$$
\pi
$$

## 

$S 6, i$,
，，＂）
位
ت）


そぃ
院

－ージ


，





ر
, 'f s'



بك

طلبع！

－；


ريشـهـ در خاك
كزينة اشعار


1. شعر فارسى. -قرن fl|. الف. عنوان. ب. عنوان: ريشه در خاك.





## فهرست

تشنهُ توفان
19 ..... فال حافظ
Y ..... مادر
Y آسمان.
Y ..... آواره
rı ..... كاروان
$r$. ..... كيميا
r يادكار او
Y تنها ميان جمع
re ..... آتش
49 ..... نايافته
گناه دريا
H ایى اميد نااميدىىهاى من
ro ..... آتش چنهان
$4 \wedge$ ترستو
0. آختابـبچرستسorآسـمـان كبود.
$\Delta 0$ دروازءٔ طلايى
$\Delta V$كُ خـُكيله
$\Delta 9$
اسـير
gYغروب ثابهنگام
4Yمكتب عشتق
البر و كو جيه
gV در ايوانِ كوخكـ مـا
VI ..... دشـت
VF هاه و سنكا
Vf ناقوس نيلوفر
VA ..... سرو
Ar ..... ابر
$N$ بهار میدسط، امـا. .
$\wedge \Lambda$ جالوى سكوت
9. ..... خار
$9 Y$ كو كو

## فهرست


IFV بهمن
199 ..... راء
IVr جس از غروب.
ivo ..... j)
IW يك كل بهار نيست
INY ..... ديكّرى در من
$1 N$ ..... اوج.
1ヘ^ ..... فرياد.
191 عمر ويران
190 ..... دام خاك
$19 V$ شكوه رُستن
Y.. ..... نخجير
r.r ..... فريادهایى سوخته.
Y. $F$ ..... حولr. $q$با تمام اشكـهايم.
rir ..... تنكنا
هرواريد مهر
YIOشـبها كه میسوخت.
riv ..... از ذرفاي آن غرقاب.
$r 19$ در هالئ شرمدلى از سنگ مى
YYY مرك لـر مردابـ
FY لد بلندىهأى
MY دريا و خورشثيد
YYO خواب، بيدار
MYV نِيلوفرستـان
Pry مرواريل مهر
YHF ..... شــعبده.
FY يس از مرك بلبل.
آَ، باران
HHI با لـرخت.هـالّه هول
req أز نور حرف مىزنـم•rorآب باريك.
ros ..... كسُمير
YF. با سـادگان صبور
Syy ..... فرود
489 الز لور لدسـت خواب رهـايى
YV تا سـرإِردؤ شُـيرينِ شككر
YVYبر شـانـههاهى تو
YVF ..... كمالالملك
rva ..... تنها، باد
rav $\qquad$ نسيمى از ديار آشتى
rar. $\qquad$ میتوانستى كاش...
rav $\qquad$ ارغوان
r.. $\qquad$ در تماشـاخانأ دنيا. .
$r .0$ $\qquad$ نكاهى، يك جهان فرياد .
m. $\qquad$ خنجاه و هـيت ثانيه حندار....
rio $\qquad$
riv. $\qquad$ در اين اتاق كوحِك.
rr. $\qquad$ شيرشكاران
ryr $\qquad$ روح سحر .
rro. $\qquad$ تخستين نگاه

با بنج سخنسرا
rrr $\qquad$ خروش فردوسى .
re. $\qquad$ خيامآور بيدارى.
ro. $\qquad$
ray. $\qquad$ همراه آغتاب...
499. $\qquad$ حافظ.

لحظهها و احساس
rva $\qquad$ از اوج

## فهرست 9

「へ1 ..... سرود
rAr ..... از صـدایى سـخن عشِّ
rNo هز كه بـا مـا نيست.
rNs اكى و!ى شـهريار...!
rar ..... آيا برالدرانيـج
rat حرف طربانگيز
790 ..... مــل بـاران
548 بهارى چجر از ارغوان
$r 99$ ..... هيجّ و بال
F.. ناكّهان جوانه ميكند!Y. Yلـلِ تنك!
$\psi \cdot \psi$ در بيشـهزلا يادها$P \cdot V$ترنّم رنگين
4.9 ..... زبان بیزبانان
آواز آن برندة غمعين
110 ..... ناسازكار
FiV آوازِ آن بِندهُ غمكين
fri ..... تاجسر آتتاب
Prr ..... بر صـليب
fys ..... زمين و آدمي.
frr ..... كو ... كو ...9
4roشب آخر.
4ry ..... سمنزار
44 يرندكان باغهاى نور
HH ..... كلبانكِ رهايى
yer دستهايى يُرُلاند اين شاخهاها.
44s ..... آشتى
pev ..... با
p4^ بوسه و آتش
401 جهانِ شُكتى
تا صبح تابناك اهورايى
Hov مهربان، زيبا، دوست
Y09 ..... ستون سهتد
yy ..... ركبار بیامانpqVراهيان مهد
pv. ..... خبر
fve ..... غروب
pys ..... روح باران ار بكوpraشَهنامه جِه مى كفت
fry ..... شهر
f 10 ..... كرماى عيّقHAVكابانك جهانتاب

## فهرست

بィィ9.........................................................
pay
آوازهـاى شـاد
far
ستاره و.
190
در دشت آسـمان

## ريشه در خاك

$99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$.
D.Y آنتاب و كُل
0.4 رساتر از فرياد.
0.0 تشثه در آب. $011 \ldots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$.
olr
يك نَغَس تازه.
018
غير از مهر تو
018
در آن جهانِ خر
OHI
ريشه در خاكي.
Dry
امير كبير
OYV
بادبان بر كوه .
org
درخت و يولاد
arr
در آيينء اشـك
ars از مـا با كذشت ياد كنيد

هr^.........................................................

orr صد هزاران جان
oro ..... يادآوران
OFV ..... كودكان و درختان
oraناتمام

## يادداشت

فريدون مشيرى، انديشمند و شاعر توانا. با بنجاه ســال تــلاشبيكير در ادبيات ايران. برايى ترويج انسانيت و فرهنكـ بهتر زيستن نـزديك بـه دو سال است كه از م ميان ما رفته استـ. او كه هميشه در شـعرش حفظ ارزشها ها نی نيكي و مهر را به ارمــغان آوردهاست، همواره بااين جهانبينى كه مىتوان دوست دائت و بهتر بود


 هميشّه با اميدوارى مىداند.

 اكنون بنظر مى رسد در چجابٍ جديد كتاب، اين كزينه بايد مجموعهاهى از




بود ضـرودى مـىنمود.
 آن زمان براىى نخستين بـار لر بـخش تازههاى اين كتاب به جأب رسـيده
 كتاب الختصـاص داديم.

باوجود مـجموعههـايي كه در طـي اين سـالهـا از او بـه چجاب؟ رسیِده اسست،
 خود برگّزيدهاى از كتأبهاى اوليِه بودهاند، نباشُد.

به عبارت ديگُ بـخش افزوده در اين كُزينه، برگّزيده اشــعارى أست كه لدر كّزينهٔ ديكرى نيامده اسـت.

