنه از توابع ابيورد دشت نحاوران خراسان متولد كرديد. القاب وى اميرالاجل و حجة الحق مى باشد. ابتدا خاورى تخلص مىكري و سبس انورى را برگزيد. علاوه بر ادبيات كه به درجـهى اعـلى مـهارت و استادى رسيد، در رياضيات و فلسفه نيز مهارت داشت. بيشتر عمر وى در معيّت سلطان سنجر كُذشته است:
آلودهى مــنت كــــان كـم شــو

تا يكـ ثبب در وثّاق تـو نــانست

آرى چو بيش آيد تضا، مُروا شود جون مـرغوا جاى شـجر كيرد كيا، جـاى طـربكــيرد نـــجن

 نامش كريم و نام خانوادكى اش اميرى است. او به سال 1 M^9 هـ ـ ش در روستاى فرخ آباد فـيروز كوه بـا بـه عـرصهى وجـود كـذاشـت. در هـفت انـ سالگى در تهران پدرش از دنيا رفت و چس از آن در مدارس همان شهر به تـحصيل چـرداختت. در ضــمن در مـدرسهى مـروى عـلوم قــديم را فـرا گـــرفت. وى در مـهر مــه بوگا در تـهران در كذشت. ديوان اشعار استاد اميرى در دو جلد به حاب رسيده است كه شامل: قصايد و غـزليات، مشنويات، قطعات و منظومهها مىباشُد:
 صيدِ تو شدم من، كه بـه بـاى تـو بـعيرم
اى آمدهكريان تو و خــندان مــد كس وز آمــدن تـو كثــتـ شـادان هـــد كس
امروز جنان بـاش كــه فـردا جـو روى

خندان تو برون روى وگريان ممد كس


اوستا، مهر داد (A • • از غــزلسرايـان مـعروف مـعاصر است. اثــعار دلنشين و مردميسند زيـادى سـروده است. وى كتب متعددى را تصحيح و تأليف كرده، از جمله: عـقل و اشــراق، رسـالاتى در مـنطق و فـلسفه و روانشناسى و اخحلاق، ديـوان سـلمان سـاوجى، رسائل خيام، سـخن شناسى در شـعر. مـجموعه
 اوستا مـدتى هـم در وزارت ارشـاد اسـلامى بـه خدمت اشتغال داشت. در سال . I YV هـ ش اين شاعر گرانقلر وفات يافت:

اى نفس بد رستـى قــناعت ثــو
كانجا ممه هـيز نـيكـ ارزانست
تـا بـتوانــى حــنر كـن از مـنت
كاين منت خلت كامش جانسـت

 ركـنالديـن اوحــى در مـراغـه مـتولد شــد و از شعراى مـتصوف آذريـايجان است. بـه عـرفان و تـصوف عــلاقهى زيــادى داشت و از يـيروان ابوحامد او حدالديـن احـمد كـرمانى (از عـرفاى معروف) بوده و تخلص خـود را نــيز از نــام وى كرفته است.

وى بيشتر عمر خود را در اصفهان گذراند و
در اواخر عمر به مراغه رفت و در هـمانجا نـيز وفات يافت. دوبيتى ذيل از اوست:

حافظ مدفون است:
من كه بيهوشم از او، مست شُرابم مكـنيد مكـــنيد از لب او يــاد خــرابــم مكـــيد

يـاد او در سـر مـم، بـيشترم مـىسوزد سوختم آ خــر از ايـن بـيش كـبـبم مكــيد

بارى از يارى غيرشُ به من ای مــمنفـان مسـدميد آكــهـ و ديــه هـر آبـم مكـنيد


ايوج ميرزا(IFQ|
ايرج ميرزا جلال الملكى در تبريز متولد شـد. از طرف ناصراللدين شاه قاجار ملقب به صدرالشُعرا گرديد. زبانهاى فرانسه و روسى و تـركى را بـه خــوبى مـىدانست و مشُــاغل دولتـى زيـادى را


كرده أست.
سبك وى در شعر معمولأ سادگى و روانـى

با من بكو تا كيستى؟ مـهرى؟ بكـو، مـامى؟ بكـو خوابب؟ خياللى؟ حيستى؟ اشكم؟ بكو، آهـى بكـو راندم جو از مهرت سنخن، كنتى بسوز و دم مـزن ديكر بكو از جان من، جانا جه ممى خوامم؟؟ بكو... مــن عــاشتق تــنهاييم، ســركُتـهى شـــيلايــيم ديوانهى رسواييم، تــو مـر هــه مـى خواهـى بكـو


از شاعران دورهى صفوى است. از آثار معروف او او مــنّوىهاى سـحر حـلال و شـمع و يـروانـه را مــىتوان نــام بــرد. أبـيات لطـيف و غـزللهاى

عارفانهى زيبايى دارد.
قصايد زيادى در ذكر مـناقب و صـفتهاى نيك رسـول اكـرم طــهارت دارد. مــجموعه ربـاعيات وى بـه نـام ساقىنامه نيز مـعروف امست. وى در جـوار قبر


 عارف و متصوف ايران است و بـيـشتر حياتس معاصر با سلاطين سلجوقيان بوده است. مسلكى درويشى و دل بريدن از ظواهر دنيوى، شـيوهى اريـى عارفانهى اوستْ. وى ملقب به (عريان) است. باباطاهر از شعراى صاحبدل و ار ار دردمنـ بوده و اشُعار وى كه اغلب به لهجهى محلى (شبيه به لرى) سـروده شـــده جـزء فـهلويات مـحسوب مىشُوند: يكـــى درد و يكــى درمــون بـــنده
يكــى وصـل و يكـى مـجرون بـسـند.
من از درمون و درد و وصل و مجرون
بســـندم آنــجه را جــانون بـــنـده
مجموعهى كـلمات قـصار وى بـه عـربى در

اشتعار او مىباشد:
و• جه خوب آمدى صفا كردى
جه عجب شـد كـ ياد مـا كـردى
ای بــــــ، آرزويت مـسكردم
خوب شـد آمدى، صـفا كـردى
آفـتا ب از كـــام سـمت دمـيد
كـ تـو /مـروز، بـاد مـا كـردى
اشــعار و ابـيات زيـبـبيى در مــوضوعات
اجتماعى سروده است كه هر يك در نــوع خـود
ظرافت و استحكام خاصى دارند.

درگــنشت و در گــورستان ظــهـيرالدوله (بــين تجريش و دربند تهران) مـدفون است. نـوشئتهى سنگ مزار وى با اين ابيات شروع مىشود: 'ى نكـــويانكــه در ايــن دنــياييد


اين كه خغته است در اين خاك منم
ابــرجـــه، ايـــرج يُـــرين ســغنم
مـــن مثـــت جـهان است ابـنجا
يك جهان مئت نـهان است ايـنجا

مـرو كـه سـوز „فـغنانى، بكـيردت دامـن سحر كه ياد كند مجلس شبانهى خـويش

 هم دوره با سلسلهى طاهريان بوده و در نيشابور زندگى مىكرد، ديوانى داشته كه فقط ابياتى از آن در دست است از جمله:
مهترى كر بد كام شير دراست
شو خطر كن زكام شير بجوى
يا بزركى و عزّ و نعمت و جاه
يا جو مردانت مرك روياروى

رسالهها و كتب وى خبط گرديدهاند. اما بـيشتر شهرت وى به خاطر سرودن دوبيتىهايى است كه از وى به جا ماندهاند.

مقبرهى اين شاعر و عارف نامى در قسـمت غربى همدان مـوسوم بـه بـن بـازار و روبـهروى مقبرهى امامزاده حارث بن على واقع است.


از شـعراى دورهى صفوى است. مدتى در تـبريز اقـــامت داشُــته و در دربــار ســلطان يـعقوب آققويونلو مىزيسته است. اششعار و قصايدى در
 بب بسنر افتم و مردن كنم بهانیى خـويش
بدين بهانه مكر آرمت به خانهى خــويش
بسى شـب است كــ در انـتظار مـقدم تـو
حراغ ديده نهادم بر آسـتانهى خـويش...


بر هان تبريزى ( قرن يازدهم)
محمد حسين بن خلف تبريزى معروف به بـر برهان خلف تبريزى شاعر و لغتنامه نويس ايرانى در قرن 1 اه ه . ق در تبريز متولد شد وى مؤلف كتاب لغت برهان قاطع و معروف بـه بـرهان است و بـراى تأليـف كـتاب خـود از فرهنگ جهانگيرى و فـرهنگ سـرورى استفاده نمود و آن را به نام سلطان عبداللَّه قطب شـــــــهـ، بادشتاه شيعه مذهب هند نمود. اين كتاب به اهمتمام دكتر محمد معين در جهار جلد جـابٍ و مـتتشر شده است.


بايرون، لرد جرج (
 شاعران رومانتيسم است كه مدتى در سـويـيس و آلمان به سر برد و حند سالى نيز به مشرق زمرين


 جنگ كثئه شد. آثار وى عبارتند از: ساعات فراغت ـ رامشگران انگّليسى ـ زيارت جايلدهارولد ـ نامزد آبيدوس - راهزن ـ زندانـى شيلان - دون زوان.

با شه ايران ز آزادى سخن گفتن خطلست كار ايران با خداست

مذهب شاهنشـه ايران ز مذهبها جداست
كار ايران با خداست
شاهمستت و ميرمستت و شـحنه مست و همه مست مملكت رفته زدست

هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا بهـياست كار ايران با خداست


بهبهانى، سيمين ( متولد\& • 4 هـ ش ش )
سيمين بهبهانى (خليلى) در سال 9 • 9 هـجرى شمسى در تهران متولد شد. بدرش عباس خليلى نويسنده و روزنامهنگار و صـاحب دههـا تأليـف

[^0] مادرش نيز شُاعر و نويسنده و روزنـامهنگار بـــود. ســيمين تــحصيلات دانشگــاهى را در


## 

 محمدتقى بهار ملقب به ملكالشعرا، در تهران به دنيا آمد و از شاعران نامَآور هـعاصر است. چـــند دوره نمايندهى مجلس بوده و سالهها به تدريس در دانشگـــــاه اشــــتغال دانـــته و در كــابينهى قـوامالسـلطنه وزيـر فــرهنگ بـوده است. كـتاب معروفى به نام سبكـشناسى يا تاريخ تحول نـــر پارسى دارد كه بسيار ارزشمند است. مسحمدتقى بيمارى سل دركــشـتـ. اشـعار او بسـيار روان و ارزشــــمنـندند. وى از شـــاعران مــبارز دورهى مشروطيت بود. او در مورد اسـتبداد مـحملعلى شاه قاجار شعرى گفته، كه چند بيتى از آن ذكـر
مى شود:


بوشكين، الهسانلر سركيئويج ( D IArY_ IVaq)
\#الكســــاندر ســـرگيئويج بــوشكين" شـــاعر و نويسندهى اهل شوروى در سال IV99 مـيلادى

در خانوادهاى ثرو تمند پا به جهان نهاد.
علاقهى وافرش به كتاب از كودكى جلوه گـر بون. بـدين لحـاظ پس از اتـمام تـحصيلاتش در مدرسهى اشرافى (اتسارلس كويهسلو" به شاعرى
 دبيرستانى به شغل هاى دولتى روى آورد و داراى انى گرايشات سياسى گرديد.
محيط آن زمان روسيه مخصوصاً در طبقهى اشراف حنين تلقى مىگرديد كـه تكــلم بـه زبـان روسى كسرشأن شخص مـحسوب مـىگرديد و بدين لحاظ حوشكين نيز به ادبيات و زيان فرانسه

دانشكـدهى حـقوق، رشـتهى قـضايى بـه يـايان رساند. او از حهارده سالگى به سرودن پرداخت.
 غزل روى آورد، و در غزل تحولى بیى بابقه بديد آورده و آن را با مسايل روز و سوزّههانى نمايشى
 سبكى خـاص و مـتمايز دارد كـه در نـوع خـود منحصر به فرد است. آثار او به نامهاى: ( جاي پا، جلحجراغ مرمر، بودهها مرمر افزودهها، رستاخيز، خــطى از ســرعت و از آتش، دشت إرزن، يك دريــحه آزادى و تـازهها) مـنتشر گــرديله است. اينكى نوعى شعر حهار پاره: آه الى بيك،، يـيكِ شـادى بـخسُ نـــامـ آوردهالى زِ مــمـسر مـن

نامد از او، كه روزگــارى دايُـت
سابيى لطف و مِهر بر سـرِ مـن

*     * 

اوكه مسكفت: لادوستـت دارم"
او كه مـكفت: اشنكــــلم بـيونده
او كه مىكفت: وبا ونـاي تـوام،
او كه مىگفت رنـنكنم سـوگنده

*     *         * 

نا مـ از اوست، او كه رنت و شكست
عــــهد و بــيـانِ مِـهر و يـارى را
اوكــ در گـــوش ديكــران سـر داد
نـــغمـي عثـــــت و بـــقرارى را


تاكور، راييندرانات (19FL INFI) اين نويسنده و شاعر بزرگ هندى در خانوادهادى الى
 ايالت بنگال و در شـهـر كـلكته حشُـم بـه جـهان گشود.

وى پس از اتــمام تــحصيلات ابــتدايــى و مقدماتى در سـال IAVV مـيلادى بــراى ادامـهى تحصيل در رشتهى حقوق به انگلستان عـزيمت

نـمود .
او علاوه بر رشتهى حقوق به آموختن ادبيات نيز برداخت، اما در آنجا دوام نـياورد و پس از مدت كوتاهى به بنگال بازگشت و در اين زمـان اشعارى را سرود كه تحولى در زمينههاى فرهنگى
و فلسفى محيط خود به وجود آورد.

