**Мавзӯъ: МАВЗӮИ ҒАЗАЛИЁТИ ЗЕБУННИСО**

**Нақша:**

 **Myхтасари тарҷумай ҳолн шоир**

 **Осори боқимондаи шоира**

 **Мавзӯи газалиёти шоира**

**Хулоса**

Зебуннисо ҳамчун шоираи ширинсухан дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик бо газалҳои пурмазмуни худ шӯҳрат пайдо кардааст. Зебуннисо соли 1639 дар шаҳри Деҳли дар хонадони шоҳ ба дунё омадааст. Падари Зебуннисо Абӯзафар Муҳиддин Аврангзеб дар Ҳиндустон 48 сол подшоҳй кардааст. Аврангзеб дар таърих ҳамчун шоҳи золим, ҷаҳолатпараст ном баровардааст. Зебуннисо дар натиҷаи таълими хусусй тамоми илмҳои замонаашро, бахусус, забон ва адабиёти тоҷику форс ва арабро хеле хуб аз худ намуда, аз онҳо баҳраманд гардидааст. Дар баробари ин, қонуну қоидаҳои каломи бадеъ ва илми арӯзро хуб аз бар намудааст. Анвои гуногуни хатро низ медонистааст ва дар навиштани онҳо устод будааст. Аз ин хотир, Зебуннисо аз духтари шоҳ буданаш кибру ғурур намекард, зебу зинати шоҳонаро қабул надошт ва танҳо фазилату дониш ва маърифати инсонии худро айни зебу зинат мешуморид:

Духтари шоҳам, валекин ру ба фақр овардаам,

 Зебу зинат бас ҳаминам, номи ман Зебуннисост.

 Зебуннисо аз хурдй ба шеъру адабй форсй шавқу ҳаваси беандоза дошт. Аз ин рӯ, ба шеъргӯйй хеле барвақт оғоз намудааст. Шоираи ширинкалом бо тахаллуси адабии «Махфй»шӯҳрати оламгир пайдо кардаает. Шоира ошуфтагии худро аз бими падари золими худ ва муҳити носоз кушоду равшан изҳор карда наметавонист. Ҳатто, ҷидду ҷаад намудааст, ки худро дар сухан-шеър пинҳон нигоҳ дорад:

Дар сухан пищон илу дам чун буйи гул дар барги гул,

Ҳар кӣ дорад майли дидан дар сухан бинад маро.

Тавре аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳо бармеояд, Зебуннисо бо вуҷуди он ки соҳиби ҳусну ҷамоли зебо ва фазлу дониши зиёде будааст, умри худро дар танҳой гузаронидааст:

Сад баҳор охир шуду ҳар гул ба фарқе ҷо гирифт,

Лолаи доги дили мо зеби дасторе нашуд.

 Ҳар матоеро харидорест дар бозори ҳусн,

Пир шуд Зебуннисо, уро харидоре нашуд.

Зебуннисо ҳамчун шоираи некандеш, вале ноком, бо ранҷу азобҳои рӯҳй соли 1702 дар шаҳри Деҳлй вафот кардаает.

Осори боқимондаи шоира зиёд набошад ҳам, вале баландмазмуну чолиб мебошанд. Аз мероси адабии Зебуннисо ба мо ба ғайр аз «Зеби тафсир» - ном асари тафсирии шоира, як девони газалиёт боқй мондааст, ки дорой 4000 байт мебошад. Газалиёти шоира гуногунмавзӯъ мебошанд. Яке аз мавзӯъҳое, ки ӯ мавриди баррасй қарор додаст, ин эътироз бар замона мебошад. Шоира таъкид менамояд, ки зулму золимиву бедодй дар даврони ӯ аз ҳад гузаштааст:

Зулму бедодй дар ин дунё'и дун аз ҳад гузашт,

Манҷаниқи чарху тарзи сангборонро чй шуд?

Зебуннисо дар ғазалҳояш аҳволи худро хеле ҳақиқй тасвир намуда, вазъи бад доштан, ошуфтаю парешон будани худ, гаму андӯҳи зиёди худро ба ахди ситам алоқаманд медонад: Ғунчаи дил наткуфад мурги диламро дар чаман,

 Тан гирифтори гами гулшанқафас бошад маро.

Ғазалҳое, ки шоира дар онҳо ишқу муҳаббатро тасвир

намудааст, хусусияти ба худ хос доранд. Зебуннисо дар масъалаи ишқу муҳаббат, ҳамоно, аҳволи нофарҷоми худро инъикос менамояд:

Гар на дардолудаӣ, ин дидаи намнок чист?

 В-ар на дил азроҳ бурд, ин хотири гамнок чист?

 Гар наменолад дару ни сина дил, ин нала чист?

 В-ар номесӯзад ҷигар, ин оҳи оташнок чист?

Дар газалҳои шоираи ширинсухан тарғибу ташвиқи андешаҳои ахлоқӣ низ мавқеи намоёнро ишғол менамояд. У таъкид менамояд, ки ғамхори ғамрасидагон будан, ин ҳам яке аз он ахлоқи ҳамидаи инсонй маҳсуб мешавад. Ба ғамдидагон ғамшарик буданро нишонаи инсони комил мешуморад:

Гар сари осудагӣ дорй, ба гам ҳамхона бот,

Аз тариқи офият маҷнунсифат бегона боги!

Ҳар куҷо баз^и мусибат \\*рм гардад д( р ҷаҳон,

 Дар такапу.у ( i бх у /<• s" нарвона ooui!

 Шоира ингих^ои ҳ.. мчлояС'Ш ҳамсуҳбатони хуг>у оқилро фоли нек меҳисебс';,. \* ро л а тсытя\*\* Д'до ми\* ки дар

ЗИНДОН бо ДОНОСИ пуДаЯ, О ;/ ф d^ ,Ш НСЧ б О Ҷ-»МС< Г> НОҶИНСу

нокас дар гулисггг« ҳамсуҳбл»1 IV.LJW

Дар гулистон доштал сӯҳбат до ноҷиисон, аз ин Назди доно беҳтар аст тан ко ба зиндон зистан. Ҳамин тариқ, шоира дӯстиву рафоқатро низ тарғибу ташвиқ намуда, онро барои хар як узви ҷомеа муқаддас ва зарур мешуморад. Инсон бояд само кӯшиш намояд, кй аз суханони дӯст дилозурдаву ранчдцахотир нагардад:

Гар губори хотире аз дустон бинй, маранц,

К-аз дуои дуьиманон беҳтар буеад дашноми дуст.