**مقام فردوسی در نزد رضا شاه کبیر**

**یغمائی، اقبال**

بزد دست برقبضهء ذو الفقار فلک آن زمان خواست زو زینهار جهان پرشد از هیبت شوکتش‏ زمان دوره گم کرد از سطوتش‏ مه‏ومهر را لرزه برتن فتاد قضاوقدر رو به دشمن نهاد هوا را ز تابیون ذو الفقار به سینه دوصدچاک شد آشکار فغان برکشید آبها موج‏موج‏ گریزان همی بادها فوج‏فوج‏ به گاو زمین گفت گاو فلک‏ که ویحک به سرکش سپر از سمک‏1»

(1)-نقل از ص 396 و 297

از کتاب طرفه‏ها نوشتهء اقبال یغمائی

مقام فردوسی در نزد رضا شاه کبیر

در سال 1305 شمسی-2485-به فرمان رضا شاه کبیر انجمن حفظ آثار ملی تشکیل یافت.اعضای اولیهء انجمن:ذکاء الملک فروغی،تقی‏زاده، مشیر الدوله،حکیم الملک،مستوفی الممالک،تیمور تاش،مشار الدوله حکمت، میرزا محمد علی خان فرزین،ارباب کیخسرو شاهرخ،نصرة الدوله، حسین علاء بودند.

انجمن به‏دستور شاه نخست به ایجاد آرامگاه فردوسی پرداخت.قرار بود که هزینه برآوردن بنا از محل اعانات ملی فراهم گردد.برخلاف معهود راه میان قوچان و طوس را وزات طرق(راه)به درخواست انجمن آثار ملی‏ مسطح و هموار کرد.

در سفری که رضا شاه کبیر از گرگان به مشهد و طوس فرمود پرسید که: «راه میان قوچان و طوس چگونه احداث شده است؟»محمود جم والی‏ خراسان معروض داشت که وزارت طرق به درخواست انجمن آثار ملی ساخته‏ است.شاه فرمود:«در این‏کار چه مبلغ خرج شده است؟»به عرض رسید: سه هزار تومان.

فرمود:«چون فردوسی از مفاخر ملی ماست و باید همه در برآوردن‏ کاخی رفاع برمزارش کمک کنیم من سه هزار تومانی را که صرف ساختن این‏ راه شده می‏دهم تا بربودجهء ضعیف وزارت طرق تحمیلی نشده باشد.این مبلغ‏ را به وزارت طر برگردانید تا جای دیگر صرف ساختن راه‏کند.» چنین کردند.