آنشايى او با مـردم هـند، از لحـاظ دردهـا و و

روى آورد و در آشنايى با اين زيان و تفحص و كنكاش در آثار بزرگانى چحـون روسـو، ديـدرو، منتسكيو و ولتر به شدت تحت تأثير اين بزركان قرار گرفت و اين تأثر در آثارش به حدى است كه در بلند آوازه گشتن او نـقش بسـيار مـهمى ايـفا نمود.
ويوشين بـه سـال INV وارد وزارت امـور خارجهى روسيه گرديد كـه بـعد از سـه سـال بـا انتشار يكـ مـجموعه شـعر بـه مـوفقيت بـزرگى دست يافت.
(إيوشكين") به سال INYY به شهر (ا'وسLا) رفت
 زادگـاهش تـبعيد كـردند. پس از سـاليان دراز در تبعيد به دربار امپراتور رفت كه گاهى مورد لطف و گاهى مورد بیمهرى وى قرار مىگرفت. كتاب تـاريخى "بپـطر كـبير" أز آتـار ورودش بــه دريـار مىباشد، اما نيكلاى اول آن را توقيف نـمود كـه بعد از مرگ بوشكين منتشر شد. پو شكين در آثارش بيشتر به حمايت از مردم ستمديدهاى مى يردازد كه به مبارزه عليه حا كميت مستبد به قيام برخاستهاند. وى در سان INrV در سـن rV سـالكًى در دوئلى با يكى از شيفتگان همسر زيباى وفادارش جان خود را باخت و بدورد حيات گفت.


تولّله، فريدون ( فريدون توللى فرزند جلال در سال 1 آ هـ شـ ش

 رياست حفريات استان فارس مـنصوب گـرديد. علاوه بر شعر (باستانشناسىى" برخى ديگر از آثار او نــيز رنگـى از ايـن زمـينه دارد نـظير: اانــدوه






شيراز به خاك سهرده شد:
بلم آرام جون قويى سبكبار

رنجها و آلام اين مردم، وى را به سرودن اشعار و نوشتن داستان و نمايشنامه وادادشت كه در ميان


شااميد دهقانة) و (مهتاب درخشـندها نالم برد.
 روحى گرديد و اين، بهخاطر آن بود كه در ظرف يكى سال همسر و دو فـرزندش در ائـر بـر بـيمارى جان خود را از دست دادند. شدت اين خـربهى روحى حنان بـود كـه وى بـيمار كشت و جـهت معالجه به انگلستان سفر نمود.

در سال 191 با با ترجمهى اشعار معروفش،

 شناساند و زمينهى دريافت جايزه نوبل را فرامم نمود.

از تا گور بيش از شصت جلد كتاب كه شُمل


 سالگى ديده از جهان فرو بست.

به نرمى بر سر كارون ممرفت

امير علىشير نوايى بود كه او را مورد تغقد قـرار دادهاند.

جامي سفرهاى زيادى به بلاد مختلف كـرده است، از جمله هرات و سمرقند كه از مراكز علوم اسلامى و ادبيات ايــرانـى بـودهانــد. وى مـهارت زيادى در علوم دينى و تصوف داشتـ. سبس در عالم عرفان به درجات معنوى بالايى نايل آمد. علاوه بر ديوان اشععار و غزليات، آثار ذيل از وى به جا ماننه است:
هــفت اورنگ، ســلسلة الذهب، سـلامان و
ابسال، تحفة الاحرار و سبحة الاببـرار، يـوسف و زليخا، ليلى و مجنون، خردد نامهى اسكندرى، نقد النصوص فـى شـرح نـقش الفـصوص، نـفـحات الانس، لوامع، لوايح، شُواهد النبوة، اشعة اللمعات و بهارستان.

تأثير اشعار و افكار جامي در ادبيات هـند و
عثّمانى بسيار بود، به طورى كه اولين بناى ادبيات عثمانى بر آثار و افكار وى گذائسته شد و سلاطينى مانند سلطان مسحمد فـاتح و بـايزيد دوم بـه وى تــوجه وارادتسى خــاص داشــته و بـا او مكـاتبه مىكردند. ابياتى از ساقىنامهى وى نقل مىشود: دلا، ديــــــى دوربـــين بــركثــاى در ايـــن ديــر ديــرينهى ديـرياى به عبرت نظر كن كه كردون جه كرد

فريدون كجا رفت و تارون جه كـرد
بــــــــــــنـج بــردند بــــيار رنـــج

كنون خاك ريزند بر سـر جـوكــــج

به نخلـستان ساحل، قرص خـورشيد
ز دامــان افــف بــيرون مـــمى رفت
شـــفت بــازىكنان در جـــنب آ ب
شكــــوه ديكـــر و راز دكــر داشـت
به دشـتم بـر شــقايق بـاد سـرمست
تو بندارى كـ باورجـين كـــر دانـت

 نوراللدين عبدالرحمن جامى، متولد خرجرد جام خراسان است. او متخلص به جـامى و عـلت آن نيز، تولدش در شهر جام است. وى از بـزرگـترين شــعراى ايـران و سـرآمــد
شعراى قرن نهم هجرى است و به اين علت او را خاتمالشُعرا لقب دادهانــد. وى مـدتها خـلافت طريقت نقشَبند يه را به عهله داشُت. جـامى هـم دوره با سلطان حسين بايقرا و وزير دانشـــندش

بدرود حيات گفت و در ابـنبابويه شـهر رى بـه خاكى سبرده شد: جه خوش است بيش زلفت سر شكوه باز كردن كــــلـماى روز هــجران بــه شـب دراز كــردن هــــمه روز در خــيالم كـــ شب دكـــر بـــايد تــو و نــازها كــــ دارى مــن و آن نــياز كـردن


شمس الدين محمد بهاءالدين شيرازى مـلقب بـه لسانالغيب كـه بـه عــلت از حـفظ داشـتن قـرآن متخلص به حافظ گرديده، در شيراز چشّم به دنيا گشود و بدرش از اهالى اصفهان و مادرش اهل كازرون بود.
حــافظ بـه تـحصيل عـلوم در زادگـاه خـود ثرداخحت و در مـجالس درس بـزرگان حـاضر و كسب فيض نمود و در علوم به مقام رفيع رسيد.

به مردار جويه خو كركس مـباش
كــرفتار مـر نـاكس و كس مـباش


جلوه، ميرزا ابوالحسن
(ق.AIMIF_ IYMA)
ميرزابوالحسن جلوه در سـال I I M هـجرى در
گجرات هند متولد شُد.
خــاندانش روحــانى بـود و بــدرش مـير سيدمحمٌّد طباطبايى نام داشتـ. تـخلص وى در

اشعارش "امظهر" بود.
اصـليت او نــيينى بـود و تـحصيلاتش را در اصفهان به بايان رساند و سبس به تهران آمد و در تهران سكونت گزيد. مظهر در فلسفه و حكمت و ادب و شعر داراى مقام بلندى بود و تا آخر عمر مجرد زندگى كرد.


سروده و بقيهى اشعار او غزل هستند؛ غزليلاتى كه آميخته با عشّق و عرفان بوده و در ادبيات ايـران

بى نظِيرند.
انتخاب غزل از ديوان حـافظ بســيار مشـــلـ است؛ زيرا تمام غزليات او شيوا و داراى مـعانى عارفانه و عاشقانهاند و تقريباً خانهاى نيست كـهـ ديوان حافظ را در بر نداشته باشُد.


حالت، ابوالقاسم ( متولدr1 اهـهـ ش ش )
 متولد گرديد. وى يكى از شاعران و نـويسندكان انـان مشهور معاصر است كه در هزل و و اشعار فكاهى ورزيدگى خاص و ولطيف دارد. آتار شعرى زيبايى از خود به جاى كذايشته است. اينكى نـمونهاى از

حافظ در اشعار خود گويد:
عثـت رسل بـ فرياد كر خود بسان حانظ تــرآن زبـر بــخـوانـــــــــر جـارده روايت

نديدم خوشتر از شسر تو حـانظ

وى مـعاصر ســلسلهى آل مــظفر و اوايـل
حكومت تيموريان بـوده است و آل مـظفر، بـه خـصوص شـــاه شــجاع را مــدح گـــنته است. اغتشاشات و نابسامانى هاى آن دوران در برخى از

اشعار حافظ اثر گذاشته است، از جمله:
اين جه شورى است كه در دور قمر مميينم


و يا:
در ميخانه بـبتند خــدايـا مبـنـد
كه در خانهى تزوير و ريا بكثـايند
او در سال VQI هـ ـ ق يعنى صد سال بعد از از
وفات سعدى در شيراز دار فانى را وداع كفت ور در دي
در خاك مصلا به خاك سيرده شد
شاعرى مادمى تاريخ وفات حافظ رادر همان
عبارت (اخاكى مصلاا)، يافته و كفته است: جراغ امل معنى خواجه حـانظ

كـ نـسـعى بـود از نـور تــجلى
جو در خاك مصلا يافت مـنزل
بـجو تـاريخش از خـاك مـصـا
(به حساب ابجد عبارت خاكى مصلا ـ مصلى
ـ ـ المیشود.)
حافظ دو مثنوى كوتاه و حـند قطعه ربـاعى

خانوادهى عيسوى بود كه سِس اسلام آورد. ابتدا نزد عموى خود به تحصيل علوم برداخت بري آنـا آنگاه از ابوالعلماى كنجوى رسـوم شـاعرى آمـوخت. سِس به خدمت خـاقان مــنوجهر رسـيد و و لقب خاقانى گرفت و مدتها نيز در دربار شروانشـاه بود. از دست دادن يسر بيست ساله و سِس مري همسر غم بزرگى بر دل او نهاد. او سفرهاى زيادى كرد، از جمار
 خرابههالى مدائن قصيدهى معروف خود
اين بيت شروع مى شود سرود:

مان ایى دل مبر ت بين از ديده نظر كن مان

او به سبب تألمات روحى اواخر عمرش رابه


 بيتى از آن نقل مى شود:
من كجايم خبرم نـيـت كـه مست خـطرم


همه بـيمار بـرستان ز فـمـم سـبر شـدند


نى، نى، از بند اجل كس بـ نوا باز نرست


آه كامروز تبم تيز و زبان كنده شـده است

زين طبيبان خلط كوى جه كويم، كه شما


جهكنم با دل خويش؟ آه آَه از دل من
كه ازو نسـت بدجز خون جكر حاصل من زان كد هر دم فكــند جــان مـرا در تــــويش جيكنم با دل خويش؟ جه دل مسكينى
كه فــين مــشود انــر فــم مـر غــــيكينى
مم فمكرى دمد رنجش و مم فصـى مبش
جيكنم با دل خويش؟


خاقانى، افضل الدين (. حسان العجم انضل الدين بديل ابراهيم بن على
 معروفترين شعراى ايرانى و از گويندكان نــامى آذربايجان است كـه در قـريهى دربــند از تـوابـع شُروان متولد شد. هِرش درودگَـر و مـادرش از


خراسانى، عماد(. . . عــمادالديــن حـســين بــرقعى فـرزند مـرحـوم سيدمحمد تقى معين دفتر (از صـاحب مـنصبان آستان قدس رضوى) است كه در مـُـهـد مـتولد شُد. او ابتدا شاهين تخلص مىيكرد و س ستس عماد را برگزيد، و بهترين غزل سرايان معانير بر به به شُمار
 خراسانى انتشار يانته، و غزلهماى زيـيـا و و ابـيـات دلنـينينى دارد. دو بيت ذيـل مـطلع دو غـزل او مى ماشندند:

بيش ما سوختكان مسجد و مبخانه يكى است حرم و دير يكم سـجده و بـيمانه يكس است
 از جه با دشـمن جـانم شــدهام دوسـت نــدانـم

مهمترين اثر خاقانى تحفة العراقين مىباشد،
كه در واقع شرح ماجراى سفرهاى وى مى باشُد.

 حاج ميرزا حبيب خراسانى متخلص به (احبيب)" از علما و شاعران و دانشـمندان طـراز اول اول ايـران است. پدرش ميرزا محمّد هاشم بود.
 آمد و در همانجا پٍس از اتمام تحصيلات و وعلوم ظاهرى در اصول شافعى (بو حنيفهى) اين مذهب
 سرانجام در سال I I I وفات يافت:
در كــعبه و در ديـر، مـــرا يـار تــويى
مـقصود مـن از نُسبجه ' و زُتـار تـويى
منبجهى مــت و صوفى سبحر بددست


مــزار نـــئ جـــا از تـو نـوش كـردم و رفـتم




بسى نو عهد شكستى كه من رضـاى تـو جسـتـم بسـى تــو مهر بـريدى كــه از تــو مـن نـــريدم

از آن زمانكه جو "خواجو" عنان دل بـ تو دادم بـ جـان رسـيدم و هـركز بـــ كـام دل نــرسيدم مقبرهى وى در نزديكى دروازه قـرآن شـيراز


خيام، حكيم ابوالفتح عمربن ابراهيم

دانشمند، رياضيدان، شاعر و فيلسوف ارزشـمند ايرانى در نيشابور پا به عرصهى حيات نهاد و از رياضى دانان و منجمين معروف دورهى سلجوقى


خواجوى كمالالدين ابـوالعططا، مـحمودبن عـلى كـلى كـرمانى متخلص به خواجو در كرمان متولد شد. در زادگاه
 كازرون و عراق و مصر سفر كـرد. در شـيراز بــا حافظ آشنا شد. وى معاصر سلطان ابوسعيد بهادر
 شعر، آثار ديگرى از خود به جا جا كذاشته، مـانـند: هماى و همايون، گل نوروز، كمال نامه، روضــة الانوار، كوهر نامه، سامنامه. قطعهى ذيل از از اشعار اوست:

نــان روى تو جسـتم بـ مـر كـجا كـه رسـيدم


جه جورما كـــ ز دست نـو در جـهـان نكــــيدم


دانته (IFYA-IYM)

 فلورانس حشم بر هستى ناييدا گُشود.
بِدر و مادرش از اشراف و انديشـمندان زمان
خود بودند كه طرد جهل و بـيداد را در شـيونى تربيتى خود سرمشق قرار داده بودند تـا بـتوانـند انسانى وارسته و عالم را به جهان ادب و اجتماع تحويل دهند.
اما دانته در سال I YVY يُرشَ را الز دست داد و مسئوليت تربيت وى به مادرش محول گرديد. مادر، همراه استادش جنان همت گزيديدند كه وى
 سرمىنهاد، به دريافت مقدمات بسيارى از علوم، تبحر يافت و حتى در ادبيات به جهار زبان ديگر

است. شهرت او بيشتر به خـاطر ريـاعيات وى

 شُدهاند. (اولين ترجمه به انگگليسى تـوسط فتـيز جرالد انجام شُده است.)
مدفن وى در صحن امامزاده محروق در نيم فرسنگى نيشابور واقع است. از آثار وى مىتوران

روضة القلوب ـ رسـالهاى در جـبر و مـقابلاتات رساله وجود - رسالهأى در طبيعيات و فلسفه. اشعار ذيل از آثار اوست:
جون آ ب به جويار د جون باد بـ دئبت
 هـــركز فــم دو روز مــرا يــــد نكــتـ

روزى كه نيامدست و روزى كـــــــــشت

تـععهق بـه خــداى آسـمانها خـيره شــد و نگـاه پرستشگر خود را درون پرهياهوى خود متمركز نمود تا آنحهه را از درون زرفـنگر خود مىكاود، بتواند به خوبى دريابد.
بدينسـان اثر جاويلان خود به نــام ا"كـمدى الهى" را به رشتهى تحرير كشاند كه در آن از كذار
 مى آورد.

