شعر و خط ذکاء الملک فروغی

صفائی، ابراهیم

قصیده‏ئی است از«مرحوم میرزا محمد حسین فروغی ذکاء الملک»مدیر روزنامهء تربیت و نویسنده و شاعر توانای اواخر دوران قاجاریهء فروغی این قصیده را در ربیع‏ الاول 1316 ق هنگامیکه میرزا علی اصغر خان امین السلطان از تبعید بیست ماهه قم‏ بطهران بازگشت سروده و وی را ستوده و صدارتش را تهنیت گفته است.

چون این قصیده با خط خود ذکاء الملک فروغی تحریر شده و از لحاظ خط و شعر او،ارزنده بنظر میرسد عینا تقدیم میشود که در صورت مقتضی این سند را در مجله‏ وحید منتشر فرمایند.اول خرداد 1345

از هجر مقدم تو سالی دو شد که مسند همچون ستون بنالد از دوری محمد تا آنکه مقصد او امروز گشت حاصل‏ شکر خدا که مسند بوسید پای مقصد ایصاحب معظم روشن‏ضمیر اقدم‏ صدر اجل اعظم راد عمید امجد دور از تو کرسی ملک هر شب بعرش نالید وان نالهء شبانه هر صبح شد مجدد در بیست ماه دایم کانون سینه‏ها بود چون منقل پرآتش چون مجمر موقد کانون و آذر ما میسوخت هر دو یکسان‏ در وی گرفته دلها جای بخوریاند تنها نه ما و یاران خیل امیدواران‏ درخواست را نهاده بر خاک و رهگذر خد در انتظار تو بود چشم ستاره در راه‏ عوا بسان شعری مرزم چنانکه فرقد زان پس که دیرگاهی با چهره‏های کاهی‏ بیچارگان ما را حرمان گذشت از حد باد مراد آمد زد موج بحر رحمت‏ ایام جزر بگذشت شد باز نوبت مد یعنی که دیده‏ها را ارمد چو دید گردون‏ رقت نمود باری بر دیده‏های ارمد تأیید آسمانی آورد بار دیگر مجد و مقام پیشین اقبال و جاه و سودد باحضرت تو آمد شادی به بنگه ما وان کلبهء محقر شد روضهء مورد اینک سراچهء ما از یمن مقدم تو کاخی بود نوآئین خلدی بود مخلد این موهبت که دیدیم تأیید آسمان بود تأیید آسمان بین ایخواجهء مؤید لطف و عطای سرمد ما راست دیدن تو ما راست دیدن تو لطف و عطای سرمد از مسند الیه است مسند همیشه نامی‏ تو مسند الیهی باقی تمام مسند صدرا بلند قد را در زیر سایهء تو دانی رسد بعالی عالی علم کند قد از سعی و کوشش تو بیش از تصور ما ملت شود مرفه دولت شود مشید سرچشمهء ایادی بی‏گفتگو ید تست‏ پیوسته و هماره بادا گشاده آن ید در ساحت ترفع قدرت بود معلی‏ در دفتر معالی نامت بود مؤبد فرخ سنین عمرت از فر فرهی بخش‏ دو بیست بلکه سه بیت افزون بود ز یکصد وصاف تو فروغی اوصاف تو نویسد گاهی درین سفینه گاهی در آن مجلد