بـابك مشییرى
|rN| مرداد

## فهرست كتابها

> ده شـ شـعر از از كتاب تشنـئه توفان دوان

ده شـعر از كتاب ابر و كوجهـ
بانزده شـعر از كتاب بهار را باور كن
بيست شـعر از كتاب از خاموشیى
بنج شـمر از كتاب با حنج سـخنسرا دوازده شـعر از كتاب مرواريد مـهر دوازده شـر از كتأب آه، باران
دوازده شـعر از كتاب از ديار آشتخى چانزده شعر از كتاب لحظهها و احساس صِانزده شـعر از كتاب آواز آن برندهً غمكين چانزده شـعر از كتاب تا صبح تابناك اهورايِي بيست شـعر با نام بخش "ريشـه در خاك"،

ازكتابِ »تشنه توفان《

$$
\begin{aligned}
& \text { فال حافظ } \\
& \text { مادر } \\
& \text { آسمان } \\
& \text { آواره } \\
& \text { كاروان } \\
& \text { كيميا } \\
& \text { يادكار او } \\
& \text { تنها ميان جمع } \\
& \text { آتش } \\
& \text { نا يافته }
\end{aligned}
$$

## فال حافظ

درآمد از در، خندان لب و كشادهجبين كنار من بنشست و غبار غم بنشانـان، فترد حافظ محبوب را بهسينّة خويش دلم بهسينه فروريخت: (پتا جه خواهد خوانذ!) بهناز، حشـم فروبست و صـفحهاى بكسّود ز فرط شـادى، كوبيد بایى و دست افشـاند

مرا فشترد در آغوش و خندهاى زد و كفت:
(رسيد مزّده كه ايام غم تـخواهد مـانده)
هزار بوسـه زدم بر ترانهٔ استاد
هزار بار بر آن روح چـاك رحمت بـاد

تاج از فرقِ فلك برداشتـن جاودان آن تاج بر سر داشتّن

در بهشتِ آرزو ره يافتن
هر نفس شهدى به ساغر داشتّن

روز، در انواعِ نـمتهها و تاز،
شُب بُتى جون مـاه در بردانثتـن.

مبع، الز بامِ جهان چون آفتاب، روي كيتى را منوّّر دالشتت

شـامكه، چچون مـاهِ روياآفرين، ناز بر افلاك و اختر داشتت!

جون صبا در ("مزرعِ سبزِ فلك") بال در بـالِ كبوتر داشتن

حشمـت و جاهِ سليمان يافتن، شوكت و ڤَرِّ سكتدر داششتن.

> تا البد در اوجِ قدرت زيستن مُلكِ هستى را مسخّر داشتتن؛

بر تو ارزانی، كه مـا را خوشتز است
لذّتِ يك لحظه: مادر داشـتن.

## آسمان

نتمـهُ خاطرنواز مرغ شب
كاروان مـاه را همراه بود،
نيمـهشبهاء آسملن را عالمـىست
آه اكگر اين آسمـان بىمـاه بود!

از جهان آرذوها بوى جان
برفراز باغ دامن مىكشيد،

# از بهشثت نسترنها مىكذشت بال خود بركونئ من مىكتشيد؛ 

اختران قنديلهـا آو يخته<br>زير سقف معبد نيلوفرى،<br>كهكشان لرزنده همـجون دود عود مى مكند در بزم مـاه افسونكرى

رازهاى خفته در آفاق دور
در سكوت نيمهشب جان مىكرئرفت!
ير بهسوى آسمـانهها مىیگشود
دامن مـاه درخشان مىكـرفت

خوشتر از سّبهاى مهتاب بهار عالمى ديكر كجا دارد خدا؟؟ عالم عشق و اميد و آرزوست عالم تنهايى و انديشهها،

در فضـايى دوشن و بیىانتها راه سوى آسمانها باز بود حشمــهُ نود و صفانى مـاهتاب روح من ديوانهُ برواز بود.

نيمهـنـب بر عالم افلاكيان
با دلى افسرده مىكردم نكاه
همحخنان در حهندشتـت اشتياق
كاروان ماه مى ييمود راه...

اشك حسرت چهرهام را مى گداخت
ديكر از غم طاقت و تَابم نبود؛
زان كه در اين كورهراه زندگى
آسمانم بود و مهتابم نيود

يردهٔ جانكاه ظلمت را بسوز!
ای دل من، شُعلة آهت كجاست؟
جانم از اين تيرگى برلب رسيد
آسمان عمر من! ماهت كجاست؟

آواره

نيمهشب بود و غمى تازه نفس ره خوابم زد و ماندم بيدار، ريخت از يِرتو لرزندئ شمـ سائُ دسته كلى برديوار،

همه كّل بود ولى روح نداشت سايهالى مضطرب و لرزان بود، جهرهالى سرد و غمانكيز و سياه كوييا: مرددٔ سركردان بود،

شمع خاموش شد از تندى باد انر از سـايه به ديوار نماند! كس نیرسيد كجا رفت؟ كه بود؟ كه دمى چند در اينجا كذراند؟

اين منم خسته در اين كلبئ تنكـ جسـم درماندهام ازدوح جداست؟ من اكر سـايه خويشم يا رب! روح آوارءّ من كيست؟ كجاست؟

## كاروان

عمر حا بر دل من مىنهـه و مى كذذرد،

نه عجب كر نكتم بر كل و كلزار نظر
در بهارى كه دلم نشكفد از خندءُ يار؛

米

حه كند با لـ الفسردءٌ من لاله به باغ؟

من چه دالرم كه برم در بر آن غير از اشخك؟ وين چهه دارد كه نهـ بر دل من غير از داغ؟

عمر يا بر دل من مى نهد و مى گذرد
مى برد مزّدهُ آزادیى زنداتى را،
زودتر كاش بهسرمنزل مقصود رسد
سـرى جلوه كند اين شب ظلمـانى را؛

حنجهُ مرگَ كرفتهست گريبان اميد
شـمع جانم همـه شـب سوخته بر بر بالينش،
روح آزردهُ من مـىرمد از بوى بهار
بى تو خارىست به دل، خندهٔ فروردينش

عمر بـا بر دل من مىینهـ و مى كـذرد كاروانى همـه افسـون، همهـ نيرنتك و فريب

سـالها باغ و بهارم همـه تارالج خزان


米
ديدن روى كل و سير چمن نيست بهار بهخدا بى دخ مـشـوق كناه اسست كناه! آن بهار است كه بعد از شب جانسوز فراق بههم آميزد ناكه ... دو تبسم! دو نكاه!