او با الهام از (ورزيلل) به نام مظهر فلسفه و از (ابثاتريس) كه عشق إيلهال خـود او مـىباشد بـه
 مى میارد و از بهشت و دوزخ بازديد مىنمايل. (دانتهه) سعى نمود كه جلوهى حيات و هستى را به دور از قالبهاى تصنعى زمان خود، نمادين سازد و در اين راه با گذشتن از رسوم و سنن قديم
 به هنر شكللى متعالى بخشدلـ فهم او صدهـا سال از زمان خود جلوتر بود.

وى در اواخخر عمر دحار استيصال اجتماعى گرديد و آوارگى و در بـه درىهـــاى فـراوانـى را كثــيد تـا ايـنكه بـالاخره در شــهر (اراونــا) نــزد دوستش „كانگراندهدالاسكا)، ماوايى يـافت و تـا پايان عمر در آنجا بود.
اين فيلسوف شوريده حـالل بـه سـال IYY| ميلادى در حالى كه وه سال از عمر خود راطى نموده بود، به ديـار ابـديت رفت و بـه مـعشوق خلوت خويش بيوست.

مسلط گُّت.
وى در دوران آمـــوزش خــود بـيشترين تلاشش را در فراگـيرى عـلوم الهـى و فـلـسغى
 مدتى روى آورد.
(ادانته)| كه خــود از طـبقهى اشــرافـ بـود، بـه خوبى احساس مىكرد كه ظلم اين طبقه به خرده بورزواها و طبقات درجه دوم بسيار مشهود است؛ بدين لحاظ به جنبش بورزوايى كه هراز چحـندى شُت مي يافت، بـيوست و عـليه طـبقهى خـود مبارزه مىكرد تا آنها به حت خود الو برسند. ماجراى دلدادكـى و عشــقهـاى آتشـين نـيز

فصلى از زندگى اين مرد بزركى را رقم مىزنل. وى يكى بـار در 9 سـالگُى عـاشق دخــترى كرديد به نام (ابثاتريس)؛؛ الما نـوجوانـى اجـازهى وصال به او نداد تـا ايـنكه در هـجدهممين بـهار زندگىاش كه دوباره او را ديـد، دلبـاختهى وى گرديد و ايـن عشــق زيـبا كـه از عـاطفىترين و تاريخىترين عشقهاى دنياست او را به سرودن

قطعهى زيبأى „زندگانى نو" واداشت. وصال با (پئاتريس" خيلى زود پايان يـافت؛ زيرا او را الههى مرگ به ديار ديگر فراخواند. وى حدود سـى سالكُى به فعاليتهاى سياسى دست زد و دو سال بعد از آن به عضويت (اسوراى صد نفرى|" شهر انتخاب گرديد و به سال . . به عنوان يكـى از شُس تـن حــاكـمان فـلورانس انتخاب گرديد. او كه بيش از هر مغربى بـا عشــق و تأمـل و

ور نبودى كوكبش در زير لب
مونسم ثا ررزكوكب؛، نـــستى
ور مـركب نـيسنى ازنـيكويس
جانم /ز مشُقش مركب نيستى
ور مـرا بــميار بـايد زيسـتن
زندكانى كاش يـا رب نـيستى

 يدر اميرخسرو در شهر ״کش") تـركستان اتـامت داشت و در حملهى مغولب به هندوستان كريخت و اميرخسرو در شهر يتيالى هند به دنيا آمد.

از شعراى طراز اول ادبيات ايـران است. سـبك اصلى شعرهاى اميرخسـرو سـبـى هــندى است.
 دوران جوانى وى مىتوان به تحفة الصغر الشــاره

 ابومنصور محمدبن احمد دقيقى پس از رودكى،

 ههارم هجرى است. دين او زرتشتى بوده است. دقيقى به دستور نوح بن مـنصور هـــتـمين امـير
 جوانى در حدود سالهاى (rV•-rqV) بهدست غلامى كشُته شد. از او حیند قطهه و حـند قصيده و و


فردوسى در شاهنامه آورده، به جا مانـنه است:
كاشكى اندر جهان، شُب نيستى
تـا مـرا مـجران آن لب، نـيستى
زخم مقرب نيستى بر جان مـن

كــر ورا زلف مـعفرب، نيستى


رابعه ( قرن جهارمهـهـ ق )
رابعه، دختر كـعب قـزدارى نـخستين شـاعرهى
 وى كه به فارسى و تازى شعر كفته و از مرد مردم بلخ
 صوفى است. حنانكه ابوسعيد ابوالخير كفته است رابعه عاشق و شيفتهى غلام برادر خود شد، امـا آن آن عئق مجازى بوده، ولى همين امر باعث بدكيمانى برادرش شلده و به دست برادر خود كـشته همى شودد: مـّن او باز انـــر آوردم بـه بــند
كـوشس بـسـيار نـامد سـودمند
مثـــن دريــايعى كـرانـــنـــابـديد

كم تواذكردى شنا ای موشمند
مشت را خوامی كه تا بايان برى
بسكـ بـبـندند، بـايد نـابــند
 سـالگى شـاعر بـوده است. غـرة الكــال را بـين
 بيرى وى بقيةالنقيه است و نهاية الكمال كه شامل

آخرين اشعار شاعر است.

مجموع،هاى زير نام برد:


السعدين، مغتاح النتوح، خزائن الغتـوح، رسـائل الاعجاز، وى در سال Q• هـ ـ ق در دهـلى دار

فانى را وداع كفت: مـن آن تـرى طـــاز را مــشناسم
مــن آن مـابیى نــاز را مــشناسم شب آمد بـ كـوش مسن آواى باعیى
تـو يــودي، مـن آواز را مــشناسم
ز من هرس سوز صـغنهاي (خـسرو"،
كــ مــن آن نـواسـاز را مــشنـاسم
جاثا لب جــون شـرا ب دارى

رخــــار خــو آنـــاب بارى
دو

از ظـــلمت شب نــا ب دارى
بـــيوسته ره نــــراق بــويـ
مــمواره ســر حـتا ب ${ }^{\dagger} د^{\prime}$
اى روح تــو رحــمت الهـم
تـا جــند مـرا عـذا ب دارى
ایى تــــانتـ زلف يـار آخـــر
تاكى دل مـن بـه تـاب دارى


رودكى، ابوعبداللّه جعفربن محمد (ق.هrra_ra.)
شاعر بزرى قرن سوم و جهارم در قريهى رودك
I. توسنى: سركشى، فرار كردن.
r. خ. خياه: نور شديد

زشت بابد ديد و انكاريد خوب
زهر بايد خورد و انــاريد قــند
توسنى 'كــردم نــدانسـتم مــمى
كز كشيدن تــنـتر كـردد كـــند

( رشيدالدين محمدبن عبدالجليل بلخى ملقب بـه وطواط در حوالى سال • 4 در بلخ تولد يافت و از شعراى دربار خوارزمشاهيان بـود. قسـمتى از تحصيلات رشيد در مدرسهى نظاميهى بلخ بود و از اسستادان او امـام ابـوسعيد هـروى بـود. او در فــارسى و عـربى مـهارت داشت و از فـلسفه و حكمت بهرهمند بود. ااحدائق السحر فى دقـايت الشعر" او در بديع شهرت دارد و چخند رسـالهى عربى نيز به نثر مسجع و مصنوع و متكلف از او باقى است. مركى او را به سال وVr نوشتهاند


محمد بسر ابیىنصر از مـردم فسـاى فـــارس و از فاضلان و عالمان و مفسران و شاعران قرن ششم هجرى است كه در شيراز سالها بها وعظ اشتغال داشتت. جند كتاب معتبر از او برجاست:

1 ـ تفسير عرايس 「 - كتاب الانوار فی كشف
الاسرار r ـ ـ رسالهى شطحيات.
سال مرگى او را 9،9نوشتهاند:
اثـر آمـى كـــم صـعرا بـــوزم

جهان را جمله سر نا با بسـوزم
بسـوزم عـالم، ار كـارم نسـازى

جه فرمايى؟ بسازى يـا بسـوزم

سمرقند متولد شد. او حنان با هوش بود كه در
 بربط را فراگرفت و هجنان استاد شُد كه به دربـار |ميرنصربن احمد سامانى راه يافت و حاحبر ياحب مال و منال زيادى كرديد. عدهانى او را كـور مـادرزاد دانستهاند. از رودكى ديوانى به جا جا مانده است كه حاوى اشعار حكيمانه و با معنى است. ديكرى، كليله و دمنه كه كتابى است به نـظم. ايـن شــاعر بزركوار در زادكاه خويش دارفانى را وداع كفت. ابياتى از رودكى نقل مى شود:



بود آنكه بود خيره جه فــم دارى

كــبتى استكـى بـــيرد مــوارى
انـــر بـلاى ســتا بــيد آيـد
صـبر و بزركى مـردى و سـالارى

با ياد رنكـ و بوى تو اى نـوبهار عثــت هم جون بنفّه سر بـ كريبان كــــيـدام


زاكانى، عبيد（قرن هشتم هـ ـ ق）
عبيد زاكانى قزوينى شاعر و نويسنلدمى مشــهور ايران در قرن هئتم هجرى است．علت شــهرت وى به زاكانى، انتساب او بـه خـاندان زان زاكـان كـهـ اعراب مهاجر به ايران بودند، مىباشثد．آتار عبيد به نظم و نثر هر دو باقى است．اشعار ورى بر دو

قسم است：
1 ـ اشعار هزل و مطايبه 「 ـ اشعار جِد

آثار عبيد زاكانى عبارتنداز：

「



 ش، از شيفتگان سعدى است كه از فر فرط عشق بـ به سعدى سخن خود را از رنگ و بوى شيوهى استاد برخور ردار كرده است و در چخند سال اخير گاهى غزلهايى سروده است كه كرمى زبان مولانا از آن آن ساطع است و به خواننده مى فهماند كه سراينده، شوريدمى معروف قونيه نيست، بلكه هـنرمندى
 است．او در سال IFYV هـ ش شـشـم از جـهـان فرو بست．
مجموعه اشعار وى به نام（پسايهى عـمر＂）در
زمان حياتش به جاپٍ رسيده است：
اشكم ولى بـ باى حـزيزان جكـيدمام
خارم ولى بـ سـايبى كــل آرمـيدمام


ساوجـ، سلمان ( قرن هشتم هـ ق ق ) خواجه جمالاللدين سلمان بن خواجه علاءالدين مــحمد، در سـاوه مـتولل شـلـ. مــدتى خــواجـهـ غياثالدين محمد، وزير سلطان ابوسعيد بهادر را مدح كفت و سبس بـه دربـار جـلايريان رفت و مداح سلاطين آن خاندان كرديد. علاوه بر اشعار و غـزليات عـارفانه، ســلمان اشعار و تصايدى در مدح رسول اكـرم اتمهى معصومين مخصوصاً حـضرت عـلى دارد.

وى از تصايد سرايان بنام است. هم جنين دو مثنوى به نامهاى جمشُيد و خورشيد، و فراقنامه دارد. اين غزل از اوست:

باز به زنجير زلف، يار مرا ممكشد
در يع او ممدوم تا بـ كجا ممكشُد

1. انـعار هزليه و تضمينات 9 - رسالهى دلگششا ـ مكتوبات قلندران 11 ـ فال نامهى بَـروج 1 ـ 1 ـ ـ فال نامهى وحوش و طيور 1 ـ ـ قصهى موش و

گربه If ـ ـ مقامات
VVY تا V99 وفات عبيد زاكانى بين سالهای هجرى است:

بيش از اين بد مهد و بيمانى مكن
با سبكـ روحان كران جـانى مكـن
خمزه راكو: خــون مســتاقان مـريز مُلكى زان تـوست، ويـرانــ مكــ

با خـعيفان آنــجه در گُـنجد مكـو
با اسـيران مـر جـه بــوانــ مكـن
بيش از اين جور و جفا و سركشى حال مسكينان جو مسمدانــى مكـن

وركـنى بـا ديكـران جـور و جــا


چندى به تهران احضار شد و در زمرهى اعضاى ديوان قرار گرفت. در عهد مـحمدشاه، مـنشى و مستوفى ديوان شد و بـه امـر شـاه كـتاب نــاسخ التواريخ را نوشت. از آثار ديخر او براهين العجم و آيينهى جهاننما مىباشد. آرامگاه وى در نـجف

اشرف است.

