# تا شاعر شدن 

درباره مجموعه شعر »رنگَها و سايهها« سروده مهدى مظفرىساوجى


كرده اســتت. اگر كارى را بخخواهد انجام دهد ول كن نيســت و پشون





 اثر، مى نشست و متن را مثله مى كرد و هر بر بخش و و تكه الى را مور مود











خلاصهكى نيست، اما در اينجا همين قدر بس است.

شايد آقاى مهِّى مظفرى ســاوجى شاعر، مايل باشد من نقدى مناسب، و احتمالا مهربان بر كتابش - كتاب شعر اخيرش - ارنگانیها

 مى نويسم اما هر چپه دلم خواست













 صاحب ديوان شـــده است، و تقر يباً در تمام آثارش مر ا كمى شر يــ

(ص شا
يا شعر (ادرخت):

جرحه مى تواند باشد
درخت
جز اين كه خانه فصل ها باشد
جز اين كه
بر گ و بر دهد
به آفتاب
به باران
(ar ص)

با وجود اين فكر مى كنم - ولى اميدوارم درست فكر كرده باشم



 من وجوه نانجيب) چاپֶ و متتشـر كرد و البته هر گز پشيمان نشد و حق داشت
اميدوارم روزى برسد كه اين علاقه خارق العاده مظفرى ساو اونى


 هم اطمينان خواهم داشت. اميدوارم.

امروزه توليد شــعر به لحاظ كمى بســيار زياد شده است، اما با به لحاظ كيفى هنوز من شاعرى را سراغ ندارم كه به پا پاى نيما و بيروان



 فحل بيافريند.

بلاى توليد فراوان شعر، معمول شدن شعر سبيد اســت در ميان جوانان. من به جر أر أت عقيده مندم
 شيوه كلاسيك هاى قديم و معاصر و شعر نيمايى
 ســـيد باشـــد و ناب تقريباً تا با به حال ممكن نشـده است، عقيده ام را كثته ام.
$\square$

بلاى توليد فراو ان شــعر، معمول شدن شعر سيسد است در ميان


 تقر يباً تا به حال ممكن نشده است، عقيده ام را گغته ام.











 نتر كلاسـيكى مايه مى گيرد خويشاوندى شعر او را با شعر كالاسيك





 بتو اند مسحور و متحول و و ای بسا ميخكا ونوب كنا

 مثلا در شعر ((طرح چند درخت):