## كيميا

از كلفروش لالهرخى لاله مى خريد
مىكِت: بىتبسم كل، خانه بى صفاست
كفتم: صفايى خانه كفايت نمىكتد
بايد صفاى روح بيابى كه كيمياست
خوب است ایى كسى كه بهكلزار زندكى؛
روى تو همجو لاله صفابخش و دلرباست
روح تو نيز جون دخ تو باصفا با بود
تا بنكرى كه خانهٔ تو خانه خداست

## يادگار او

> روزى كه با منش سخنى جز وفا نبود
> مصبوب من، بهَ من، ز وفا داد يادكار
> كلدان ميخكى به دلافروزیى بهار نـايد بهار نيز چنان باصفا نبود

> ميخك نبود، آيت روى بهشت بود هر برك آن ز لطف و طراوت حكايتى

كلها، همـه به دلبرى و حسن آيتى هر كل به دلربايى اردى بهشتّ بود

خرداد و تير و آذر و سرماى سخت دىى بيوسته غنحهه كرد و درختُيد و باز شـد



مى ديكر نمى كشيد مرا كل به بوستان
عمرى چراغ خانهُ من بود و دوستان، در حيرت از مقاومت و ـايداريش
*
حيِمـان شكست يار و به عهد
من انتظار عاطفه از كل ندانتتم



> افسوس بر جوانى و بر زندكانىام
> اندوه زندكانىام از ياد رفته بود
> انـوه من، جوانى بربادرفته بود
> ديكر چهه سود زندكى بیى

ديكُر ز فرط رنج نمىرغت ياى من، بيجاره هر كه گثـيت فدالى وفاى خويشّ

آزردهخاطر آمدم اندر سرإى خويش
در دوى ميز، آه چشه ديدم خدالى من:

در سـايـه روشـن غضم و انـوه شـامكاه
در زير نور سرد و غمانگِيز مـاهتاب
در تنگتأى حسرت و نوميدى و عذاب در دامن سكوت عميق شـب سياه

بَّمردهتر ز بـخت من و روزگار من يزّمرده بود ميخك من يادكار او

افسرده چچون خزان كل همختون بهار او
اثسـرددتر ز من كه خزان شـد بهار من.

# تنها ميان جمع 

آن كه آيد زدست دل بهامان
وان كه آيد ز دست جان بهس بستوه
كاه سر مينهـ به سينّأ دشت
كاهاهرو مىتىتد به دامن كوه
تاز زند در يناه تنهايى،
دست در دامن شكيبايى
ro تها ميان جمع

غافل از اين بود كه تنهايـى
سر نهادن بهكوه و صحرا نيست
با طبيعت نـّستنش هوس است
جون نكو بنكرند تنها نيست
الى دل من، بسان شـيـع بسوز
باز "(تنها ميان جمع) بسوز

## آتش

> كاروان رفته بود و ديدهُ من
> همحنان خيره مانده بود به راه
> خنده ميزد به درد و رنجم انثك
> شعله مىزذد به تارويودم آد!

رفته بودى و رفته بود از دست
عشّق و اميد زندكانى من
رنمته بودى و مـانده بود بهجا جـانى من

شعلكّ سينه سوز تنهايى باز چنكال جانخراش گشود! دل من در لهيب اين آتش تا رمق داشت دست و يا زده بود

> جه وداعی! جه درد جانكاهى چه سفر كردن غمانكيزى! نه فيشار لبى نه آغوشى نه كلام محبتآميزى

$$
\begin{aligned}
& \text { كر در آنجا نمىشيمدم مدهوش } \\
& \text { دامنت را رها نمىكردم }
\end{aligned}
$$

وه چهه خوش بود كاندر آن حالت تاابد چشم وا نمىكردم

جون به هوش آمدم نبود كسى هستىام سوخت اندر آن تب و تاب هر طرف جلوه كرد در نظرّ بركريزان باغ عشق و شُباب

واى بر منن، نداد كريـه مـجال
كه زْتم بوسـهایى به رخسارت،

كه بكويـم: خدا نكهدارت!

كاروان رفته بود و ييكر من
در سكوتى سياه مىلرزيد،
دوح من تازيانهها مـى خـورد
به كتاهى كه: عشتق مىورزيـ!

او سفر كرد و كس نمنىداذ،
من در اين خاكدان چرا مـاندم؟
آتشى بعد كاروان مـاند،
من همان آتشتـم كه جا مـاندم!

نايافته

كغتى كه هو خورشيد زنم سوى تو پر جون مـاه شبى مى كـتـم از ينجره سر اندوه، كه خورشيد شدى، تنكّ غروب افسوس، كه مهتاب شُدى وقت سحر

$$
\begin{aligned}
& \text { ازكتابِ » } \\
& \text { اى اميد ناميدىهاى من } \\
& \text { آتش ينهان } \\
& \text { پرستو } \\
& \text { آفتاببرست } \\
& \text { آسمان كبود } \\
& \text { دروازء طلايى } \\
& \text { كُرُ خشكيدر } \\
& \text { اسير } \\
& \text { غروب نابهنگام } \\
& \text { مكتب عشّق }
\end{aligned}
$$

## اي اميل نااميلىهاى من

بر تن خورئيد مىيّيجد به ناز
جادر نيلوفرىرنكِ غروب.
تكدرختى خشّك در يهناى دشت
تشنـه مىمـاند در اين تنك غروب.
از كبود آسمـانهاروششنى
مىىكريزد جانب آفاق دود.
در افق، بر لالئ سرخ شُ شفقّ.
مى حـكد از ابرها باران نور.

مى كیشايد دود شب آغوش خويش
زندگى را تنگ مى كيرد به بر
باد وحشیى مىدود در كو شـهاهـا
تيركّى سر مىكشند از بـام و در.

شـهر مـى خوابد به لالالى سكوت.
اختران نجواكنان بر بام شـب
نرمنرمك بادءً مهتاب را،
مـاه مـىريزد درون جام شـب.

نيمـهشب ابرى يهَ يهنأى سیشهر،
مـىرسـد از راه و مىتازد بـه مـاه
جغد مى ختذد به روىى كاج بير
شـاعرى مى مـاند و شـامى سيأها.

در دل تاريك اين شبههاى سرد؛
الى اميد تالميدىهـایى من،
برق چششیمان تو همـحجون آفتاب،
مىدرخشيّد بر رخ فردای من.

## آتش بنهان

كرمىى آتش خورشيد فسرد
مـهركان زد بـه جهان رنكِ دكر حنجهُ خستة اين جنكي يِير، ره ديكر زد و آهنكِ دكر

زندكى مرده به بيراه زمـان كرده افسانهُ هستحى كوتاه

جز بهإفسوس نمى خنذد مهر جز بهاندوه نمى تابد مـاه!

باز در ديدءٔ غمكّينِ سـحر،
روح بيمار طييعت يِيداست
باز در سـردى ليخند غروب
رازها خفته ز خأكامىيهـاست

> شـاخههـا مضطرب از جنبش باد
> درهـم آويخته، مـيرِهـيزند
> برگُها سـوخته از بوسـئ مرگِ تكتك از ســاخه فرو مىريزند

> مىیند باد خزانیى خاموش،
> شععلء سركش تابستان را
> دست مرگَ اسيت و زیا نتنّينث،
> تا بـه يـغمـا نبرد بستان

MV آتش بنهان

دلم از نام خزان مىيلرزد
زان كه من زادهُ تابستانم
شـعر من آتش پنهان من است
روز و شبب شـعله كشد در جانم

مى مىسد سردى پاييزِ حيات
تاب اين باد بلاخيزم نيست

طاقت سيلى باييزم نيست!

## يرستو

ستاره كَم شُد و خورشئيد سر زد
يرستويى به بام خانه ير زد
در آن صبحم صفاى آرزويي،
سُّب انديشـه را، رنگَ سحر زد.

حِستو بـاشـم و از دام اين خاك كُثـايم بِر بـه سوى بـام افلاك

درآويزم به دنيايـى طربناك.

برستو باشتـم و از بام هستى
بخوانم نغمهههاى شوق و مستى
سرودى سر كنم با خاطرى شـاد
سرود عئق و آزادىییرستى.

برستق بانشم از بامى به بامـى
صفاى صبح را كويم سلامى
بهاران را برم هر جا نويدى
جوانان را دهـم هر سو بيامى.