 سـهراب سـبـرى در سـال V• 「I در شـهر ستان كاشان ديله به جهان گشود. پدر سهراب اسداللّه خان سبهر كه مردى سواركار و شكارجیى بـود و خــط خـوشى دانشت و در مسـايل هـنرى مـثل نقاشى، منبّت كارى و ساخت تار ذوقى سـرشار داششت. مــادرش خــانـم فــروغ ســهـرى نـوهى لسانالملكى سیهر مؤلف كتاب "ناسخ التواريـخ" بود. او در بين فرزندان خانواده، سـومين فـرزند

نـــــــام مهـــــه عـــــاشقان در ورق لطــــف او

هر جه زنيكـ و بدست، جون ممه در دست اوست بـــر مــن مسكــين خــرا خــط خــطا مســشـد

بــار تــو مــن مــكثــم جــور تــو مــن مـــبرم بـــرده ز رويت جــــرا بــــاد صـــبا مــــكثـد

بــــار غــــمت غــــير مــن كس نــتوانــــــــــــيـد
بـــر دل \#ســــلمانه بــنه آن هــمد نـا مسمكثـد


ميرزا محمدتقى خان كـاشانى، مـلقب بـه لسـان الملكى مورخ و شاعر ايرانى در كاشان به دنيا آمد. در جوانى از كاشان به تهران آمد و به خدمت ملكى الشُعراى فتحعلى شـاه رسيد. پس از فـوت صـبا بـه كـاشان بـرگشت و مـحمود مـيرزا يسـر فتحعلى شــاه بـه وى تـخلص ســهـر داد. پִس از

> (اهعنقد است: كاشانم |ما

 مسعود بسر سعد سلمان از مردم لاهور و اصلش
 FFF. هجرى در لاهور اتفاق افتاده است. او از شاعران بزرى آخر قرن يـنجم هـجرى است. حــيات مسـعود بـا سـلطنت شـش تـن از از بادشامان غزنوى مصادف بوده است. مسعود در دستگاه سيف الدوله محمود به كار مشغغول شد. در
 ابراهيم به بسـرش سـيف الدوله يـيدا كـرد، او و اطرافيانش از جممله مسعود را در زندان (ادهك)" -

خانواده بود. بس از بايان سيكل اول متوسطه، به
 شبانهروزى بود ثبت نام كرد. يس از ها يايان دورهى
 ادارْى فرهنى استخدام و مشّغول كار شد. بس از كذشت مدتى به تهران آمـــــ و بس از
 دانشُاه تهران در سـال Y
 توانست در دانشكدمى هنرماى زيباى باريس در رشتهى ليتوكرافى (جاب سنگى) بـذليرفته شـود.
 و به لندن جهت درمانٍ اعزام شد و سرانـجام در در ساعت 9 بعدازظهر اول ارديبهشت سال 1r09 به ابديت بيوست و بيكر او در زيــارتگاه مشـهـه اردهال (امامزاده سلطان على) به خاكى سترده شُد. شعر سهراب از نقاشى مايش الهـام كـرفته و انــديشهمايش رنگـى عـارفانه و رنگـارنـا دارد
 خواننده را به افتهماى تازه مىكشـاند. او محيط و
 عالمى والاتر و برتر بود.
 سهراب احساس كرد. تكرار كلمات در شـعرش بسيار ديده میى شود.
 متبحر بود كه خيال رابا واقعيت توأم مى ساخت و ور بديدهاى جــديد مـى آفريد. سـهراب در شـعرش

 شيخ مشرفالدين مصلح بـن عـيد شيرازى از ستارههاى قدر اول آسمان ادب ايران است كه نظم و نثر بديع او به زبان فارسى، او را به اعلا درجهى فصاحت رسانيده و در هر عـصرى آثار وى از ارزش و اهميت خـاصى بـرخـوردار مىباشد.

مكانى در هندوستان ـ محبوس سـاخت. بـعد از جند سال او را به زندان (اسـو") مكـانى مـرتفع و هتعفن انتقال داد و بعد از هفت سال ديگر او را به قلعهى (اناى) كه زندان سياسى بود تبعيد كرد. او هسـتـ سال هم در زندان „قلعهى مرنج" بهسر برد. روى هم رفته QY سال در زنــدان بـوده است و اشعارش شرح احوال بريشانى خويشُ در زندان

است كه به حبسيه معروف است.
VD او به سال DاD هـجرى قـمرى در سـن
سالگگى درگّشُت:
از كــردمى خـويئتن بنُـيـمانم
جــز تــوبه رهِ دكــر نــمىدانـم
كــارم مــه بــختِ بـــ بـيـهاند
در كام زبان مـمى جــ پـيـجانم
اين خرخ به كـامِ مـن نــمكردد
بر خيره سخن مـمى جه كردانـم
تـا زادهام ای شكـفت مـحبوسم
تا مركى مكر كــه وقـبْ زنـدانـم
جــون بــيرمن عــمل بــوشيدم
بكــرنت تــضايِ بــد كـريبانم

سعدى در شيراز متولد شد و در اوان جوانى جدرش رااز دست داد. او علاقهى زيادى به سير و سياحت داشت و فتنهى مغول و آشَفتگى اوضاع شــيراز او را وادار بـه تـرك وطـن نـمود. بـغداد، سوريه، مكه، افغانستان، تركستان، هند، كاششمر از جمله اماكنى بودند كه سـعدى در آنهـا اقـامت داشته است. پس از بازگُّت به شيراز و آرام شدن اوضاع به خدمت اتابكى ابـوبكربن سـعد زنگـى


سنايع غزنوى ( (


 تذكرمنويسال تولد او را در اوايل نيمهى دوم قرن بنجم بين سالهاى بس از تغيير حال و راه يافتن به دركاه معرفت و سير و سلوكى عـارفانه كـه بـراى او او دست دادن داد، از مدلح و غزل كناره كئيد و دست به دامان ان حقيقت
 |فرو ختهى باطنى و فريفتگى او به عالم حقيفت ور و عرفان نبود، حـُمت و عظمتى در شعر و شاعرى نداشت.
ســنايى از شــاعران بـزركى است كـه شـــر
قلندرانهاش، گرمى و روشنى بزم عارفان است.

رسيد و تخلص خود (سعدى) را نيز از وى كرفته
است.
در سال 900 هـ ـ ق كتاب بوستان را به نـظم

 آهنگين كه نثر مسجع نام دارد نوشته شده استا است. علاوه بر بوستان و كلستان، سعدى كلياتي دياتى دارد كهـ حاوى غزليات، قصايد و تطعات و ترجيعبندها و وراي رباعيات وى است. سعدى در شيراز وفات ورات يافت
 است مدفون گرديد. جهت يمى بـردن بـه زيـبايى اشعار سعدى و قدرت بيان وى شعرى از شهريديار كه غزل معروف سعدى (من ندانستم از اول كه تو تو اري بى بهر و وفايى...) را تضمين كرده، در زير آمده

است:
ایى كا از كلك منر نقش دلانكـيز خــايـس حيف باشد مه من كاين مس از مهر جدايى كنته بودم جكرم خون نكنى باز كجايى رمن ندانستم از اولك تو بیمهر و وفايع مهد نابستن از آن بـ بك بـبندى و نـبايى، مدمى طعنر زند در فم مثــن تـو زيـادم وين نداندكه من از بهر فم ميّق تو زادم

طبع خود را در هجا و هزل به كـار بـرده ولى در آخر عمر دست از اينكار برداشت. او به بيرى و درماندگى رسيد و بعد از سال • \& هبرود حيات

گفت:
زِ هَر بـدى كـه تـو دانــى هـزار جــندانــم
مرا نداند از اينكونه كَس، كـس مـن دانــم
ز آنشكــار بَـــَم، در نــهان زِ بَـــد بــترم
خــــداى دانـــــ، از آشكـــار و بــنهانم
تن من است، جو سلطانِ مـعصيت فـرما
مسـن از قــياسِ غــلام، مـطـيع سـلطانم
غلام نيست، به فرمان خواجه رام جـنان
كه من به هرزه تنِ خويش را بـ فـرمانم


 بهدنيا آمد. شاملو به غير از شعر در زمينههاى قصه

او صـاحب آتـارى جـون حـديقة الحـقيقه -
ســـيرالعـبـاد الى المـعاد و كـارنامهى بـلخ است. رسالههاى عقل نامه و عشق نامه نيز به او منسوب است

در سال مرگ سنايی اختلافف است ولى سال
هro ، صححيحتر به نظر مىرسد:
محراب جهان، جــمال رخســارهى تـوست
ســلطان فـلـ،، اســر و بـيـجارهى تـوست
شور و شَر شِركى و زُهــد و تـوحيد و يــين
در كوشّى خشّمهماى خون خوارهى توست


سوزنى سمر قندى ( وفات • ه هـ . ق )
تــاج الشـعرا، مـحمدبن عـلى سـوزنـى از مـردم سمرقند و از شاعران قرن ششـم هـ ـ ق است. او روان طــبع و ســاده گــوى بـوده و شـعرش از بِيجیدگى عارى است. شاعرى قصيده سراست كه



 صاحب مثوى معروف سحر حلالال مـمييوندر، در ذيحجهى سال ITV IT هـ ـ ق ب بدنيا آمد و و در





 دو بادشاه سرود و لقب مجدالثعرا و بعد نصيح المكك كرفت.
 بازگُتـت و از درآمد دِهى كه دولت به وى وا واكذار

و نمايشنامه، تصحيح متون كهن، ترجمهى رمان و قصه براى كودكان و كردآورى آثار فولكور و و... آثار فراوانى منتشر ساخت
IrV9 احمد شاملو در بامذاد دوم مرداد مراد ماه به دنبال يك دوران طولانى بيمارى در بيمارستان ايرانمهر دار فـنـى را وداع كـفت و در امـامـيزاده طاهر كرج به خاك سيرده شد: كر بدين سان زيست بايد يست من جه بیشرمه اكر نانوس عهرم را بـ رسوايى نياويزم
 كر بدينسان مرد بايد باك
 يادكار جاودانى برتر از اين بى بتاى خاكي.


شهو ياو، سيلمكممدحسين

IYAQ سيدمحمد حسين بهجت تبريزى در سال شمسى در تبريز ديده به جهان كشـود. شـهريار تحصيلات خود را ور مدرسهى متحلده، فيوضات دير دي تبريز و درالفنون تهران به هايان برد و تا آخـرين كلاس مدرسهى طب را كذراند ولى در سال آخر دنبالهى كار را رهـا كـرد. وى ابـتـدا در اشــعارش بهجت تخلص مـىكرد ولى بـعدأ دوبـاره بـــاى انتخاب تخلص با ديوان حافظ فال كرفت و يك بار مصراع: \#اكه جحرخ اين سكـهي دولت بـه نـام شهرياران زده" و بار ديكر (اروم به شـهر خــرد و
 را به "شهريار" تبديل كرد. وى از بــرجســـهترين شــاعران غـزل سـراى

كرده بود، زندگى مرفهى براى خود تـرتيب داد. سرانجام در روز ينجشنبه ششـم ربيعالثانى در گذشت :
مـر جــه كــنى بكـن، مكــن نـرك مـن ای نكـار مـن


 مــر جــه دهـــ بـده، مــده زلف بـ بـاد اى صــنم
 مر جه كشى بكش، مكش حيد حرمكه نيست خوش هر جـه ثــوى بشــو، مســو تشــن بــ خــون زار مـن مـــر جــه روى بــرو، مسـرو راه خـــلان دوســتى مــر جــه زنـــ بـزن، مـزن طـــنه بــ روزكـار مـن مــر هــــ كِشــــ بكش، مكش بـاده بـه بـزم مـــعى مر جهن خورى بخور، مخور خون من اى نكـار مـن


شهيد بلخى (وفات هY A. ق ) ابوالحسن شهيد بسر حسين جهودانكى از مردم بلخ و از شاعران اواخر قرن سوم هجرى و نيمهى اول سدهى جهارم هجرى است. از سال تولدش اطالاعى در دست نـيست ولى تـاريخ مـركش را هץץ نوشتتاند. او نزد معاصران خود شناخته شـده و غير از شعر، در در كلام و فلسفه نيز
 بحث در مسايل علمى و فلسفى داشته است الـي از وى اشعار جندانى در دست نيست و فقط صـد بيت از اشعار او بهجاى مانده استى است او به دو زيان عربى و فارسى شعر كفته است: مرا بـ جان تو سوكند و و صعب سـوكندى


معاصر است. علاوه بر غـزل، در سـرودن انـواع ســعر فـارسى مـهارت داشت و در اشــعارش بـا بهره گيرى از زبانى صميمى و عاطفى و سادي روان، باور و ايمان عميق و ارادت به اهل بيت(ع) آشّكار مى سازد.
 بابايه سلامه به زمان تركى آذربـايجانى و كـليات اشعار در رينج جلد اشماره كرد.


فروبست:
آمدى جـانم بـ تنربانت ولى حـالا جـرا؟ بمىونا حـالاكـ مــن المتادها

نوش داردبى و بعد از مركى سهرا ب آمــى
سنكدل اين زودتر میخواستم ها هالا جرا؟



ديكر اكنون با جوانان ناز كن بـا مـا جـرا جـرا
آسمان جون جمع مئتاقان بريشان مسكند

ثــهريارا بـم حبيب خـود نــمكردى سـفر
ايـن سـفر راه تـبامت مسردى تـنها جـرا؟

حكومت شاه عباس به اصغهان مهاجرت كـرد و صائب در همين شهر متولد شـل وى در ايام جوانى يس از يايان تحصيلات به مكه سفر كرد و سبس عازم هند كرديل و به دريار شاه جهان رفت و شش سال در كابل و هند اقامت گزيد. سيس بنا به درخواست چدر به ايران آمد و در دريار شاه عباس دوم قدر و منزلتى يافت. از خـصوصيات شـــعر صـائب مـضمون سـازى و باريكانديشثي است كـه در واتـع از مشُـخصات سبكى هندى است. تكـ بيتى هاى وى جـذذابـيتى دارند. مدفن صائب در اصفهان است. اين شعر از

اوست:
در حفظ آبروى زجـان ســحتتر بكـوس كين آب رفته باز نكردد به جوى خويش

دست طمع هو بيش كسان مـمكنى دراز بل بستهالى كه بكذرى از آبـروى خـويش

دمـنـد بــندم و مــن، بـند مـيج نــنـيرم
كه بند سـود نــلارد بــ جـاى سـوكندى
شنيدعام كه بهـُتـ، آن كـسى تواند يـانت

مــزار كـــبـى نـــدارد، دل يكــــــــامين مـــزار بــنده، نــــارد دل خـــداونــدى

تــرا اكحـر مَــلِكـ جـينيان بــيدى روى نـــاز بــردى و ديــنار بــر بــراكــندى

تــرا أكــر مـلكى مـنديان بــديدى مـوى سـسجود كــردى و بتتخانهماش بـركندى

تـرا سـلامت بـاد ایى كــل بـهار و بـهـت
كه سوى تـبلدى رويت نـــاز خــوانـندى


محمدعلى صائب در اصفهان متولد شد، چدرش ميرزا عـبدالرحـيم اهـل تـبريز بـود كـه در زمـان


 معروفترين شــاعر دربـار فتتعلى شــاه قانجار

 طرن نتحعلى شاه قاجار حكومت تـم و زادادكاه

 شاهزادكان و ا امراى دربار سرود و بـ به لقب مـلكـ




ا. خور: خورشيد





صباحى بيدكلى (.....-ITIA هـ ـ ق) حاجى سليمان كاشانى از شعراى قرن قرن
تخلص او صباحى و از مردم بيدكل، از توابع كاشان مىباشد. وى در عصر امراى زنديه بوده و و و با آنان ارتباط داشته و با هاتف نيز معانير دي بود. صباحى تركيب بندى در مرثيهى امام حسين



يافت:
انــتاد شـــا مكه، بــ كــنارِ انــق نحــون

در خـــونكــيد دامـنِ خــِتـان، ' نـيلكون...


