یک قصیده معجزیه دیگر از میرزا محمد صادق ناطق اصفهانی

ذکائی بیضائی

در یکی از شماره‏های مجلهء وزین وحید دو یا سه سال پیش نوشتم و بنظر خوانندگان‏ عزیز مجله رسید که میرزا محمد صادق اصفهانی متخلص بناطق در تاریخ تذهیب گنبد حضرت معصومه علیها سلام هم قصیده‏ئی ساخته حاوی شصت و دو بیت که تمام مصاریع‏ آن یعنی یکصد و بیست چهار مصراع هریک تاریخ 1218 دارد که تاریخ تذهیب گنبد مزبور است و حتی عناوینی که برای این قصیده انتخاب کرده تماما یعنی هریک آنها همان تاریخ‏ 1218 میباشد.

مثلا نوشته است(بسم الله الرحمن الرحیم باسم موجود کریم 1218)

(این قصیده مسمی بقصیدهء معجزیه است 1218)

(یکصد و بیست و چهار مصرع 1218)

که الحق عنوان قصیدهء معجزیه درخور این منظومه است و قصیده چنین شروع میشود

این قبه گلبنی است بزبور برآمده‏ یا پاک گوهری است پر از زیور آمده

1218 1218

الی آخر و بنده را تصور این بود که شاهکار این شاعر زبردست و قوی مایه همین یک‏ قصیده است و از هیچیک از دوستان ادبی دیگر هم مطلبی که دال برداشتن اثر دیگری نیز شبیه این اثر داشته باشد نشنیده بودم تا اخیرا که مسافرتی بکردستان نمودم در شهر سنندج مسجدی زیارت کردم بنام مسجد جامع یا مسجد دار الاحسان که بنائی جالب و زیبا و دیدنی است و اخیرا نیز از طرف مقامات مربوطه این مسجد جزء آثار باستانی شناخته‏ شده و تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفته است بطوریکه لوحهء منصوبه از طرف ادارهء فرهنگ و هنر سنندج در مسجد حکایت میکند این بنای تاریخی و جمیل را مرحوم امان الله‏ خان اردلان والی کردستان در سالهای 1226 تا 1230 هجری قمری ساخته و پرداخته است.

سید محمد صادق ناطق اصفهانی قصیده‏ای مانند قصیدهء تاریخیهء گنبد حضرت‏ معصومه که در بالا بآن اشاره شد در تاریخ این مسجد ساخته که زائد بر چهل بیت و هر مصراع آن عدد 1227 میباشد که مسجد در حال و کار ساختمان بوده است این قصیده در ایوان رو بقباهء این مسجد بر قطعات سنگ مرمری که ازارهء دور ایوان را تشکیل میدهد

بخط نستعلیق خوش؟شده مطلع قصیده را نیافتم و اولین شعر روی سنگ چنین است:

حبذا دارای جم گاه سلیمان جایگاه‏ آنکه شد ز الطاف اوهر عالمی دارای علم‏ صاحب اکلیل جم فتحعلی شد آنکه زو دید اوج و رونق و قرب افسر والای علم

1227 1227 و در آخر گوید:

با تکلف از پی سال بنا این چند بیت‏ جلوه‏گر آمد بجوش از بحر گوهر زای علم

1227 1227

بهر سال این بنا هستند یک در یک گواه‏ این مصارع کامده از عین عقل و رای علم

1227 1227

ز در قم ناطق بسال...با فکر و عقل‏ دار الاحسان شد بنا و شد بجا ماوای علم

ولی متاءسفانه قسمتی از سنگها خراب و جابجا شده و بعضی از مصارع یا ناقص یا غیر خوانا شده است و لا بد اگر جناب ایشان یعنی میرزا محمد صادق دیوانی داشت یا دارد این قصیده هم در آن مندرج و محفوظ است.

و اما شاعر دیگری هم کردستانی بتخلص به خرم قصیده‏ئی در آغاز ساختمان و اتمام بنای‏ مسجد سروده است که بر بالای سر در ایوان شرقی مسجد روی کاشی نوشته و نصب گردیده‏ است بطوریکه قصیدهء خرم حاکی است بنا در سال 1226 شروع و در سال 1230 اتمام یافته‏ است جناب ایشان این تاریخ را در پنج بیت در قصیده خود آورده است.

سال شروع این مصرع است‏ فریزدان باشد از این مسجد و مدرس عیان

1226

سال دوم ساختمان‏ باد دائم دار الاحسان امان اله خان

(1227)

سال سوم ساختمان‏ گشت این مسجد بنا از لطف حی لامکان

(1228)

سال چهارم ساختمان‏ شد بنای این رواق از والی و الانشان

(1229)

سال پنجم اتمام بنا با داین ماء وی محل فیض یزدان جاودان

(1230)

باختصار معروض گشت‏ ذکائی بیضائی 25 اردیبهشت‏ماه 2537

بقیه از صفحه 54 چرا به مذلت بمیریم:

تن کشته و گریه دوستان‏ به از زنده و خنده دشمنان

اینک آقایان محض خدمت به ملت از روی عزم صحیح و نیت ثابت راسخ با تمام قوای‏ خود را حاضر نموده‏اند که نیت مقدس ملوکانه را که مقتضای دستخط مبارک است مجری‏ و معمول دارند و بر هرکس فرض است که این چراغ آسمانی را خاموش نساند.فااعصموا بحبل الله و لا تفرقوا ربنا افرغ علینا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.