تو هـ روزى اكَر يِرسى ز حالم
لب بامت ز حال دل بنالم
وگر يروا كتم بر من نگيرى
كه مىترسم زنى سنگى به بالم!

## آفتابيرست

در خانئ خود نتسستهام ناكَاه
مرك آيد و كويدم: (رز جا برخيز
اين جامـٔه عاريت به دور افكن
وين بادةٔ جانكزا به كامت ريز!؛

خواهم كه مكر ز مرك بكريزم مى خندد و مىكتشد در آغوشم،

بيمانه ز دست مرك مىكيرم مى لرزم و با هراس مىنوشـم!

آن دور، در آن ديارِ هولانگيز
بیروح، فسرده، خفته در كورم
لب بر لب من نهاده كزدّدمها
بازيجهٔ مـار و طعمه مورم

در ظلمت نيمهشب، كه تنها مرك بنشسته به روى دخمـهها بيدار،
واماندءٔ مـار و مور و كتزّدم
مىكاود و زوزه مىكشد كفتار...!

روزى دو به روى لاشـه غوغايیىت
آنكاه، سكوت مىكتد غوغا
رويد ز نسيم مرك خارى شید
يوشد رخ آن مـغاك وحشتزا

سالى نكذشته استخوان من
در دامن كور خاك خواهد شد
وز خاطل دوزكار بيانجام
اين تمــهٔ دردناك خواهد شـد

ایى رهكَرانِ وادي هستى!
از وحشت مرگّ مىزنم فرياد
بر سينئهُ سرد كَود بـايد خفت
هر لحظه به مار بوسه بايد داد!

الى واى حهَ سرنوشت جانسوزیى
اين است حديث تلخ ما، اين است
دذ رؤزذهُ عمر با همه تلخنى
انصـاف اكَر دهـيم شـيرين است.

از گور حكونه رو تكردانم؟؟
من عاشق آفتاب تابانم
من روزى اكر به مركـ رو كردم
(أز كردهُ خويشتن چسيمانم.)"

من تشتئه اين هوانى جان بخشتـم
ديوانئ اين بهار و و ياييزم
تا مركَ نيامدندست برخيزم
در دامن زندكى بياويزم!
براى دختر كوجكم بهار

## آسمان كبود

بهارم، دخترم، از خواب برخيز
شكرخندى بزن، شورى برانكيز. كل اقبال من، الى غنجهُ ناز بهار آمد تو هم با الو بياميز.

بهارم، دخترم، آغوش واكن كه از هر كوشه كَل آغوش وا كرد. زمستان ملالانكيز بكذشت بهاران خنده بر لب آشنـا كرد.

## بهارم، دخترم، صـرا هياهوست <br> چحمن زير يِووبال حرستوست. <br> كبود آسمان همرنك دريـاست <br> كبود ششیـم تو زيبآتر از اوست.

بهارم، دخترم، نوروز آمد
تبسـم بر دخ مردم كتذ كّل
تماشا كن تبسـمهایى او را
تبسـم كن كه خود را كم كند كل

بهارم، دخترم، دست طبيعت
اكر از اليرها كوهر بيارد؛
وگر از هر گُش جوششد بهارى؛
بهارى از تو زيباتر نيارد.

بهارم، دخترم، خون خندهُ صبح
اميدىى مىدمد لد خندهً تو.
به چیشّم خويشتّن مىبينم از دور
بهار دلكش آيندء́ تو.

دروازهُ طلايي

در كورهراه كمششدهُ سنكلاخ عمر
مردى نفسزنان تن خود مىكشد به راه.
خورشيد و مـاه، روز و شـب از جهر
همجون دو ديده خيزه بها اين مرد بـىيناه

ایى بس به سنك آمده آن یایى یر ز داغ

حاه كـئتّه، بسته بر او راه بازكتيت
خو كرده با سكوت سياه درنگّها

حيران تشُسته در دل شببهایى بىسـحر كريان دويده دل بيى فردايى بـىاميل.
كام از عطش گداخته آبش ز سر كَّشت
عمرش بـه سر نـيامده جانش به لب رسيد.

سسوسوزنان، ستارءٌ كورى ز بامِ عشق، در آسـمان بخت سياهش دميد و مرد وين خسته را به ظالمت آن راهِ ناسنـاس، تتها به دست تيرگى جاودان سیرد!

$$
\begin{aligned}
& \text { اين رهكذر منم كه همه عمر با اميد، }
\end{aligned}
$$

 خوش مىكشـد مرا به سرانشيب تنكِ كور.

ایى رهنورد خسته، چجه نالى ز سـرنوشت؟؟ ديكر تو را بـه متزل راصت رسانده است.
 تا شهر مرك راه درازى نمانده است.

。
غزل خثكيده

بر نگَه سرد من به كرمـى خورشيد
مىنكرد هر زمان دو حشتم سياهت

شبنم جان مرا، نه تاب نكاهت

جز كل خشكيدهاي و برق نگاهى
از تو در اين كوشهَ يادكار ندارم

زان شب غمكين، كهاز كنار تو رفتم،
يك ثفس از دست غم قرار ندارم.

ایى گل زيبا، بهایى هستى من بود
كر كل ختيكيدهاى ز كوى تو بردم

وان كل خشكيده را به سينه فنّردم.

آن كل خشـكيده، شرح حال دلم بود
از دل بُردرد خويش با تو جه كو كويم؟
جز به تو از سوزِ عـِّق با با كه بنالم
جز ز تو درمان درد از كه بجويم؟

من دكر آن نيستم به خويش مخوانم
من كل خشكيدهام، به هيـج نيرزم
عشق فريبم دهد كه مهر بيندم
مرك نهيِم زند كه عشق نورزم!

صاى اميد دلم اكر چهـ شكستهست
دست تمناى جان هميشـه دراز است
تا نفسى مى كشـم ز سينهُ بي درد حشَّم خدابين من به روى تو باز است.

## اسير

> جان مـدهـم به كَونـــهُ زندانِ سرنوشت سسر را بـه تازيـانهُ او خم نمىكتم
> افسوس بر دو روزهٌ هستیى نمى خورم زارى بر اين سراحچهُ مـاتم نمىىتم

با تازيانههایى كرانبار جانكـاز
بندارد آن كهه روح مرارام كرده است

جانسختىام نگر، كه فريبم نداده است اين بندگّى، كه زندگىاش نام كرده است

بيمى به دل ز مركُ ندأرم كه زنذكَى جز زهر غث نريخت شـرابـى بـه جام من كُر من به تنگتاى مـلالآودِ حيات آسوده يك تفس زده باشَّم حرام من!

تا دل بهه زندكى نسیارم؛ بـه صد فريب

 تا نتگرم تِبسـم خورشئـيد و ماه را

ایى سرنوشت، از تو كِـا مىتوان كريخت؟
من راه آشيـان خود از ياد برددهام
يك دم مرا بـه گُوشئهُ راحت رهـا مكن
با من تلاش كن كه بداتم نمردهام!

الى سـرنوشت، مرد نبردت منم بيا
زخمى دگُر بزن كه نيفتادهام هنوز
شـادم از اين ششكتجه، خدا را، مكن دريغ
روح مرا در آتش بيداد خود بسوز!
4) اسير

ای سرنوشُت! هستتى من در نبرد توست
بر من بيخش زندكى جاودانه را!
منشين كه دست مركِ ز بندم رها كند
مـحكم بزن به شُـانهُ من تازيانه ر!