محمّد حسين صفاى اصفهانى در سال 1Y991 هـ. ق در شهر فريدن متولد شل.

مشهد رفت. صفا سالهاى دراز كوشه نشين بود و زن و همسر اختيار نكرد. در سـال رنجور شد و ناتوانى وى مدتها طول كئيد و دو
 در سال از اشعار بهجا مانده از صفا مقدارى تصيده و غزل و جند مسـمط و ربـاعى و يكـ مــنوى بــ سبك كلُّن راز شبسترى وجود دارد كه در ديوان او حیاب شده است.

غــزلهاى ايـن شــاعر كــه مـحصول شـب
زندهدارىهاى او مىبانشد، زيبا و خوش آهنگى و

فردوسى، مـتنوى (اخــداونــد نـامهـ) و مـنظومهى (اعبرت نامها) و (اكلشن صباه از از اوست. او به سال
 شـــنيدم يكـــى مــوبَد ســالخورد

در آن دم كه روشن روان میسيرد
بكس كـتنت: ای بيرِ ديرينه روز

نـبستى جـرا در سـراى ســبنج
سبنجم سـرايـم بـى دنـع رنـع؟
بـتاليد وكــتا: در ايــن روزكـم
كر آسايش از سابه نبود جه فــ؟
بزركان جنين از جـهان رَسـتهانـد
نه جو ما دل اندر جهان بــــهانــد
جو صاحب دلى، بر جهان دل منـ
بـ بـيهوده، كِــل بـر سـركِـل مــنـ

آثــارش: زبــدة الاســرار، عــرفان الحـت،، بحرالحقايق، ميزان المعرفه، تفسير قرآن مـظظوم، و ديوان است كه به جاپٍ رسيدهاند: رفت دلدار و غسش در دل فمخوار بماند وز تفايش نكران ديدهى خـونبار بـماند به شفا خانهى لعل تو رسيد ارجه، وليكـ دل ز جـُمت اثرى داثـت كى بيـار بماند


محمّد ميرزا نصير طبيب اصفهانى، يكى ديگر از شاعران با ذوق شهر هنر يرور اصفهان است كه معاصر پادشاهى كريم خان زند میزيسته استـ وى مثنوى را نيكو مى سرود و منظومهى (إـير و
 مى باشد. طبيب در سال | 19 اهـ .ق بدرود حيات

از لطف و جاذبه و صفا برخوردار است: دل بـردى از مـن بـ بــنـا، الى تـرى غــارنكر مـن ديدى جه آوردى ایى دوست از دست دل بـ بر سر مـن
 رفـتى جـو تــر و كـــان ثـــد، از بـار غــم بـيكر مـن



 شد. بدرش محمّد بـاقر در يـزد بـود و تـجارت
 برداخحت و در سير و سلوك بيرو زيـنالعـابدين حاج ميرزا كوجكى رحمت عليشناه شيرازى بـود. او مسافرتى به حجاز و هندوستان كرد و و در سال او1919 هجرى در سن 90 سالكُى در اثر سكتـه دركذشت. قبرش در تهران خيابان حـفى عليسـاه


عارف قزوينى، ميرزا ابوالقاسم


وى در سال . . Tا هـ ـ ق در قزوين متولد شــد.
بس از خواندن مقدمات، خطط و موسيقى را نـيز

مشروطه خواهان روى آورد. عارف بـه تـصنيف
صورت شعرى داد و خدمت بزركى به موري موريقى
 مىتوان: بيام آزادى، زنده باد باد و نامهى مرغ اسير آير را نام بـرد. عــارف سـاعات آخـر عـــر بـر بـر تأثـر و و حسرت بار خود را در درههاى خاموش هـمد

 بقعهى بوعلى سينا به خاك سبرده شد:

فـــش در نــهانهانانىى دل نشـيند




خَلَدكر بـ بـا خـارى آسـان بـر آرم جه سازم بـ خارى كه در دل نـــيـد

بــى نــاقاش رفـــم آمسـتن تـرسم فــبارى بـــ دامــان مـحـل نـــيند

مرنجان دلم راك اين مـرغ رحثـمس ز بامم كه بـريـاست مشكـل نشــبـد

مجب نيست خندد اكركُل بد سروى
كه در اين جـن باى در كِـلـ نـــيـند

كــدايــى بـــ شـامى مــفابل نــــيند

وفات عراقى را به سال \&^^ هــجرى در دمشـق
نوشُته|ند:
به طواف كعبه رفتم، به حرم رمم ندادند كه برون در جهكردى كد درون خاند آيى

به قمارخانه رفتم، مــه، بـاكبـاز ديـدم جو بد صومع، رسيدم، مهـ زامــد ريـايـ
 كه درا درا עعراقى، ، كه تو مم از آن مايع

 جـــمالالديــن مـحملبن بــرالديـن شـيرازى از شعراى معروف دورهى صفوى است كه در شيراز متولد شد. مدتى در دربار اكبر شاه در هندوستان بوده است. قصايد و غزليات و مثنوىهاى زيـاد سروده و دو مثنوى مـخزن الاسـرار و خسـرو و شــيرين نـظامى را اسـتقنبال كـرده است. وى در

از خـــون جــوانـان وطــن لاله دمـبد.
از مـاتم ســرو قـــششان ســرو خــميد•
در سايهى كل، بلبل از اين غصه خـزيده
كل نيز هو من در فمثان جامه دريده...

 فخخرالدين ابراهيم جسر بزركمهر جوالقى همدانى، متخلص بـه عـراقـى زادكـاهش كــمجان نــزديكـ هــمدان است. او از شــاعران بــنام و از عـارفان گرانقدر قرن هفتم هـجرى است كـه غـرلهایى عاشقانه و عارفانهاش شهرتى تمام دارد و سوز و گداز و رازو نيَازهاى ير حال او در شعرش آشكار است. از عراقى غير از ديوان شعرش كـه قـريب هنج هزار بيت است، يك مثنوى به نـام (اعشـات نامهل) با بيش از هزار بيت و يكـ رسالهى نظم و نثر در تعريف عشت به نام (المعات) برجاست. تاريخ

هي اعتبار بر اين اخــتران نــامعلوم جه امتماد بر اين روزكار نـامعوار

 نـامش سـيدمحملدرضا مـتولد هــمدان است. در جريان جنگ جهاني اول به استانبول رفت و در رشتهى علوم به تحصيل برداخت و قطعهى آبراى رسـتاخيز ايـران را در آنجـا نـوشت. ســس بـه همدان برگشت و نامهى عشقى را منتشر كرد. وى شاعر آزادىخواه و وطن دوست بود و با دولت و حكومت مـبارزه مـىكرد و بـالاخخره در تـير مــاه
 بيستم را منتشر مـىكرد و تـابلوى مـريم وى كـهـ بـيانگر وضـع اجـتماعى ايـران آن روز مـى باشد
$\qquad$
ا. متصنع: شــرى را مـىگويند كه داراى الفـاظ مشـكـل

جوانى در لاهور وفات يافت.
اين شعر از أوست:
جنان با نيكـ و بد سركن كه بعد از مردنت (عرفى)



عسجدى (وفات FYY هـ ـ ق) ابونظر عبدالعزيز يسر منصور ملقب يا متخلص به عسـجدى از مردم مرو و از شاعران معاصر سلطان محمود غزنوى بوده و او را ملح گفته است. سال مرگش را FYY هجرى نوشتهانــد. او از نـخستين شـاعران متصنع ' و لفظ پپرداز فارسى زيان است. بيش از دو سه تصيده و جند قطعه و جندين شعر چراكنده از او در دست نيست:
ـ فـــنان ز دست مـتمماى كــنبد دوار

نغان ز سفلم و حلوى و ثابت و سيار

سرانجام خود به مقام ارشاد رسيد، و كعبهى اهل دل كرديد. به موجب بعضى اخبار و به فـحواى اشعارى كه به وى نسبت داده شده، مسافرتها بسـيار كـرده و مـصر و دمشـــق و مكـه و هـنـد و تركستان را سـياحت كـرده است. لقب عـطار بـه واسطهى اين است كه دارو فروشى مىكرد و در ضمن بيماران را معالجه هم مىنمود. مهمترين آثار شيخ عـطار، ديـوان قـصـايد و غزليات اوست كه در حدود ده هزار بيت است. دوم مشنوى منطقالطير و سوم، تذكرة الاوليا، در شرح احوال عارفان و مكارم پيشوايان طريقت


كشته شد.
تــربت وى در نـيشابور است. آثـار ذيـل از

اسرارنامه ـ الهى نامه ـ مصيبت نامه - جواهر
الذات - وصيت نامه ـ بلبل نـامه - حــيدر نــامه -
 مظهر العجايب ـ هيلاج نامه ـ لسـان الغيب ـ مفتاح الفتزح...


عطار نيشابورى، شيخ فويداللين

شيخ فريدالدين محمد، مشهور به عطار كه يكى از بزرگان و بيشوايان و گويندگان مذهب عرفان، در نيشابور تولد يافت. تاريخ قطعى تولد وى معلوم نيست. در هر صورت مىتوان گـفت كـه وى در اواسط قرن ششم يعنى اواخر دورهى سلجوقيان در خراسان به دنيا آمد. از اخبار و قراين نيز حنير اون
 شايد به حدود صد سال يا بيشتر رسيده است. عطار روزگـار جـوانـى را بـا تـحصيل مـعارف و خــدمت مشـايخ و تـهذيب نـفس و كسب عــلم گزراند و در خدمت مجدالدين بغدادى شاگـرد نجمالديـن كـبرا بـه كسب مـقامات ــرـرداخت تـا

دلى
سرى كه بالش جويد نــيابد او افسـر
ز زود خفتن و از دير خاستن مـركز
نه ملكى يابد مرد و نه بر ملوك ظــر


فوخى سيستانى ( قرن f و ه هـ ت ) ابوالحسن علىبن جولوغ (فرخـى سـيستانى) در سيستان متولد شد. ابـتدا در خــدمت ابـوالمـظفر جغانى بـود و بـعد بـه دربـار سـلطان مـحمود و ســلطان مسـعود غـزنوى راه يـافت. از شـاعران ارزنده و از سخن سرايان به نام دورهى غزنويان است، شُعرهاى با ارزش و قصايد زيبايى دارد كه از نظر استحكام شعرى كم نظيرند. در چند بيت از قصيدهاى كـه ذكـر مـى شود

استادى فرخحى بيداست:


ابوالقاسم حسن بن احمد در بلخ متولد شد. او از از شاعران معروف دور0ى غزنوى است كه مدتها در دربار سلطان محمود و مسعود غزنوى مــــح آنان را گفته و از اين راه نيز ثروتى اندو انوخته است اولين بار وامق و عذرا را بـه نـظم در آورد. آثـــار
 عبارتند از: سـرخ بت، خـنـك بت و شــادبهر و

عينالحيات.
اين حند بيت از عنصرى ذكر میشود: مسجب مــدار كــ نـامرد مـردى آمـوزد
از آن خجـتنه رسوم و از آن خجسته سير
بد جـند كـاه دمـد بـوى عـنبر آن جـامـ
كـ جــند روزه بـــاند نـهاده بـا مـنبر

ايران انتشار مىداد. او در طى مبارزات طولانى خود حندين بار دستگير و زندانى كرديد. در سار -• . . |منـا جـندى بـعد روزنـامسى او تـوقيف كـرديد.
 در زندان در كــنـت. عـلت مـركش را بـيمارى مالاريا ذكركردند، ولى حقيقت اين بود كه يزشئى

 قبرستان مسكرآباد تهران، در جايى دسته جـئى او است كه هركز شناخته نشدي:





بس جرا از ستم و جور جنين كثتـ خراب آخر اين خانه، اكـر خـانه خــايــ دارده|

بـرآمـــد نـــيلكون ابــرى زروى نـــلكون دريـا جو رأى ماشقانكردان جو طـبع بيدلان نــبدا جـو كـردان كـيتـه سـيلابي مـيانا آب و آسـوده جو كـردان كـردبادى تـندكـردى تـيره انــر وا

يباريد و زمم بكــــت وكردان كثـت بركردون جــو بـــلان بـراكــنده مــيان آبكـون صــرا



 تحصيلات مقدماتى را در يـزد فـرا كـرفت و بـه علت اشعار وطنى كه مى سرود و از آزادى دفـيـع
 ضيغم الدولهى قتشقايى حاكم يزد قرار كرفتـت در
 اشعارى آبدار و مـقالاتى مـؤثر راجـع بـــــ آزادى

 توجهى نكــرد و فــردوسى هـجونانمهى مـعروف

خود را ساخت:
نكردى در اين نامهى من نكا.
بـ كفتار بدكوى، كثــتى ز را.
جو اندر تبارش بزركى نـبود
نـــارست نـام بزركان شــود
دليل اساسى اختلافات مـحمود و فـردوسى
عقايد مذهبى بود. به علاوه تفكرزّات ملى هـم از عوامل اين اختلافات بوده است. فردوسى شُيعه مذهب و در اصول و عقايد نزديك به معتزله بوده انست.

بعدها فردوسى نزد سبهبد شهريار از آل باوند
 طوس در كـذـُشت. ايـنـك آرامعـاه او در طـوس
 اواخر عمر، فردوسى شاهنامه را تـجديدنظر كردو اكنون نسخ مشهور مأخوذ از همان نسخهاو الى است كه نزد خود فردوسى بوده است.


است:
1 ـ بــخش اســاطيرى، كــه شـــامل دور
بهلوانان و حكايات و افسانههاى ملى ايران است و قسمتهايى از تصص اوستا در آنهـا وجـود دارد.




 حماسه سرای ايران و يكى از گريندكان مشـهـور عالم است. نام او و بدرش در در برخى از از منابع به صورت منصوربن حسن آمده است. تـولد او در قريهى باز از ناحيهى طوس بود بوده است. تولدش بايد در حدود سال ( (
 خبر بود. در زمان او نظم داستانهاى ملى رواي داشت و دقيقى هم گُتْتاسب ناهه را به نظم كـئيد. فردوسى نيز در جوانى پاراراى داستانها را مانند
 در حدود سال ( (40 هـ ـ ق) آغاز شـد. ملاقات فردوسى با سلطان محمود غـزنوى، به كوشُش فضل بن احمد اسفراينى اتفاق افتـاد.

