**امیری حسین(ع) و نعم الامیر**

به هر بزم و هر کوی و هر انجمن   
سرم خاک پای حسین(ع) و حسن(ع)  
پدر در دو گوشم سرود این سخن   
که ای نازنین طفل دلبند من  
حسینی(ع) بمان و حسینی(ع) بمیر  
**امیری حسین(ع) و نعم الامیر**  
زخون جگر پاک پاکم کنید  
سپس عاشق سینه چاکم کنید  
به تیغ محبت هلاکم کنید  
به صحن ابوالفضل(ع) خاکم کنید  
که خاکم دهد بوی مشک و عبیر  
**امیری حسین(ع) و نعم الامیر**  
خیالش زمن دلربایی کند   
غمش در دلم خودنمایی کند  
نوایش مرا نینوایی کند  
ولایش مرا کربلایی کند  
بدانند خلق از صغیر و کبیر   
**امیری حسین(ع) و نعم الامیر**  
شاعر: ميلاد عرفان پور

................................................................................................

گمان را شکست   غمی قامت آسمان را شکست

ببین حرمله    که پشت امام زمان را شکست

چنان زه کشید   که از بغض حیدر کمان را شکست

صدایی مهیب   دل مادری نیمه جان را شکست

سه شعبه رسید   یکی از سه شعبه دهان را شکست

گلو که نگو   نوک دوم اش استخوان را شکست

و با سوی     سرِ کودکِ بی زبان را شکست

چنان ضربه زد   نه گل بازوی باغبان را شکست

پس از ساعتی  شرر حرمت آشیان را شکست

حرامی زد و    سر کودکان خیزران را شکست

در آن ازدحام   که سنگی سر بر سنان را شکست

صدای رباب   دل زینب قد کمان را شکست

ببین با لگد    زد و چوب گهواره مان را شکست

................................................................................................

کاملِ شعرِ اول :

سلام علی قاسم بن الحسن  
شده ماه من پاره پاره بدن  
گل لاله‌ام گشته نقش چمن  
سلام علی قاسم بن الحسن  
گل من چه زیبا شکوفا شدی  
اجل شد عسل غرق اهلی شدی  
به زیر سم اسب این دشمنان  
تو ای نونهالم چه رعنا شدی  
سلام علی قاسم بن الحسن  
مزن دست و پا پیش چشم ترم  
مکش پا به روی زمین در برم  
گل مجتبی این تن پاره را   
در آغوش خود می‌برم تا حرم  
سلام علی قاسم بن الحسن  
امیری حسین و نعم الامیر  
به هر بزم و هر کوی و هر انجمن   
سرم خاک پای حسین و حسن  
پدر در دو گوشم سرود این سخن   
که ای نازنین طفل دلبند من  
حسینی بمان و حسینی بمیر  
امیری حسین و نعم الامیر  
زخون جگر پاک پاکم کنید  
سپس عاشق سینه چاکم کنید  
به تیغ محبت هلاکم کنید  
به صحن ابوالفضل خاکم کنید  
که خاکم دهد بوی مشک و عبیر  
امیری حسین و نعم الامیر  
خیالش زمن دلربایی کند   
غمش در دلم خودنمایی کند  
نوایش مرا نینوایی کند  
ولایش مرا کربلایی کند  
بدانند خلق از صغیر و کبیر   
امیری حسین و نعم الامیر  
  
شاعر: ميلاد عرفان پور