# غروب نابهنگام 

جچو مـاه از كام ظلمتهـا دميدى. جهانى عشّق در من آفريدى. دريـا، بـا غروب نابهنگّام'

مرا در دام ظلمتها كنـيدى.

## مكتب مشق

سيهحششمى به كار عئق استاد،
به من درس محبت ياد ميداد.
مرا الز ياد برد آخر ولى من
بجز او عالمى را بردم از ياد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ازكتابِ »اببر وكو چه氏《 } \\
& \text { در ايورانِ كوحكى مـا } \\
& \text { دشت } \\
& \text { ماه و سنگ, } \\
& \text { ناقوس نيلوفر } \\
& \text { سرو } \\
& \text { ابر } \\
& \text { بهار مى رسد، اما } \\
& \text { جادوي سكوت } \\
& \text { خار } \\
& \text { كوهـه }
\end{aligned}
$$

## در ايوانِكوحك

جز خندههاى دختر دردانهام ("بهار") من سالهاست باغ و بهارى نديدهام! وز بوتههايى خشك لب بشت بامهاءا،

جز زهرخند تلغ،
كارى نديدهام،
بر لوح غمكرفتـة اين آسمانِ يِير جز ابرِ تيره، نقش و نكارى نديددام!
در اين غبارخاتهٔ دودآفرين -دريغ --،
من رنكّ لاله و چمن الز ياد برددام.
وز آنجه شـاعران بـه بـاران سرودداند
حيوسته يالد كرده و افسوس خوردهام.

در ششهر زششت ما،
ايـنجا كه فكر كوته و ديواره́ بلند
افكنده سـايه بر سر و بر سـرنوشدت مـا! من سالههایى سال، در حسرت شـنيدن يك نغمـأ نشاط، در آرزوى ديدن يك شاخسـار سبز، يك خشیمـه، يك درخت،

در دود و خاك و آجر و آهن دويدهام!

تنها نه من، كه دختر شيرينزبان من،
از من حكايت كل و صحرا شُنيده است! يرواز شـاد چلحجلهها را نديده اسبت
 اما، از اين اتاق به ايوان بريده است!

# شـبهـا كه سر بـه دامن حافظ روم بـه خوابي 

 در خوابههاى رنكين، در باغِ آفتاب شُيراز مىشسكوفد، زيباتر از بهشت شيراز مـىدرخيثد، دوشینتر از شراب.> من با خوابهيال خويش، رنكين، با ختذههای دختر دردانهام "بهار" بـا آنجـه شاعران بـه بهاران سـرودهاند، در باغ خشك خاطر خود شاد و سرخوشم.

امـا (بهار") من،
اين بستهِبال كو جك، اين بییهاروباغ، با بالهـاى خسته در ايوان تنك خويش؛ ــدر شـهر زبشت ما اينجا كه فكر كوته و ديوارهُ بلذ، أككثده سـايه بر سر و بر سـرنوشـت مـا تنها چـه ميكند؟
مىيينمش كه: غمكين، در ذُرف اين حصلر، در حسرت شـنيدن يك نغمـهُ نشاط، در آرزوى ديدن يك شـاخسار سبز،

يك چششمـ، يك درخت ،
يك باغ يرشكوفه، يك آسمان صـاف،
حيران نشسته است!
در ابرهای دور

او را نكاه مىكتم و دنج مىكشـم!

## دشت

$$
\begin{aligned}
& \text { در نوازشهاي باد، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در سرودِ ندمِ دوده، }
\end{aligned}
$$

> نوشختْدِ مهرِ آب،
> آبشار آفتاب،

در صفاي دنتّ من كوشيدهبود.
شَينم آن دشت، الز ــاكيزگّى،
كوييا خورشيدرانوشيده بود!

روزكاران كَتّت و ... كشت:

> داغ بر بر دل دارم دارم از مردان سركـنـتشت،

ياد باد آن خوشنوا آن آواٍِ دهـقانان شـاد

$$
\begin{aligned}
& \text { ياد باد آن دلنشين آهنگ رود } \\
& \text { ياد باد آن مهربانى هاى باد } \\
& \text { "ياد باد آن روزكُاران ياد باده" }
\end{aligned}
$$

دشت با اندوهِ تلخِخويش تنها ماندهاست زان همـه سرسبزى و شور و نـشاط سنكلاخى سرد بر جا مانده است!

آسمان از ابر غم يوشيده استا حشمـهسار لالهها خوشيده است،

# جاى كَندمهاى سبز، جاى دهقانان شاناد، <br> خارهاى جانگزا جوشيدهاست! 

بانگ برمىدارم از دل:
 دوستى كیى آخر آمد؟ دوستداران را چهَ شد؟")

$$
\begin{aligned}
& \text { سرد و سنكين، كوه مىكويد جواب: } \\
& \text { _خاك، خون نوشيده است! }
\end{aligned}
$$

ماه و سنتك

اكر ماه بودم، به هر جا كهر بودم،
سراغ تو رااز خدا مىيكرفتم.
وكر سنك بودم، به هر جا كا كه بودىى،
سر رهكذار تو جا مىكرفتم.

V0 ماهو سنگ

اكر ماه بودى ـبه صد ناز ـشايد شُبى بر لب بام من مى نتنستى وكر سنكا بودى،، به هر جا كه بودم
مرا مىشكستي، مرا مىشكستى!

# براى كودكى كه نماند <br> و نيلوفرها در مرگ او ناقوس زدند. 

ناقوس نيلوفر

كودك زيباى زرينموى صیع، شير مىنوشد ز يستان سـصر، تا نكين مـاه را آرد به چنكى، مىكتـد از سينئ گهواره سر.

شـعلك رنكينكمـان آفتاب در غبار ابرهـا افتاده السدت

ناقوس نيلوفر WV

كودك بازییِيست زندكى
دل بدين رويـاى رنگّين داده است

باغ را، غوغاى كنجشيكان مست
نرم نرمك، برمىانكيزد ز خواب
تاك، مست از بادهُ باران شبّ،
مى مسيارد تن به دست آفتاب.

كودك همسايه، خندان روى بام؛
دختران لاله، خندان روى دشتك؛
جوجكان كبك خندان روى كوه؛
كودك من: لختهاى خون روى تـَت!

باد، عطر غم حراكتد و كذشتـ،
مرغ، بوى خون شنيد و يركرفت،
آسمان و كوه و باغ و دشت
نعرءّ ناقوس نيلوفر كرفت!

روع من، از درد، چجون ابر بهار،
عقدههاى اششك حسرت باز كرد.
دوح او، جون آرزوهاي مـحال،
روى بال ابرها يرواز كرد.

بم برادرانم; منصور و منوجهر

## سرو

> كه نرويد بيابنى دور، خار،

كه نتوفد جز باده،
كه تخيزد جز مرك، كه نجنبد نفسى از نفسىي؛ خفته در خاك كسى!
زير يك سنگَ كبود،
در دل خاك سياه،
مىدرخشثد دو نكاه
كه به ناكامى ازين محنتكاه
كرده افسـانء هستى كوتاها

> باز، مىتمتابد مـنداد مهر

باز هم قافلهسالار وجوده،
سوى هـحرای عدم يويد راه.