كُتم از شر دهانت سخنى بـا دل تـنـع كثـف اين معنى نازك بـ كـنايت كـردم

تصهى روز قيامت هـمكى آمـد راست وصفى از قد بلندت جو روايت كـردم


فروغ فرخزاد در دى ماه سال



 تصادف اتومبيل درگذشت.
نخستين دفترهأى شعر فروغ (اسير - ديوار -
عـصيان) شـعرهايى بـود زنـانه و در عـين حــال
سركش و رمانتيكـ و بحثانگيز.

مسلمان را در بر دارد. شــــاهنامه حـــــود • . 9 بــيت دارد و

گنجينهاى گرانقدر از زيان و تاريخ گذشته ماست.


محمّد نصير ميرزا آقاى حسينى شيرازى متخلص به فرصت در شُعر و نقاشى و علوم قديمه مهارت داششت و از هيئت و نجوم هــم بـىبهره نـبود. او معاصر با ناصرالدين شاه قـاجار بـود و در سـال I XV|
 بـا دل خـويش ز جـور تـو حكــايت كـردم آهكــز خــويش بـه بـيكانه شكــايت كـردم

جمع ما را ممكمى دوش بريشان شــد حــل از سر زلف تو جون يكـ دو حكايت كــردم

ســس فــروغ تــحت تأثــير مـعاشرت وتـانـا

 ميرزا عباس، (فرزند آقا موسى بسطامى كـه آخـا


 درگذشت و يسر با مادر تهى دست به ايران آمد و نزد عموى خود بـه مـازندران رفت و در سـارى اقامت كزيد.
 كشيد كه نوشتّن و خواندن آمـوخت. او بـيـشتر اوقاتش را صرف مطالعه در ديوان غزل سرايـان بزرى مـانند سـعدى و حـافظ كـرد تـا آنكـه در نتيجهى مطالعه و ممارست، خود نيز غـزلهـهايى سـرود و خـود را متتخلص بـه (امسكـين") كـرد. عمويش كه خزانـددار شــاه بـود، بـرادرزاده را در

نويسندكان معاصر و محيط ادبى و فكرى دوستان و اطرافيان خود نگرشى ديگر نسـبـت بـهـ هـنـر و و
 اخير شعر خود را اتولدى ديگرا، ناميده است كه داراى روح و حـالتى است متفاوت؛ شــعرهايى اجتماعى و انتقادى.
از خصوصيات شعر فروغ وصف طبيعت و ستايش زيبايىهاى آن جايى خاص و كاه حالت نمادى دارد. شعر او، خواننده را با به عوالم تازمایى


 آمده است، در آنها از تعبيرهاى نمادى و رمزآميز سخن مىرود.
 انعطافتر از شعر برخى نويردازازن معاصر است ور
 احساس نمىكند. آثار او به شَرح زير است:


 اشتعار (1) آن روزها رفتند آن روزهاى خوب آن روزهاى سالم سرشار آن آسمانهاى يُر از يولى آن شاخسساران پير از كيلاس...


فيتز جرالل، ادوارد (Q• 9 _ (اادوارد فيتزجرالد) شاعر و مستشرق فرهنگى در سال 9 • ^1 در انگليس به دنيا آمد.

وى بس از پـــايان تــحصيلات مــقدماتى و
 گرديد و مدارج علمى خود را در سال • • ادر اين دانشگاه با موفقيت به پايان برده او يس از اتمام تحصيلاتش به مسافرتهاى كوناگونى پرداخت و كار نويسندگى خويش را از همان هنگام شروع كـرد. وى پس از سـفرى بـه فرانسه، نختستين اتـر خـود را نـوشـت كـه شــروع موفقيتآميزى برايش محسوب مىگرديد.
(افيتز جرالده) بعد از خلق ايـن اثـر دست بـه
آموزش و آشنايى فرهنگ مشرق زمـين زد و بـا تلاش بییِيان كه در اثر تشويق و راهنمايى استاد

بازگشت به تهران آورد و به خدمت فتحعلى شُاه
 ساخته بود به عرض رسانيد و یسـند افـتاد و بـه فرمان شاه وى را نزد شجاعالسلطنه والى خراسان به مشهد اعزام كردند.
شُجاع السلطنه مـقدم او را گـرامـى داشُت و ســمت مــنشىگرى بـه او داد و پس از چحـندى (امسكين") بـه نـام امـيرزاده فـروغ الدوله يكـى از پسران شجاعالسلطنه، تخلص خود را به فـروغى تبديل كرد. فروغى در زمان سلطنت محمّد شاه و
 ديد. ناصرالدين شُاه جنان شيفتهى وى بود كه هر وقت غزلى مى سرود، بر فروغى مى خواند و او آن را تكميل مىكرد. سـرانـجام در I YVF سالگى وفات كرد: آخــر ايــن نــالهى سـوزنده ائـرها دارد نـب تــــاريكى فــروزنده ســـحرها دارد فافل از حال جكر سوختهى عنـق مباش كـــ در آتنـكـــــى ســينه شــرررها دارد ناله سر مىزند از هر بن مويم جـون نـــ بــ امسيدى كـه دمـان تـو شكــرها دارد...




 عهد جوانى به خراسان سفر كرد و و در آنجا بـا بـا بـه تحصيل علوم و ادبيات يرداختر در در آغاز شاعرى تخلص وى حيبب بود و بـ تدريج شهر يرتى يافت
 آن سامان را داشت مقرب شـد بـ به امر او تخلص
 شجاعالسلطنه يعنى او كتأثاآن بود. قآنى مدتى در خراسان و كرمان ملتزم حضور او بـو بود و هـمين شاهزاده وى را يـشّ فتحعلى شاه ماه معرفى كرد. بعد از اقامت در خراسانان و شيراز و و كرمان بـه تهر انهران


دانششگاه خود (اكـاول) دو جــندان شـــده بـود بـه
فراگيرى زبان و ادبيات خاور زمين بـارين ايران مشغول كرديد.
او تمام آَــار (احـافظط)، (جـامىى)، (مــولوى"،
(اعططار)، (اسـعدى)" و بـهخصوص (اخـيام) را بـهـ
خوبى مطالعه نمود و با طـرز تـفكر آنهـا آنــنا كرديد. سبس دست به ترجمهى رباعيات خيام به
 او در پــايان عــمر از مـحبوبيت و شـهرت بهسزايى برخوردار گرديد و منتقل كنندمى خوبى براى فرهنگ شُرق در مغرب زمين بود.
 سال بيش نداشت جهان مادى را تركى و به ديـار باقى شتافت.

 ابوالحسن مجدالدين اسـحت كسـايى مـروزى از ناميان و سخنگويان اواخر قرن حهارم و و از امهالى مرو بود كه نزد كويندكان عصر خود منزلتى داشنته

 نشان داده است؛ اما بعد از اين مدت اطلاء المى از وى در دست نيست؛ ولى وفاتش مسلماً بـعد از
 به سيصد و جهل و يك رسيد نوبت سال جــهارشنبه و ســ روز، بـاتى از شــوال بيامدم به جهان تا جي كويم و جي كـنـبْ


محمدشاه و .خاصه ناصرالدين شاه تـقرب زيـاد رييدا كرد. قاآنى در تهران وفات يافت.


قطران (وفات 4\& ه\& هـ ق) شرف الزمان حكيم ابـومنصور قـطران عـضدى تبريزى معاصر دورهى سلجوقيان بوده است. وى يكى از معروفـترين سخنسرايان دورهى خـود بوده است. اغلب شاعران از خراسان يا يا حوالى آن ظهور كردهاند، ولى تططران تـولد و شـهرتش در تبريز بوده و كويا مسافرت مهمى جز بز به نواحـى آذريايجان نكرده است.

قطران از قصيده سرايان درجهى اول فارسى است و بيشتر طرز شعراى خراسان را به كار برده
 تذكرةالشُعرا) معروف بوده است. وفات قطران را در 4040 هـ ـ ت نوشتهاند.

درام دو فـصلى او را تشكـيل مـىدهد و داسـتان زندگى "دكتر فاستوس" دانشُمند آلمانى مىباشُد كه گفته شُده روحشُ را به شُيطان فرو خته است آثار وى حر نمايشنامه بسيار عميق و پر معنا است و بــر چــايهى كــلاسيسيم، اشــعار شـيو! و دلنشينى نيز سروده است.
 محمد شده بود خواند كه شايد سرآغـاز آشــنايـياش بـا فرهنگ شرق محسوب مىگردد. از آثار وى مىتوان به:
(ااعــتراف يك روح بـاكـ)، "هــمدستان و شـــعرها"، "ويــلهم مـايستر"، (ارقـص امـوات)"، (ااعتراف بزرگ)، ((هوس عاشق)، (اشركاى جرم)" و (ابپرومته) اشاره نمود.
اين نويسندهى خحلاق و متفكر بزرگ در سال
 حالى بود كه بی بهار پر ثمر از عــمر خـويش را پشت سر مینهاد.


سّ ته، يو هان ولفكَانكت فون

## (م IArr_ IVfa)

(॥ گوته) نويسنده، شاعر و نمايشنامه نويس شهير
 خانوادهاى سرشناس و مهم خشـم به گيتى بزرگ گشُود.

وى يس از اتمام تحصيلات مقدماتى در سال IV90 تـحصيلات عـاليهى خـود را در رشـتهى حقوق و پزشكى در دانششگاه (الايپزيكى) ادامه داد و پس از آن به مطالعهى ادبيات و فـلسفه دست

زد.
آَار اوليهى اين شاعر مصادف با پيش فصل جنبش رومانتيكى قرن نوزدهم اروپا بود و تلاش وى براى خلق درامهاى كلاسيكى بسيار جدى و ور ونى پرارزش مىباشُد. اثر مهم وى (فاوست) است كه
 منتشر نمود كه اين آثار ييشرفت سريع وى را در جهان ادب ميسر ساخت.
(الامــارتين") را بــايد از پـيـش قراولان مكـتب
(رمانتيسم") نام برد.
("انـغمههاى مـذهبى")، (اسـقوط يكـ فـرشته)"، (امرگ سقراط)، (ابرگزيدهها)" و... وى اواخر عمر سفرى به خاوِر ميانه كـرد و جندى در بيروت زندگى كرد و در حالى كه فقر سراسر زندگىاش را بوشانيده بود، به سال 1^\&9 در سن V9 سالگى، رخذ در نقابِ خاكى فرو برد.


محتشمكاشانى (.... _998هـ .ق ق) محتشم از معروفترين شاعران قرن دهم ايــران بوده است. وى از خانوادماى شيعه و مـعروف و اعــيان زادگــان كـاشان بـود. پـادشاهان صـفوى


لامار تين، آلفونس دو (. اين اديب و شاعر فرانسـوى در سـال • IVQ در (اماگون) فرانسه پֶا به عرصهى گيتى نهاد. وى كه از خانوادهى اشراف و متمول فرانسه بود، كودكى و جوانى خود را در روستايى زيبا سترى كرد و بـا الهام از طبيعت، ذوق سرشارش را پرورش داد. او بس از اتمام تحصيلات مقدماتى و عالى پا

به گسترهى هنر و ادبيات نهاد. | الامارتين" اولين اثر خود رادر سـال هنگامى كه צY بهار از تولدش مىگذشت با نـام "انديشههاى شعرى و مذهبى" به رشتهى تحرير در آورد كه در آن با ظرافتى خــاص احسـاسات عشق و نوميدى، اميد و اندوه و علايق آدمى بـه طبيعت را به خوبى به تصوير كشانده است. ســــس در ســــال • INY مـــجموعهى

 فريدون مشيرى در سال ه•ها ها هـ ش در شـهـهر تهران متولد شد و دورهى ابتدايى و متوسطه را در
 رشتهى ادبيات در دانشڭاه تهران به تحصيل ادامه داد. از هيجده سانگى اشُعار او بهطور براكاكنده در مطبوعات انتُّار يافت. مشَيرى هر حچند شـعر اجتماعى نـيز سـروهه است، اما اشعارش بهطور كلى بيشتر دراراى روح و لحن غنايى و پر معنى و بليغ مى باشـد. وى در رد

ا.
r. ط. طلوع Tفتاب ازم مغرب: يكى از نشانهـهاى روز قيامت r.
 حسين(ع)
هـ نور مشرقين: آتتاب شرق وغرب

مخصوصاً شاه طهمْاسب بـه وى احترام بسـيار مـــكذاشــتند و او را مــلك الشــعرا خــطاب مىكردهاند. او به سال 999 وفات كرد و مزارش در كاشان است.

مجموعهى آثّار او در ينج كتاب شُـعر و دو كتاب نظم و نتر گرد آورى شده است است شعر مشُهور وى (ارستاخيز عام) است كه در در
مرئيهى شهيدابن كربلا سروده است:

باز اين جه شورش استك در در خلق عالم است
باز اين جه نوحه و جه عزا و جــه مـاتماست؟
بــاز ايـن جــ رستخيز عـظيم است كـز زمــين بكننغ ' صور، خـاسته تـا عـرش اعـظم است؟ ايـن صـــع تـــره، بــاز دمــيد از كـبـا، كـزر
كار جهان و خلق جـهان، جـملد درمـماست؟



كـر خسوانــمس مــيامت دنــيا، بـيد نـبـت

 سـرهاى فـدسيان، " مــــه بـر زانـوى فــم است



خــورثيد آســمان و زمــين، نــور مـــرقين
بـــروردمى كـــنار رســول خــدا، حســين


معينى كرمانشاهى ( متولدا •rاهـ هـ ش ) رحيم معينى كرمانساهى در سال 1 • 1 ها هـ شـ ش در كرمانشاه از خانوادهاى متوسط و مذهبى متولد شد

 كسى بود كه جهت حمايت از طبقهى ضعيف در در الر مقابله با قدرتهاى محلى محلى كه غالباً حكمرانـان و شاهزادكان بودنذ، به مقابله برخاست و در در اين راه جانش را فدا كرد و يدرش تا مدّتتها تحت نظر
 جوانى وى بوده كه اشعار و غزلهايش بان بسيار زيبا و دلنششين و حزنانگيز و تسكين دهـنـدهى روح لطيف اين شاعر است. از آثار مهم او مجموعهى او او (الى شمعها بسوزيد) مىباشد: عجب صبرى خدا دارد

آبـان مـاه Irv9 بـعد از تـتحمل دوران طـولانى ســرطان در تـهـران دركـــشت و در قـطعهى هنرمندان كورستان بهـُت زهران تهران

 (برواز با خـورشيد ITFV) (بـرگزيدهى شــعرها (IY\&F

 آهى كشيد غمزده بيرى سبيد موى افكند صبحگاه، در آيينه هون نگاه در لابهلاى موى خو كافور خويش ديد يك تار مو سياه!
 در خاطرات تيره و تاريك خود دويد سى سال بيشُ، نيز در آينه ديده بود يك تار مو سييد!


