**Мавзӯъ: ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ – ШОИРИ ҒАЗАЛСАРО**

**Нақша:**

**Муқаддима**

**1. Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир**

**2. Мавзӯи ғазалиёти Ҳофиз Хулоса**

Бузургони илму адабу фарҳанг шабсқи ошшамд. Яке аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабнстп кнтсикии форсу тоҷик Шамсиддин Муҳаммади Ҳофизи Шсрочи шм қукми чунин оинаро дорад. Дар бораи Ҳофиз ва ашъорн руқиажпн ӯ баҳсҳо хеле зиёданд. Аҳди ҳар давру замон ӯро 6а ма «қабсиу ба равияе нисбат додаанд. Шоири бузургро то кунун гоҳ дипдору гоҳ бедин медонанду ба қалам медиҳанд. Доир ба пп м.к ьлла бо қатъият чизе- гуфтан имрӯз амри маҳол ва душвор асг. Таиҳо ҳамин нуқта маълуму равшан аст, ки Ҳофизи Шерозй он шахсс нсст, ки дар мактабҳои миёнаву донишгоҳҳову донишкадақо ба мо муаррифй намудаанд.

Ҳоҷа Ҳофиз соли 1321 дар шаҳри Шсроч ба дунё омадааст. Аз овони ҷавонй ба сурудани шеър огоз намудааст Ҳофиз аз бузургтарин шоирони адабиёти классикии форсу тоҷик ва яке аз устодони газал ба шумор меравад. Мероси адабии Ҳоҷа Ҳофизро асосан газалиёт ташкил медиҳанд, ки мавчун асосии онҳо ишқу муҳаббати поки инсонй, дӯстиву ростқавлй, иокгинатй, панду андарзҳои ҳаётй, танқиди давру замонро фаро гирифтаанд. Ҳофиз шоири тавоно ва шӯҳратманду оламшумул будааст, ки ба Ҳақ расидааст. У шоире будааст, ки «Қуръон» -ро дар чордаҳ ривоят аз бар кардаву худ ба он ишора низ мекунад:

Ишқат расад ба фарёд, ар худ ба сони Ҳофиз,

Қурьон зи бар бидонй дар чордаҳ ривоят

Мавзӯи ғазалиёти шоир гуногун буда, тамоми мавзӯъҳои ҳаётиро дар бар мегирад. Ҳофиз бар он ақидааст, ки ҳар як инсон бояд сабру тоқатро гхешаи худ қарор диҳад. Зеро меваи сабр ширин аст. Мувофиқи аҳодиси набавй низ «Сабр калиди ҳамаи куигоишҳо» маҳсуб дониста мешавад, ки Ҳофиз ба он дуруст ишора менамояд:

Сабр кун Ҳофиз ба сахти рузу шаб,

Оқибат рузе биёбй комро.

Дар ҷои дигар чунин таъкид менамояд, ки ҳар як шахе бояд ба худованд ва пайғамбари ӯ эмон оварад. Ва барои расидан ба орзуву мурод дар роҳи Худо сабру таҳамулро пеша намояд. Зеро худованд собиронро бешак дуст медорад Шахсоне, ки сабрро пешаи худ қарор медиҳанд, зафар ҳоҳанд ёфт:

Сабру зафар ҳарду дустони қадиманд,

Бар асари сабр навбати зафар ояд.

Ҳофиз донандаи хуби дини ислом будааст. Хонандагони «Қуръон»-ро муқаддастарин инсонҳо мешуморад. Дар ҳақиқат, дар хонадоне, ки дар он «Қуръон» тиловат шавад ва номи офаридгори бузургу ягона дар он ҷо бурда шавад, файзу баракат дар он хонадон афзун мегардад:

Зоҳид ар риндии Ҳофиз накунад фаҳм чи бок,

Дев бигрезад аз он қавм, ки Курьоп хопанд.

Шоир ба дину диёнат эътиқоди қавй дошта, ба он аз назари инсондӯстй менигарист. Вале рӯҳониёни мутаассибро, ки аз мавқеи динии хеш ба сари мардуми одй ранҷу азобу кулфат мерехтанд, мавриди тозиёиаи танқид қарор додаст. Аз ин ҷиҳат, зулму золимиро, ки аз тарафи онхо анҷом дода мешуд, нисбат ба гуноҳи динй вазнинтару нобахшиданй мешуморид:

Мабош дар пайи озору ҳар чӣ хоҳӣ кун,

 Ки дар шариати мо гайр аз ин гуноҳе нест.

У дар зиндагии ҳаррӯзаи худ бо душман мадоро карданрову бо дуст мурувват намуданро тарғибу ташвиқ менамояд.

Вале, ин вазъият чун дар муқобили тақдири иҷтимой қарор дорад, тағйироти куллии сахти ҷомеаро иешниҳод ва гақозо менамояд:

Дар кӯйи некномӣморо гузар надоданд,

Гар ту намеписандӣ, тагйир кун қазоро.

Беадолатии замона ӯро ба хашму газаб меорад, гоҳе аз он ноумед мешавад, вале, ҳар чй бошад ҳам, ба оянда назари нек дорад:

Бигзарад ин рӯзгори талхтар аз заҳр,

Бори дигар рузгори чун шакар ояд.

Гуфтаҳои шоири бузургу тавонои олмон Иоган Гётеро, ки дар пайравии Ҳофиз «Девони ғарбию шарқй»-ро эчод намудааст, ба хотир оварда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар ҳакиқат эҷодиёти шоир аҳамияти ҷаҳонӣ доранд ва дар маънавиёти бузургони ҷаҳон нақши муҳим гузоштааид.