با دلى خسته و غمكين - همه سـال -
دور ازين جوش و خروش
مىروم جانب آن دشت خموش تا دهم بوسه بر آن سنگُ كبود تا كشَ حهزه بر آن خاك سياه،

$$
\begin{aligned}
& \text { وندرين راه دراز، } \\
& \text { مى چحكد بر رن من اشك نياز، } \\
& \text { مىدود در ركـ من زهر ملال. } \\
& \text { منم امروز و همان راه دراز، } \\
& \text { منم اكنون و همـان دشت خموش، }
\end{aligned}
$$

من و آن زهر ملال،
منو آن اششك يناز،

$$
\begin{aligned}
& \text { بينم از دور، در آن خلوت سرد، } \\
& \text { - در ديارى كه نجنبد نفسى از نفسى } \\
& \text { ايستادهست كسى! }
\end{aligned}
$$

-"اروح آواره́ كيست؟
بـاى آن سنگگ كبود
كه در اين تنك غروب
يَرَ زنان آمده از ابر فرودهب؟

مىتيّ سينهام از وحشت مرك، مىرمد روحم از آن سائئ دور، مى میكافد دلم از زهر سكوت! ماندهام خيره به راهاه، نه مرا إـا كَ كريز، نه مرا تاب نكاه.

شرمكين مىششوم از وحشت بيهودئ خويس: سرونازیىست كه شاداببتر از صبح بهار، قد برافراشتـه از سينئ دشت سرخوش از بادأ تتهايى خويش!

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (الثـايد اين شـاهـد غمگين غروب، } \\
& \text { جشُـم در راه من است؟؟ } \\
& \text { شُايد اين بنذي صـحرابى عدم، } \\
& \text { با منش يك سـخن است؟" }
\end{aligned}
$$

من، در انديشـه، كه: اين سرو بلند،
وين همـه تَازگگى و شـــادابی، در بيابانى دور،
كه نزويد جز خار،
كه نتوفد جز بـاد،
كه نخيزد جز مرگ
كه نـجنبد نفسى از نفسـى...

غرق در ظلمت اين راز شـگّتم، ناكاه: خندهأى مىرسد از سنگگ به گُوش؛ سايهأى مىشـود از سرو جدا!
در غر گُّرگآاه غرويز افق،،

سايـه مـى خندد و مىيبنّم وای....
مـادرم مى خندر!...

> ــ (مادر، الى مادر خوب،
> الين حـه دوحى سـت عظليم؟
> وين چـه عشڤقىست بزرك؟
> كه يس از مرك نكيرى آرام؟

تن بى جان تو، در سينّأ خاك،
به نهالى كه در اين غمكده تنها ماندهست؛
باز جان مى بخشـد!

قطرهخونى كه به جا مانده در آن بيكر سرد، سرو را تاب و توان مىبخسد!،

شب، همآغوش سكوت، مىدسد نرم ز راه، من از آن دشت خموش باز رو كرده بها اين شهر يّ از جوش و خروش، مىدوم خوش به سبكبالى باد.

همه ذرات وجودم آزاد.
همـه ذرات وجودم فرياد!

## ابر

تا غآويز آفاق خاموش
ابرها سينه بر هم فشّرده،
خندة روشنىیهاى خورشيد
در دل تيركىها فسرده،
ساز افسانهيردياز باران
بانكى زارى بها افلاك برده
ناودان ناله سرداده غمناك!

> روز، در ابرها دو نهفته
> كس نمى كيرد الز او سراغى

$$
\begin{aligned}
& \text { كورسو مىزند شُيجراغى } \\
& \text { ور صدايی به كوش آيد از لدو } \\
& \text { هوى باد است و هایى كلاغى }
\end{aligned}
$$ جش~م هر بركاز اششك لبريز

مكيرد باد تا سينئ دشّت، عطر خاطرنواز بهاران.
 بار افسانئ روزكاران،
من در اين صبحكاد غمانكيز دل سبِدده به آهنگ باران.
باغ، چششمانتظار بهار است.

ديركاهىست كاين ابر انبوه،
از كران تا كران تار بسته،
آسمان زلال از دَم او

همجيو آيينه زنكار بسته
عنكبوتىست كز تار ظلمت،

## ييش خورنيّيد، ديوار بسته

صبع، يزّمردهتر از غروبِ اسدت.

> تأ بشـويـم ز دل ابر غم را در سر من هوایى شُراب است
> بادهام كر نـ درمـان درد است؛
> مستىام كر ته داروى خواب است؛
> با دلم، ختدهُ جام، كويد:
> بشـّت اين ابرها آفتابي است!

بادبان مىكشـد زورقَ صبع!

## بهار میدسل، امL

بهار میرسد، اماز كل نتانشانش نيست نسيم، رقص كلآويز كلفنشانش نيست

دلم به كرية خونين ابر مىىسوزد كه باغ، خنده به كلبرك ارغونوانش نيست

حمن بهتّت كلاغان و بلبلان خاموش! بهار نيست به باغى كه باغبانش نيست.
 كه يك ستاردّ لرزان در آسمانش نيست!

كبوترى كه در اين آسمـان كتـايد بال دكر اميدِ رسيدن بـه آنيّيانش نيست.

ستاره نيز به تنهايىاش كمان نبرد كسى كه همنفسش هست و همزبانش نيست!

جهان به جان من آنكَونه سردمهرى كرد، كه در بهار و خزان، كار با جهانش نيست

زيك ترانه به خود رنك جاودان نزند


## جادوى سكوت

من سكوت خويش را كمكرددام!
لا جرم در اين هياهو كم شـدم من، كه خود افسانه مییِيرداختم، عاقبت افسانئ مردم شدم!

الى سكوت، ایى مادر فريادها،
ساز جانم از تو برآوازه بود،
تا در آغوش تو، راهی داششتم،
جون شراب كهذه، شعرم تازه بود.

در يتاهت بركوبار من شكفت
تو مرا بردى به شـهر يادهـا
من نديدم خوشتر از جادوى تو
ایى سكوت، ایى مـادر فريادهـا!

كم شـدم در اين هياهو، كم شـدم
تو كجايیى تا بكيرى داد من؟
كر سكوت خويش را ميداشتم
زندكى ير بود از فرياد من!

## خار

من آن طفل آزادءُ سرخوشم.
كه با باسب آشيفته يالِ خيال، درين كوجه يسكوجأه ماه و سال، حهل سال ـثآآشنا ـراندهام.

> ز سيماكى بيرحم كردون پير،
> در اوراق بيرنگ تاريخ كور،
> همه تازههالى جهان ديدهام همـه قصـههایى كهن خواندهام.

جهل سـال ـلدر عين دنج و نياز سسر از بِخشس مهر پيشچيدهام، رخ از بوسئ مـاه كرداندهام!

- به خوشباش حافظ ــكه جانانم اوس به هر جا كه آزادهاهى يـافتم

به جامش ــاكر مىتو انستهام ـ مى افكتدهام، كل بر افشـاندهام.

جهل سـأل اگر بكذراندم به هيـِّ
همين بس كه در رهكّار وجود كسى را بجز خود، نگرياندهام.
$\square$
جهل سال جون خواب برمن كذشيت، اكر عمر كل هفتهالى بيش نيست؛

خدايا، ته خارم‘ جـرا مـاندهام؟!