منو حهرى (وفات FFY A .ق )

 نيمهى اول قرن پنجم هجرى است. تولد او ظاهرا اواخر قرن حهارم يا اوايل قرن بنجم بوده است. تخلص خود را از نام نخستين ممدوح خور نود فلك المعالى منوحهر بـن قـابوس وشــمـيرير يـنجمين
 نوينـان راوندى مؤلنـ تاريخ راحةالصـدور او را شُصت كَله و يا شصت كله ناميلداند و اين به علت اشتتباهى است كه بين نام او و نام شاعرى موسوم به احمدبن منوجهرى شصت كله كـه از شـعـراى قرن شُشم مى باشد، وجود دارد. منوحهرى شاعر
 حكومت مىكردهماند.

اگر من جاى او بودم
همان يك لحظهى اول كه اول ظلم را مىديدم از مخخلوق بیوجدان جهان را با همه زيبايى و زشتى ريدي به روى يكديعر، ويرانه مى كردم عجب صبرى خدا دارد اگر من جاى او بودم كه در همسايهى صدها كرسنه، حند

عيش و نوش بیى ديدم نخستين نعرهى مستانه را خاموش آّندم بر لب بيمانه مىكردم عجب صبرى خدا دارد
اگر من جاى او بودم
كه مىديدم يكى عريان و لرزان، ديعرى يوشيده
از صد جامهى رنگين
زمين و آسمان را را
وازثكون مستانه مىكردم....


جلالالدين محمد مولوى بلخی معروف به ملاى روم و مولانا يكى از بزرگترين حكما و عرفا عواى جهان است كه در سال \& F \& هـجرى قمرى در بلخ تولد يافت. در كودكى با پدرش بهاءالدين محمد معروف به (ابهاءولد) مقارن حمله مغول به آسيـى صغير و با خاندانش در قونيه ' مستقر شد. مولانا تحصيلاتش را در محضر پدر آغاز كرد و پس از فوت او به خدمت سيد برهانالدين محقق ترمذى درآمــد و از دست او اجـازهى ارشــاد گـرفت و جــنـدى نــيز در شـــام كسب دانش مـى


ا. قونيه شهرى اسـت در حـدود . . Y كـيلومترى جـنوب غربى آنكارا.
 حاكم Tسياى صغير . . . ه دانسُمند و اديب را با به استقبال

دريار سلطان مسعود غزنوى بود و اين پادشاه و وزرايش را ملح مى گفت. مسهط راكه نوعى شعر است از ابداعات وى مى دانند. منو جهرى به علت آنكه تسلط زيادى به زبان عـربى داشت، اشـعار برخى از شعرای عـرب را أسـتقبال مـىكرد و از لغات مشكل عربى در اشعار خود استفاده مىكرد:

من بسى ديوان اشسعار تـازيان دارم بــ يـاد تو ندانى خواند الامبى بصحنـك فـاصبعين قــلرت وى در وصـف بـه حــدى است كـهـ مىتوان او را از اين حيث در مـيان شــاعران هـم عصر خود بىىانند دانست: سر از البرز برزد تـرص خـورشيد

جو خون آلوده دزدى سر زمكمن
 كه هر سامت فزون كرددش روغن
فــرو بــاريد بــارانسـى ز كـــردون

جنان جون برگى گل باردا بـ گلشن
ز صـعرا سبلها برخاست مـر سـو

دراز آمنكـ و بـيجان و زمـين كـن
منو جهرى گذشته از شـاعرى در حكـمت و يزشكى و نـجوم نـيز اطـلاعاتى داشتـه است. از ديوان اشُعار او در حدود سه هزار بيت در دست است كه اغلب نسخ مـوجود از عـصر صـفويه و قاجاريه است.

شـامل سـى هـزار بـيت و غـزلهما و ربـاعيات و ترجيعات عرفانى است كه مولوى به سبب اراداتى كه به شمس داشته به نام وى سروده است.「 ـ فيه مافيه و مكاتيب و مجالس سبعه كه بـ

نير نوشته شدلداند.
روش مولانا در مثنوى همان روش عـطار و
سنايى است. خود فرمايد: مطار روى بود و سنايى دو جشـماو مـا از بـــ سـنايعى و عــار آمـــيم

و يا:
مفت شهر مشتق را مطار كثـت
ما منوز اندر خم يككوجهايـم
مينوى با بيت زير آغاز مىكرددد:
بشنو از نى جون هكابت ميكند
از جــدايـىما شكــايت مـكـند
مولوى شناسان اعـتقاد دارنـد كـه آن عــارف
عالى قدر تمام انديشهماى خود را را ر همان بنجاه، شصت بيت سرآغـاز مــنوى بـيـان كـرده و تـمام مثنوى در حقيقت تفسير آن بيتهاست. در اين مقدمد مولوى از روح انسان كه از مبدأ كل جدا افتاده است، تمثيل مى كند به يكـ شا شاخيهى نى از نيستان بريده شده كه اسـتناد دارد بــه: كـلـ
 روح براى بازكشت به منع اصلى محتواى اصلى را دارد:

كز نيـتان تا مرا بيريدهانـد
از نفيرم مرد و زن ناليدهاند

داشت. تا اين كه در سال FYY(هـ ـ ق) قا با عارف
 جنان شـيـيته و مـجـذ معنوى وى كرديد كه هيجچاه از ارشاد سالكان ران
 يرشور كه سى سال آخر حيات مولوى را شــامل بود آثار بىنظيرى از اين استاد بزرى باتى مانده

است.
مولانا بس از جدايـى از شــمس تبريزى بـ
دمشّق سفر كرد و پس از مـراجـعت مـجدداً بـه


 حسامالدين هحلبى خليفه شد و به اين تـرتيب او بانزده سال در حيات مولانا و دوازده سال پس از او، مكتب مولانا را ا اداره كرد. آثار مولانا از اين قرار است:
1 ـ مثنوى معنوى. در شُش دفتر به بحر رمر رمل مسدس سروده شده كه حدود بيست و شش هز بزار بيت دارد.

 عرفان است. مولانا مسايل عرفانى و اخــلاتى و دينى را در قالب تمثيلات و مزين به آيات قرآن

كريم و احاديث نبوى (ص) بيان مىيكند. وى اين كتاب را بنا به درخواست شاس إكرئ

حسامالدين حليلى به نظم درآورده است.「 ـ ديوان شمس تبريزى يا ديوان كبير، كـه


ميلتون، جان (م ( 1 م)
 انگــليسى در ســال 19•1 در شـــهر لنــدن در در
 كودكى نبوغ و ذوق هنرى خود را نمايان ساختـ.



 به درجهى استادى نايل آمد.
 دست زد و به فرانسه و ايتاليا رفت و در آنجا انقلاب عظيم رنسانس آشنا كرديد و در بازگُشت به انگليس مدتى بــه تـدريس و بــد بـد بـه وكـالت برداخت. وى در حكومت (اكرامول،، مدتى بست
سبنه خوامم شــرحـــ شـرحـــ از نـراق
تـــــ بــــــيم ثـــــرح درد اثــــــاق
مر كـس كو دور ماند از اصل خـويش

بـاز جــويد روزكــار ومــل خــويش
تاكنون حدها شُرح و تفسير به مئوى نوشتُه
شده است كه هر كدام از ديدكاه خاصى اين كا كـاب كرانبها را تجزبه و تحليل كردهاند.
 مى كنيم كه مثالى است از شوق و جذـبـى مولانا:



خواه رومى، خواه تازى، من نخوامم فير تـو ريو


مم بـوزى، مم بــازى، مـم بـتابى در جـهان


در تهران متولد گرديد. دوران دبستان و دبيرستان را در تهران گذراند و در سال I I برای تكميل معلومات خود در زبان و ادبيات فرانسه به حاريس رفت و سه سال بعد به تهران بازگشت. در سـال竍 ايتاليايى به فرانسه رفت و در سال الها أبه تهران بازگشت. ره آورد اين سفرها، كتاب اههفت حهره از شـاعران معاصر ايتاليا) بود.

نادريور سالها در ادارهى كل هنرهاى زيبا كار مىىرد و از سال IPDI سمت سربِرستى گـروه ادب امروز در سـازمان راديـو و تـلويزيون مـلى ايران را بر عهده داشته است. ناديبور در كروه غـرل سـرايـان جـديد و از جهرههاى درخششان به شمار مىرود. او شـاعرى آگاه و اديب و منتقدى صاحبنظر است: جه مىگو ييد؟ كجا شُهد است اين آبى كه در هر دانهى شُيرين انگور است؟ كجا شهد است، اين اشكى است اشكى باغبان بير و رنجور است كه شبهها راه بیموده همه شب تا سحر بيدار بوده تاكها را آب داده يشت را چحون جُفتههاى مو دو تا كرده دل هر دانه را از اشكى جشمان نور بخشيده تن هر خوشه را با خون دل شاداب پپرورده جه مى گوييد؟...

منشیى او را به عهله داشت.
جان ميلتون به سال $190 r$ به نـاگـاه بـينايى خود را از دست داد كه در روحيهى وى بسيار اثر كذارد. آنگاه از كارهاى اجتماعى كناره گرفت و به نگارش كتاب پرداخت كه از آن ميان مىتوان به: (ابــهشت بــازيافته)" و (ابـهشت گـمشدهه) كـه از بـرجســتهترين آثـــار مــنظوم جـهان مـحسوب مىگردد، اشاره نمود.
|كثر آثار وى در دوران نابينايىاش خلق شده و او را مىتوان بعد از شكسِير، بزرگترين شاعر "رومانتيك") خطاب نمود. وى در سال ISVY حالى كه VF سال از عمرش مىگّشت، به ديار معبود خود رفت.


نادريوو، نادر ( متولدی•
نادريور در روز شانزدهم خرداد ماه ^• • اهـ شـ ش

اخـوان، و دليـل المتتحيرين و روشسنايى نـامه و ديوان اشعار دارد. وى به مذهب اسماعيليه كرويد كه اثر مهمسُ زادالمسافرين دليلى بر ايـن مــدعا مى باشد.


نسيه شمال ( سيد اشراف الدين قزوينى معروف به كَيلانى در سال ITAV هـ ـ ق در قزوين به دنيا آمد در جو جوانى به عتبات سفر كرد و ونج سال را در كر كربلا و نجف


وطنيرستى وى را به ايران كشاند.
سيد اثــــ، مـحبوبترين و و مـعروفترين شاعر ملى عهد مشروطه است. او به تمام مــنى

 گـريزان بـود. وى در دورهى انـقلاب مشـروطه

 حكيم ناصر خسروبن حارث قباديانى در قباديان
 تحصيل علوم و فضايل اديان و عقايد و مطالعهى اشعار ايران و عرب برداخت و از هـر خـرمنى، خوشهاى برداشت تا به مقام دانش رسيدر در دورْى جوانى دربـار مـحمود و مســونود

 خــدمت ديـوانـى داشت و دبـير بـود. كــذـته از از تحصيل و تحقيق، مسافرت زياد كرده و گويا در جوانى هندوستان و تركستان و افغانستان را را ديده
 ســــفرنامهى اوست. گـــــشته از ســـــرنامنهو و زادالمسافرين آثار ديگرى مانند وجه دين، خوان


نظامى عروضى (وفات DOTA. ق) ابواللحسن نظامالدين الحمد بسر عمو يسـر عـلى سســمرقندى مسـعروف بــه نــظامى عــروضى از از نــويسندكان و شـــاعران مـتوسط ســلـهى شــــــم هجرى است.

كتاب معروف مجمع النوادر (حهار مقاله) از اوست كه مشتمل بر جهاز كفتار است. حهار معاله از كتابسهاى مشهور ادبى سدهى شـــــم هــجرى است كه به نثّرى بسيار پختهه و استادانه نوشته شلده است. اهميت و شهرت نظامى بيئتر در تربيت و نگارش همين كتاب أست و در شـاعرى چحـندان

| (ا. هـلإلسنه: در اين سال، المسال |  |
| :---: | :---: |
|  | Y. |
|  |  |
| ไ. ميسره: سـت هج | ه. |
|  | ها |

r. r.اللو:Tآت

سردبير روزنامه مردمى نسيم شمال بود كه بيشتر با نام روزنامهاش معروف شد. أشعار سيد اشرف متجاوز از بيست هزار بيت است كه مقدارى از آن به نام (اباغ بهشتت) بهطور مكرر در بمبئى و تهران حانه شده است. آثار معروف ديكُ او كُلزأر ادبى و عزيز و غزال أست. اشعار سيد اششرف از حيث تركيب عبارات و سبكى بيان بر بسيارى از اشعلار فكاهى و سياسى آن زمان برترى دارد و هيجچاه با با زخحم زبان خود كسى را به ستوه نسياورد. از ايـن جهت، روزنامه نويسى بیى آزار بود و حرفـهايش
 يوزخندهاي ملايم تجاوز نمىكرد. الو سرانججام در ذيحجهى سال I I MOY هـ قـ در تهران دركذّشت:
آخ صجب سرماست امتـب الى ننه
ما كه میميريم در ابن مذا السـنـ

تو نكفتم مـمخوريم امشـب بـلو؟
نـــ بــلو ديــديم امشب نـس هـلمو

آخ عجب سرماست امئـب ایى نـن

اين اتاق ما شده خون زمهرير
باد ممآيد ز مر سو جون سـفير
هن ز سرما مىزنم امسْب نفير ها

$$
\begin{aligned}
& \text { آخ عجب سرماست /مئب ایى نته }
\end{aligned}
$$

آذريايجان به دنيا آمد. از آغاز جوانى او اطلاعات مفيدى در دست
 مادرش از نيزاد كُرد بوده است و و تمام عمر را را در
 كوتامى بنا به دعوت تزل ارسلان آنجا را تـرى
 حكومت داشتند و شـروان شاهان در آن سرزمين با حكومت سـلجوقى بـه طـور متحد بـر كـنـجه حكومت داشتند.

