**اشعار در رثای آخرین بازمانده کربلا**

**آه شعله ور**

مانده داغی عظیم بر جگرت

عکس رأسی به نیزه،در نظرت

هر شب جمعه خون دل خوردی

پای ذکر مصیبت پدرت

پای روضه به جای قطره ی اشک

خون و خونابه ریخت از بصرت

می توان دید عکس زینب را

بین قاب کبود چشم ترت

سوختی سرو باغ فاطمیون

زهر آتش زده به برگ و برت

گر گرفته فضای حجره ی تان

تحت تاثیر آه شعله ورت

مهر و تسبیح کربلایت را

داده ای ارثیه به گل پسرت

وحید قاسمی

شام مدینه

بار دگر مدینه غمی تازه دیده است

داغی دگر به جان و دل  او رسیده است

تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است

ماتم نشین و غم زده هر آفریده است

از بس به خاک اوست نهان چلچراغ نور

شام مدینه آینه دار سپیده است

بر محنت و غریبی گلهای باغ عشق

گریان شده است دیده هر کس شنیده است

از بس که داغ بر دل زهرا نهاده اند

خون جگر ز چشم پیمبر چکیده است

گلچین روزگار که دستش شکسته باد

از باغ  اهل بیت گلی تازه چیده است

سوزد دلم ز داغ غم باقر العلوم

آن کس که کشته ره و عشق و عقیده است

از غربت و مصیبت آن حجت خدا

نخل بلند قامت هستی خمیده است

آن نازنین که در سفر کربلا و شام

خونین جگر به سینه صحرا دویده است

همراه کاروان اسیران دشت خون

بر جان بلا و محنت جانان خریده است

ای تربت بقیع به عرش افتخار کن

اینجا سرور قلب نبی آرمیده است

از سوز سینه گفت «وفائی» به اهل دل

خار غمش به پای دل ما خلیده است

سید هاشم وفائی

منای کربلا

من امشب شربتى نوشم که شویَد زَهرِ اعدا را                     مهیا مى‏شوم اى زهر، مهمانى زهرا را

من امشب جامه‏اى پوشم که از تن بر کَنم جانم                       لباس وصل مى‏بایست دیدار گوارا را

روانه سوى جانان باش اى جان ستمدیده                            نشد دنیا اگر یارت، بشارت باد عقبى را

هشامم زهر داد اما مشامم بوى یار آورد                      شهادت نوش جانم ساخت این جام طهورا را

جنان از پشت دیوار جهان مى‏خواندم یثرب                        دگر چشمم نخواهد دید دیوارى غم افزا را

منى که در مناى کربلا قربانیان دیدم                                      وصیّت مى‏کنم اندر منا بر ندبه مِنا را

در آن هنگامه که حکم فرار از خیمه صادر شد              به چشم خویشتن دیدم به حصر شعله، بابا را

ز سهم هر یتیمى گوشوار و گوش، غارت رفت                        ز پاى دختران و بانوان خلخال، یغما را!

چو دیدم طفلکى آتش به دامان مى‏دود هر سو                 نشد از معرکه بیرون کشم آن طفل تنها را

ز بعد آن همه ماتم چو هنگام اسیرى شد                                 میان قتلگه بردند جمع خسته ما را

قضاوت با شما زندان، خرابه، جاى آل اللَّه!                         چها بگذشت بین شام و کوفه آل طاها را

اگر چه کودکى بودم در آن غوغاى غم، اما                               تمام عمر پیش دیده دارم روز غوغا را

بخوان اى روضه خوان از غصه‏هاى عمه‏ام زینب                   که داغش تازه سازد تا قیامت داغ زهرا را

محمود ژولیده

گوهر یكدانه

آسمان اشك غم از دیده ما بیرون كرد

دل ما را ز غم و غصّه لبالب خون كرد

هر دلى رسته ز غم بود، به غم كرد دچار

هر سرى لاف زد از عقل و خرد مجنون كرد

هر كه در دایره عشق و وفا گام نهاد

چرخش از دایره عشق و وفا بیرون كرد

پنچمین حجت حق حضرت باقر كه خدا

بهر او خلقت این دایره ی گردون كرد

گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید

شیعیان را به جهان غمزده و محزون كرد

چه دهم شرح غمش را كه ندانم به خدا

با دل خسته او زهر هلاهل چون كرد

گویم آن قدر كه تا بر سر زین جاى گرفت

آسمان زین فلك از داغ عمش وارون كرد

قدر این گوهر یكدانه ندانست فلك

كه غریبانه به زیر لحدش مدفون كرد

مى رود اشگ غم از چشم ملائك «خسرو»

شعر جانسوز تو چون چشم ملك جیحون كرد

محمد خسرو نژاد