## كوجه

بىتو، مهتابششبى، باز از آن كو جه كذشتم، همهـتن جشـم شُدم، خيره بـه دنبال تو كشتّم، شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم،

شـدم آن عائق ديوانه كه بودمر.
در نهانخانئ جانم، كَل ياد تو، درخشّيد باغ صد خاطره ختديد،
عطر صد خاطره بيحیيد:

$$
\begin{aligned}
& \text { يادم آمد كه ششبى بـاهـم از آن كو حـه كذشتـيـم }
\end{aligned}
$$

سـاعتى بر ليب آن جوى نشُشعتيم.
من همه، محو تماشانى نكاهت.
آسمان صـاف و شب آرام
بخت ختدان و زمان رام
خوششعة ماه فروريختّه در آب
شئا خـهها دسـت بـرآورده بـه مـهتاب
شیبـ و هسحرا و كُل و سنك
همه دل دالده بـه آواز ششباهنكا

$$
\begin{aligned}
& \text { يـادم آيـ، تو بـه مـن كفتتى: } \\
& \text { ــ (از اين عشئت حذر كن! }
\end{aligned}
$$

لـحظاهى بـذ بر اين آبـ نظر كن، آب، آيـينةٌ عشئت كذران السـت،
 باش ثردا، كه دلت بـا دگران اسـت!


# با تو كفتم: "هذر لز عشـق!؟ _ندانم سفر از ييش تو؟ هركّز نتوانم، <br> تتوا! 

روز اول، كه دل من بهه تمناى تو يرزد، جون كبوتر، لب بام تو نشستم تو به من سنك زدىى، من نه رميدم، نه كسستم...")

> باز كَفتم كه: (تو صيادى و من آهوى دشتّتم تا بـه دام تو درافتت همهج جا كششتم و كشتتم حذر از عشّق ندانم، نتوانم!")

الشكى از شـاخه فرو ديخت مرغ شـب، تاله تلخى زد و بكريختـ...

> اششك در چشــم تو لرزيد،
> مـاه بر عشیق تو خنديد!

$$
\begin{aligned}
& \text { يادم آيد كه: دكر از تو جوابى نشيّيم } \\
& \text { ياي در دامن الذوه كشيدم. } \\
& \text { تكسستّم، نرميدم. }
\end{aligned}
$$

رفت در ظلمت غم، آن شـب و شُبهابـى دكر هم، نه كرفتى دكر از عاشثق آزرده خبر هم، نه كنى ديكر از آن كوحُه كذر هم...

بى بیى، اما، به جه حالى من از آن كوجه كذنتّم!

## ازكتابِ »بهار راباوركن《

خوشُهُ اشُك

چراغى در افق
سوقات ياد
كدام غبار...؟
طومار و تلاش
ديگر زمين تهى ست...
سرود
نماز شكايت
آخرين جرعهُ اين رُذاه تاريخ

## ستوه

> در كجايِ اين فضـاي تنكِ بيآواز
> من كبوترهای شـعرم را دهم يرواز؟

شهر را كويى نفس در سينه ينهان است.
شاخسار لحظهها را بركى از بركى نمىجنبد.

آسمان در چار ديوار مـلال خويش زندانىست. روى اين مردابي، يك جنبنده ييدا نيست!
آفتاب از اين همـه دلمردكىى ها روىكـردان است.

# بال برواز زمان بستهست. <br> هر مدايیى دازبان بستهست. <br> زندگى سردرگريبان است! 

$\square$

ایى قتارىهانى شـيرينكار! آسـمان شـعرتان از نغمـهها سرشار!

ابى خروشان موجهـاى مست!
آفتاب قصـههـاتان كرم!
جششمـه آوازتان تأ جاودان جوشـان!
شـعر من مىميرد و هنكام مرگش نيست.


ایى تيشهایى دل بیتاب من!
ایى سرود ييكناهیىها!
ای تَمناهای سركس!!
ای غريو تشنيكىها!

در كجاى اين ملالآآداد،
من سرودم راكنم فرياد؟

در كجاى اين فضاى تنك بي آواز من كبوترهاى شــعرم را دهـم يرواز؟
مىكذرم از ميان رهكذران، مات
مىنكرم در نكاه رهكذران، كور
اين همـه اندوه در و وجودم و من، لال
اين همه غوغاست در كنارم و من دور!
ديكر در قلب من، نه عشّق، نه احساس
ديكر در جان من، نه شور، نه فرياد

# دشتم، اما در او نه نالأه مـجنون! <br> كوهم، امـا در او نه تيشئه فرهاد! 

 هيـيج نه انديشهأى، كه سنكم، جوبم!

همسفر قصههاهى تكِّخ غريبم. رهكذر كوحَههاهى تنكِ غروبم.

آن همه خورشيدها كه در من مى مسوخت، جشیمئ اندوه شَد ز خشَّم ترم ريخت! كاخ اميدى كه برده بودم تا مـاه،
آه، كه آوار غم شُد و به سرم ريخت!

زورق سركّيتهام كه در دل اموأج
هيج نبيند، نه ناخدا، نه خدار
موج ملالم كه در سكوت و سياهـى مىیشم اين جان از اميد جدارا

مىكذرم از ميان رهكذران، مات
ميشمرم ميلههاهى ينجرهها را.
مى نكُرم در نكاه رهكذران، كور
مىشینوم ڤيلوقال زنتجرهها را.

## حراغى در افق

 جراغ ساحل آسودكىیها در افق بيداست. در اين ساحل كه من افتادهام خاموش

غمـ دريا، دلم تنهاست،
وجودم بسته در زنجير خونين تعلقهاست!

خروش موج با من مىكتد نجوا:
ــكه هر كس دل به دريا زد رهايـي يافت،
كه هر كس دل به دريا زد رهايـى يـافت،...

مرآ آن دل كه بر دريا زنم نيست

اميد آنكه جان خستهام را
به آن ناديده سـاحل افكنم نيست.

## بتُو، كجاست؟

'الى مرغ آفتابي،

مى خواستم به دامن اين دشت، جون درخت -بىوحشتاز تبر -
در دامنِ نسيمِ سحر غنحِهْ واكتم.
بادستهاى بر شـده تا تآسمان ياكا
خورشيد و خاك و آب و هوارارادعا كـا كنم. كنجئك ها به شانئئ من نغمه سر دهـند سرسبز و استوار، كلافثنان و سربيلند اين دشتِختشك غمزده را باصفا كتم.

ای مرغ آتتاب،
از صد هزار غنجه يكى ينزوا ونتد!
دست نسيم با تن من آشنا نشّند.
كنجئكـها دكر نكنشتينت از اين ديار...
آن بركهاى رنكين، يزّمرد در غبار
وين دشت خئكا غمكين، افسرد بيريهار....

اك مرغ آتناب!

آزاد و شاد، بايى به هر جا توان نهادا
كَنجثك يرشكسيتؤ باغ محبتم
تاكى در اين بيابان، سر زير ير نهم؟

با خود مرا بير به جمنزارهای دور شايد به يك درخت رسم، تغمه سردهـم...!

من بيقرار و تتنتهٔ بروازم
تا خود كجا رسم به هم آوازم...!

اما... بكو كجاست؟
آنجا كه، زير بال تو ـدر عالم وجود
يك دم به كام دل
باللى توان كتشود
انيكى توان فـشاند
شـرى توان سرود

در زلزلئه شهريور |HF|

ديگّر زمين تهىست...

خوابم نمىربود
نقش هزاركونـه خيال از حيات و مركي،

شبب، در غضـاى تار خود آرام مىكذشـت
از راه دور، بوسـُ سـردِ ستارههـا
مثل هميشـه، بدرته مىىكرد خواب را.