او به ننون ادبى و قصص و تاريخ رغبتى تمام داششته است و به تحصيل علوم يرداخته و در نجوم

نيز دست داشت:
مر جـ مست از دتيفهماى نجوم بـا يكــايك نــهتـتهاى مـلوم
خواندم د سـرَ مـر ورق جـســـم

چـون تـو را يانتم درق يســتم نظامى علاوه بر ديوان غزليات و تصايد ينج
 مشهورند كه روى هم نزديكى به بيست و مشـت هزار بيت دارند.
اولين اتر از ينج كنج امـخزن الاسرارها است كه مـطالب عــرفانى و زهــد و تـقوا را در بـردارد. اسكندرناه، ليلى و مجنون، خسرو شيرين، هغت بيكر خهار كتاب ديحـرش مـى باشد. ايـن اسـتاد بیىممتا، در ادب فارسى يكه تاز ميدان، و در شـعـر
 نــظامى (خــصوصاً در مـخزن الاسـرار) انـدكى

بايه و مَرتبتى ندارد. از سال تولد و مرگ نـظامى اطالاع درست در دست نيست؛ همين تدر میديانيم كه تولد او در سدهى ينجم و مرى او بعد از از اتفاق افتاده است:

ســلامت زبـر كــــردون كــــم نـنهاد خـــــا راحت دريــن ايــام نــنهاد

زكـردون آرمـيده جـون بـود خــلق

جهان بر ونق نام خـود جـهان است خــرد او راكــزآم ايــن نـام نـنهاد

خـــــ آن راكــها از مـــدان ارواح
;ـــــم در مـــــالم اجســام نــنهاد


نظامى منجوىى ( • حكيم ابومحمدالياس بن يوسف بن زكى مويد به ســـال •هاه هـ ـ ق در شــهر كــنجه از حـوالى الى

رباعيات او، شامل هزار و پانصد بيت است كه از او بهجا عانده است. به غير از ديوان شُعر او سـه مثنوى نيز از او باقى است: 1 ـ خُحلد برين (بر وزن مخزن الاسرار نظامى در پانصد بيت) 「 ـ ـناظر و منظور (بر وزن خسرو و شيرين نظامى شامل هفتصد بيت) ب ـ شيرين و و فرهاد بر همان وزن در هشُتصد بـيت كـه مـجال نيافت آن را به هـايان بـرساند و وصـال شـيرازیى شاعر قرن سيزدهم آن را به اتمام رساند. وى در سال 991 در شهر يزد ديده از جهان
فرو بست:

دوسـتان ثسرح بـريشانى مـن كــوش كـنيد داســتان غــم بــنهانمى مــن كـــوشُ كـنـد

تصـيى بـ سـر و سـامانى مـن كــوش كــنيد كُفت وكوى سن و حيرانى من كــوش كــنيد

شرح ابـن آتش جـان سـوز نكـنتن نـاكـى سـوختم، مسوختم ايـن راز نـهفتن تـاكــى

روزكـارى مـن د دل سـاكـنـكـويع بـودبم سـاكــن كـوى بُت مـربده جـويـ بـوديم

مقل و دين با ختـه، ديـوانــى رويـس بـوديم بــــتـى ســلسلهى ســلسله مـويع بـوديم

كس در آن سلسله غير از من و دل بند نبود يكـ كرفتار از ايـن جــملهكـه مسـتند نـبود

بيحچيده است و تعبيرات و اشارات مشكـلى دارد كه نياز به شرح و تفسير دارد. آرامگاه اين شاعر معروف لر مقبرةالشُعراى تبريز است.


وحشى بافقى (... 991 هـ ق ) وحشّى از معروفتترين شُاعران قرن دهم ڤمرى است. وى در بافق، محلى كه ميان يزد و كـرمان واقع شده ولى از توابـع كـرمان مـى باشلد مـتولد كرديد. او سفرهاى متعددى بـه عـــاق و كـاشان نمود، المًا بيشتر در يزد ساكن بود. وحشّى يكى از بهترين شاعران قـرن دهـم است كـه سـخن را بسيار عاشقانه و چرسوز مىسرود. وى در غزل و مشنوى و مسمّط مهارت داشته و سبک خاصى در شعر ابتكار كرده كه بس از وى بسيارى از شاعران از آن ييروى نمودهاند. ديوان قصايد و غزليات و ترجيعات و تركيبات و مسـمُطات و مـقطعات و
"اشثيرين و فرهاده) وحشى بافقى است را استادانه به پايان رسانيده است:

ايــن جــامدى ســياٍ نــلكى، در عـزاى كـيست؟ وين جيب' جاكى كُستهى صبح، از براى كــيست؟

اين جـوي خــونكــ از مـزهى خـلت جـارىست تـا در مـصيبتِ كــ؟ و بــر مــاجراى كـــبـت؟ ابــن آء ثـــعلدور كــ ز دلهــا رود بــ هـــرخ

 اين سـخت دل بــ دامـنِ مـا، خــونبهاى كـيست؟

 سيّداحمد هاتف از سادات حسينى است. اصـل خاندان او از اهل (ااردوباد) آذربايجان بود كه در زمان يــادشاهان صـفوى بـه اصـفهان مـهاجرت

1. جيب: گريبان، يقه

 ميرزا محمّد شفيع معروف به وصال كه او او را نيز ميرزا كوحكى مى مخواندند اصليتش از شيراز بود. وى در خط و موسيقى مهارت داشت. وصال با قاآنى، رابطهى دوستى صميمانه داشت و او قاتى
را با هم در شيراز كذراندهاند.

وصال در اواخر عـمر نـابينا شــد و در در سـالـ
 سن 99 سالگى در شيراز در كذشت. ديوان وى

 كاشانى سروده است. او رسالاتى هم به نظم و ونتر در حكمت كلام - موسيقى و عـروض و تـفـير
 وصال"، و مثنوى (ابزم وصال، كه داستان نـاتـام

آنجا بود. مثنوىهايى دارد با عناوين زير: شاه و درويش ـ صفات العاشُفين و ليـلى و

مجنون.
وى دارای مذهب تتـيع بـوده است و خــون
 تحريكى آنان وبه دستور خان مرات بهر تـل رسيدر
 لطيف و دلنشينى دارد. اين ابيات از اوست: خوامم كه بـ زبـر فــدمت زار بــيرم
مر جيندكـــى زنــده دكـر بـار بـــيرم
دانمكه جـرا خــون مـن زار نـريزى

خوامى كه بـ جان كندن بسيار بميرم

 خواجه مهام|الدين بن علايی تبريزى از شاع سخنكويان قرن هغتم هجرى و از مردم تبريز و

كردهاند. هاتف در نيمهى اول قرن دوازدهـم در
 تحصيل رياضى و طب يرداخته و اين ننون را در
 شعر، استادان وى صـفا، صباحىى، آذر و صـهـبا بودهاند. وى در اواخر سالل $119 \wedge$ در قم وفــات يافت:

دانمى دلبربا دلم جونكرد و من جـون كـردمسر؟ او از جغا، خون كرد و من، از ديله بـيرون كـردمسن
 كفتم كـــ بـا خــون جكــر، از ديــه بـبرون كـردمش


هلالى جغتايـ (وفات هسqه ه.ق)
 بعضى اصل وى را از استرآباد مـى دانـنـلد، المـا در اوايل زندكى به هرات رفت و تـا آخــر عـمر در

 مـيرزا مـحمْدعلى مشـهور بـه الرضـا قلى خـلى انـان شيرازى)" متخلص به (امماه از جمله شاعرانران ترن
 مضامين عرنانى توجه داشت. وى در شيراز متولد شد و نزد استادان فن و هنر و و اديبات به تحصيل

 سلسلهى تصوف يِيوست، او در اصغهان مقيم شيم و در بايان عمر به خلوتِ رياضت و تهجّد كراييد:
زامــــدكـــــــاز حــلال نـــناسد حــرام را

او از جه خورد، خون دل خاص و عـام را
شربت بـ دست غُير و بـ دست حبيب زمـر

انـــصـان دِهكــ مــن بـسـتانمكــدام را

معاصر شيخ اجل سعدى شيرازى است. او كسب كمال از جناب خواجه نصيرالدين طوسى كرده و با شيخ سعدى صحبتها داشته و سبك سعدى را به خوبى بيروى كرده و خود نيز لطـافت سـنـن
 نزديك بـه هـزار بـيت است، مـنظومهـاى تـحت عنوان (اصحبت نامها) به نام خواجه شرف الدين هارون يسر شمس اللين محمد صاحب ديوان از او باقى است. VIF مرى همام در مجمل التواريخ بد سـال آورده شده است:

 بـــــــــام دئـــنـم از آرزوى ديــدار ت مباش بـى خبر از هـال دوستـان الى دوست

مى نمايد و الشعارش طا براى مردم مى نحواند. اين اشعار، در قالب يكى هجموعه شــعر جــمعآورى
 مى مباشـد.
آثار برجسـتهى او مـجموعه شـعرى بـه نـام االيلياده است كه مسنسوب بـه وى مـى باشبد و در مورد محاصرهى شهر \#تروى" "سروده است. اثـر ديگرى كه بـه وى نسـبت داده شــده، (اووديسـه|) است كه در مورد بازگُشت سردار (ااوديسوس)" از جنكهاى يونان سروده كه از او باقى مانده استر مشهور است كه اين مجموعه رادر دوران نابينايي سروده أست. مجموعهى اين دو كتاب بـالغ بـر YVA . .
وى در اوانخر عمر دحــار تـنگـددستى و فــر شديدى شد و مىگويند حتى برانى امرار معاش به تكدى روى آورد؛ اما هرگّز از خلتق اشعار بیىنظير خود دست نكشيد تا ايـنكه مـلكى تـبص روح، جانش را ستاند و به جان آفرين تسليم تمود.

خــام است شُــيخ صــومعه، سـاقى بــيار جــام


جز زلف و روي دوست كه جمعند صبع و ثبام ديكــركســى نــديله بــ مــم، صـبع و شــام را


هومر (• • قه.م - نامعلوم)
(اهومر)" داستان سراى حماسىى و نخستين شـاعر بزرگِ تاريخ بشــريت مـىباشد. از زمــان تـولد و مرگش هيجّ اطلاعى در دست نيست و به عـلت قدمت تاريـخى، حالتى افسانهاى ييدا نموده است.
فقط هرودوت تاريخ نويس يونانى مىگويد:
هومر، هشتصد و بنجاه سال بيش از ميلاد مسيح مى زيسته است و زادگاهش منسوب بـه يكـى از هفت شهرى است كه در يونان وجود داشته است.
 سنتى از دهكدهاى به دهكدهى ديگـر مـهاجربت
(يغما) تخلص مىكند. از او غزليات، قصايد، مثنوىها و هجويات و همهتنين منشّآت فراوانى باقى است. يغما در سنِ
 و در بقعهى امامزاده داود به خاكى سیرده شد. بر سنگ مزارش اين رباعى او را كندهاند:
ينما، من و بخت و شادى و غم با هـم


جون نو سفران ميان ره، بخت بِـُخُفت شادى ره خود گرفت و من ماندم و غم


يغماى جندقى (1199-1 ا1 هـ ـ ق) رحيم كه بعدها ميرزا ابو الحسـن نـا
سال 1199 هـ ـ ق در (اخور)" مركز اصلى ولايت جندق و بيابانكى در خانوادهاى فقير به دنيا آمه.
امير اسماعيل خان عامرى، حكمران ولايت، روزى او را در كودكى در حال گوسفند خــرانـى ديد. چحون اسمش را پرسيد، يغما پاسخ داد: ما مـردمك " "خـوريم" از علم و ادب دوريـمـ اميراسماعيل خان را اين جواب خرد خر آم آمل و و تربيت او را به عهـه گرفت


 جهان گشود. بدرش ابراهيم اعظام السلطنه، مردى رحيم به سرعت از معلمين فراوانى كه برايش فراهم شده بود، علوم زمان را فـرا مـى گـيرد و و بـهـ سمت منشى گرى (اخان عامرى)" میرسد و بـهـ شجاع و آتشى مزاج بود و با كشاورزى و كلّهدارى ابـ

شعر گويى هم مى يردازد. ابوالحسن ابتدا در اشعارش (امجنون) و سپس

شهر صبح، قلم انداز، فريادهاى ديگر و عنكبوت رنتى، آب در خـوابگـه مـورجكـان، حكـايت و خحانوادمى سرباز اينك، نمونهاى از شعر او: ای آدمها كه بر سـاحل نشسته شـاد و خندانيل! يكى نفر در آب دارد مىسبارد جان يكى نفر دارد كه دست و باى دايم مى زند روى اين درياى تند و تيره و سنگين كه مىداتيد آن زمان كه مست مستيد از خيال دست يابيدن به

دشمن،
آن زمان كه بيش نحود بيهوده بنداريد
كه كرفتيد دست ناتوانى را
تا توانى بهتر را یديد آريد
آن زمان كه تنـى مىبنديد
بر كمرهاتان كمربند
در جه هنگام بگويم من؟
يكى نفر در آب دارد مىكُند بيهوده جان قربان...

روزگار مى گِدرانيد. نيما دوازذه ساله بـود كـه بـا خــانوادماش بـه تـهران آمـلد و پس از كــذرانـدن دورهى دبستان براى فراكرفتن زبـان فـرانســه بــه مدرسهى سن لويى رنت. نتخستين شـعرى كـه از نيما به چاب؟ رسيد، قصهى رنگ پريده است كه
 ش در قالب مثنوى انتشار داد. نيما در سال | + H هـ ـ. ش. تطعهى \#ایى شب") را در روزنامهى هفتگى
 انتشار داد.
نيما را مىتوان پايه كذار شعر نو دانست. از ويزكىىماى شعر او ديدِ تـازه بـه جـهـان و
 . ش به علت ذاتالريه در تهران دركذشت. آثار او به شرح ذيل است: مانلى و خانه سريويلى، افســانه و ربـاعيات، بركزيدهى اشعار، ماخ اولا، شعر من، شهر شب


[^0]:    بود.

