## O)

به روايت ترى :استاد امير صادقى


 فرهنگاسراى ابنسينا با مديريت رامين امين فصاحـا








سفرهمان كذاردهاند و منافع سياه و ملى آنان را تأمين مى كند.



















 فردوسى

 حماسى گيتى


 كه عكس ها آواز سـقوط مى خوانند، بسيار بالاتر از عكس هاى ديوان سرفروهشته در بى داداد، به چشم

هه ســمت و سوى آسانونويسـى يبش میروده و علاقهمنـــدان بيشترى را در در بين ملتهانـاى جهان پيدا خواهد كرد.

 كه مجلهى فردوســى را جولان گاناه دانش شايسته




 پارسى كوششى شبانهروزى داشـــتهاند. بنابراين



 اظهارنظرهاى گونه كون ادبى و و فرهنگیى در مجله،
 و علاقهمندان خود را شـاد كنند و بر دانش آنها بيفز ايند. در اين جــا همثرحنين شايسـسته مى دانيم از ابزار



 جناب دكتر جواد مجابى، از روزنامنـنگار برجسته و نخستين صاحب امتياز مجلهى فردير فودسى جناب نعمتالهُ جهان بانويى، از بانوى شاعر و و نويسنده


 على هاشمى، از مسـئولان كتابخ انانهى مركزى
 دختر دانشگاه تهران، از دوست خردوروز محسن

 مال شهر ستارخان است، از انديشمندان فرينر فريخته:





 هز ار نفرى كه با پٍـــت الكترونيكى با ما ما مكاتبه

 را براى چچندمين مرتبه مــورد لطف قرار درار داداند



 شــهروند امروز، اعتماد، اعتماد ملى و آقتاب يزد يزد




سخن ساز ايران فقط آن يكى است


زهر برترى در جهان برتر است
بود نام ايشان به كيتى بلند

به نزديكِ يزي
به فردوسى هرٍ كسَ كه شَد ناسِّاس

سرو كردنش يك بـه به يك زيرداس
به كردار او در جهان مرد نيست نبوده، نباشد و وار بار بعد نيست
زكفتار و كردار و پندار نيك

بكغتا ززندان و مسمار و بند
كالمى حضور شما پند مند
زكار پثوهش به شهنامه كفت
كه هر كز نباشد به انديشه جفت
 فرهنگدوست در اصغهان به دنيا آمد. از نخستين

 دوران نوجوانــى و جوانى وـى با با كار و و تلاش فراوان همر اه بود اما لحظهاى از از فرهنگى و ادربيات

 شانْامه فعاليت مىنمايد و در جهت آشنا ساختن مردم و نســل جوان كشور با شـــانانامه و ترويج فرهنگ شــانانامهخوانى تلاش مؤثرى دارد و و در


كشور رِددهدار اثر باثشكوه فردوسى مى اباشد.





 وى اهدا كرديد.

 و داستانهاى آن چاپ شاپ شده است


 ورزشى آن كشور مورد تقدير فراوراون قرار كر كرفتى.



 در رقابتهاى جهانى زآين حضور يابد.
 و مجلهماى مختلف متتشــر كرديده و ور هماكنون نيز مشغول نگارش چند كتاب مى مباشد.

 با اجراى برنامه نوشـته شلهـ، هيجّ كونه ويرايشى
|-انجام نخرفته است
(مجلدى فردوسى)

عزيزى دكر مرد رامشغر است

كرمى بشُد در كُنام سخن
همان پر هنر مرِد پاكيزه تن كه مجرى بكفتا سخن آوريد پا
همان راه و رسم كهن آوريد
بكفتا كه تعدادمان كم شده است
 زقول حكيمش بِعويم جواب
بكردار آب و جهو روشن كالاب
سياهى لشگر نيايد به كار
يكى مرد جنانى به از از صد هزار
و ديگر زنان هر يكى همحیو شير ميان بسته هريك به ميدان دلير زكارش بكَفتا سخن بیشمار
زفردوسى كفت ود د در كارزار پس آنگه زشهنامه كفتار كرد
همه پودمان را بدان تان تار كرد ز نوروز پاكيزه هم ياد كرد
به شعرى روان هم همه شاد كرد
بهارى سخن كفت و كلمها شكفت /برون آوريد رازهاى نهنت

كه هركس زكفتنار او برخورد

زتاريخ و و بخشش كـن به حارين شمار
بكِّتا كمى انگُليسى بكار
يكايك بكفت و همه برشمرد
كوى دانش و بـخردهى را برد
زاسطوره و هم خـداوند بكا بخت
زكار حماسه بدان كرد جفت
زكار قبايل سخن آَوريد
بكُتا هر آن كس بد بدين باوريد
نيو شنده باشيد و دانشخراى انـي
بغرمان جان آفرين يكى خداى
(1) زملت بكفتا هم از كاردين

كرمى همان باور راستين
زنعل به ميخ بر زمين كوفته

بكفتا همه هر يكى هـ هم تـنين
زضحاك و مارِان بر دوش اوى
بكفتن نشست آن يل چحارْجوى
از آن جام جم هم زجمشيد كفت
برون شده همه رازهاى نها نهت
 زخاك و كل و هـم از از آن كورْهـا

زكار كرشمه بكار زنان
بكفتا سخنها همه بيكر ان
زافسانه كفت و زكار زمين
زشمشير كنتا زمردان كين
زرستم بكفتا زكردار گور

سخنهاى اير ان همه واقتى است





 از رستم و شغاد مى كويد .... .





 بيدار باشاش مىتوفده، مى ير اكند، مى تار اند و و به گردابى ســهـحیين از حوادث زمانه به توفان بالا مى سيرد. اين شــور تمام شدنى نيسـت. اما دير هنگام

نخاه مى كنيم به شــعر حماسى اميرصصادقى كه
در هياهوى همين همايش سروده است:
او مى گويد:
 همانجا نوشتم و خو اندم همايش به به نام فردوسى انـى
 اولين بود و اثر كاردارد.
بنام خداوند هر دو سراى
كه بوده است و باشبد هميشه بـجاى
دوم بر رسولان كيتى درود
و ديخر ريامامَور با وجور
دكر برعلى مرد گرد نفر از
خـداوند آن كفتههاى دراز
سوم بر خداوند شهنامهساز به فردوسى آن شاعر سرفراز

بشد انجمن، نام شهنامهباز
بشد در جهانِ جهان كارسان
بزر كان زهرجا و هر گَوْشهاى
 نشستند اينجا به هِهلوى هم
بَكِتْند بَا هم زهر بيش و كم

نخستين زقرآن سخن كِته شد به مزَ كان سراى ادب رُ رُفته شد

سرود وطن خوانده شد بـدرنغ كه شد آسمانها همه رنگگرنگ
يك مجرى آمد ببام سخن
بكفتا زاستاد و رسم كهن سلامى بكغتا و نام آوريد شما را يكايك به كام آوريد

چجو رامين بشّد جانب ميكروفن سخنهاى باكيزه افكند بُن زفردوسى برخود ياد كرد روان شما را همه شاد كرد

نشسته بكردار آذر گُش
دگرصادقى را در اينجا ستا ستود كوى بخردى را تو كوئى ربود