در آسمـان صـاف، من در يـى ستارءُ خود مىششتافتم.
 ثاكُاه، بندهاى زمين در فضـا كسيخت! در لـظهاى شكرف، زمين از زمان كَريخت! لدر زير بسترم، جاهیى دهـان كُشود، جون سنكّ، در غبار و سياهى رها شـدم. مىرڤتح آنچچنان كه ز هـم مـششكاڤتم!

دردى حران بـه جان زمين اوغتاده بود نيضش بـه تنكتاى دل خاك مـيتيّ در خويش مـىكداخت از خويش مىيريخت مىريخت، مىكسست.. مى كوفت، مى شُنكافت..
وز هر شنكاف، بوى نسيمِ غريبِ مرى در خانه مىشتافت! $\square$

انكار، خانهها و كذرهـای شـهر را جندين هزار دست

غربال مىكتن.!
مردان و كودكان و زنان مىگريـختند
كفتى كه اين كَروه ز وحشت رميده را
با تيغهاى آخته دنبال مى كنتد!

آن شـب زمين بير
اين بندي كريخته از سرنوبـينِ خويش
جندين هزار كودكِ در خوابِ ناز را،
كوبيد و خاك كرد!
جندين هزار مادر محنتكشيده را،
در دم هلاك كرد!

مردان رنتُسوخته از دنجِ كار را، در مو جِ خون كشيديـ.
وز كَونهشان، تبسم شـوق و اميد رال
با ضربههاهى سنك و كل و خاك، هاك كرد!

در آن خرابهها
ديدم كه مـادرى به عزاى عزيزِ خويش
در خون نشسته بود
در زير خشت و خاك

بيجاره بثدبثن وجودش شكسته بود
ديكر لبى كه باتو بكويد سخن نداشت
دستى كه در عزا بدرد يّيرهن نداشت!!

زين بِيش، جاى جانِ كسى در زمين نبود،
زيرا كه جان، به عالم جان بال مى
امـا در اين بلا،
جان نيز فرصتى كه برآيدز تن نداشت!

شببها كه آن دقايق جانكاه مىرسد،
در من نهيب زلزله بيدار مىشود
در زير سقف مضطرب خوابكاه خويش،
با هر تفس، تَشُنج خونين مركِ را
احساس مىكتم.
آوار بغض و غصـه و اندوه، بـىامان
ريزد به جان من
جز روح كودكان فرومردهد در غبار
تا بانگ صبح نيست كسى همزبان من.

از كونهُ سييدهدمان باكتر، كجاست؟

آن جشممهاى دوشن و آن ختدههایى مهر از ختدهُ (بهار)، طربناكتر، كجاست؟

> آو خ! زمين به ديدهُ من بيكناه بود!

آنجا هميشـه زلزلهُ ظلم بوده است
آنها هميشه زلزله از ظلم ديدهانـان
در زير تازيانأ جور ستمكران
روزى هزار مرتبه در خون تَييدهاند
آوار جهل و سيلى فقر است
اين ختّتهاى خام كه بر خاك چيدهانذ!

> ديكر زمين تهىست...
> ديكر به روى دشتان،
> آن كودكان ناز

آن دختران شُوخ
آن باغهای سبز
آن لالههایى سرخ
آن بزّههاهى مست
آن چهردهاهى سوخته از آقتاب نيست تنها در آن ديار،
ناقوس نالههاست،
كه در مركِ زندكىست!

## سرودگّل

با همين ديدكانِ اسكرده آلود،
از همين روزنِِ كشّوده به دود،
به بِستو، به كل، به سبزّه درود!

به شكوفه، به صبحدم، به نسيم، به بهارى كه مىرسد از راه، خند روز دكر به ساز و سرود.
ما كه دلههانىمان زمستأن است،
ما كه خورشيدمان نمى خندد،
ماكاكه باغ و بهارمان بـزّمرد،
مـاكه بـا إى اميدمـان فرسود،
ما كه در بيش حشّ يشممان رقمـيد،
اين همه دود زير خرخ كبود،

سر باه شُكوفههاى بهار كريه سر مىدهـيم بادل شـاد
كريّأ شوق، با تمام وجود!

يبالها مىرود كـه إز اين دشت
 ماه، ديكِر دريجحهاي نكّبود مهر، ديكر تبسمى نتمود.

اهرمن مىكذشت و هر قدمش، ضربهُ هول و مرگِ و وحشت بود!

بانگ مهميزهاى آتشريز
رقص شمشّيرهاى خونآلودد!

> ازُدها مىكذتشت و نـرهزنان
> خئـم و قهر و عتاب مـيفرمود.

وز نفسهاى تند زهرآكين،
باد، همرنگك شــعله برمىخاست،
دود بر دوى دود مىي افزود.

هركز از يالد دشتدبان نزود
آنـهـه را آذدها فكتد و ربود

##  <br> مبركِ نيلوفران بيباحل دود.

دششمني، كرد با جهان بيوند دوستي، كفت با زمين بدرود... $\square$

شـايد الى خستكان وحشت دشت!
شـايد ای مـاندكان ظلمـت شُب!
در بهارى كه مـرسد از راه،
كل خورشيد آرزوهامان،
سر زد از لایى ابرهانى حسود.

شايد اكنون كبوتران اميد،
بال در بال آمدند فرود...

سر راه صبا بسوزان عود

به يرستو، به كل، به سبزه درود!

## اشكى درگّذرَاه تاريخ

از همان روزى كه دست حضرت قابيل كشت آلوده به خون حضرت هابيل، از همان روزیى كه فرزندان (آدم)، زهر تلخ دشمنى در خونشان جوشيد؛ آدميت مرد! كرجّه (آدم)) زنده بود.

از همان روزي كه يوسف را برالدرها به چاه انداختيتند از همان دوزیى كه با شــلاق و خون، ديوار جیِينِيما سـاختبذ آدميت مرده بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { بعد، دثيا هى ثر از آدم شد و اين آسياب، } \\
& \text { گشَت و كـشت، } \\
& \text { قرنها از مـركَ آدم هـم كـشتـت. } \\
& \text { ایى دريغ، } \\
& \text { آدميت برنكشت! }
\end{aligned}
$$

قِرِن مِا
دوزكار مركـا انسـانيت اسست
نسينة دنيا ز خوبيها تهئى
صـحبت از آزادكى، چاكک، مروت، ابلهىست! صـصبت از موسي و عيسى و مـحمد نابجاست، قرنِ ((موسىى جومبه))هـاسست!

روزكار مرك انسـانيت الست:

از غم يك مرد در زنجير ـــتى قاتلى بر دار -
اششك در چششـمان و بـغضـم در كلوستت.

وندرين ايام، زهرم در يـياله، اشثك و خونـم در سبوست
مركّ او را از كجا بـاور كتم؟

دست خوبآلود را در يیش جشیّم خلق ينهان مىكنتذ!
هيـج حيوانى به حيوانى نمىدارد دوا
آنتهـه اين نامردمـان بـا جان انسـان مىكنتذ!
D

فرض كن: مركـ قنارى لدر قفسب هـم مركِ نيست


فرض كن: جنگّل بيابان بود از روز نخست! در كويرى سوت و كور،
در ميان مردمى با اين مصيبتهـا صبور،
صـحبت از مركِ مـحبت، مركِ عشق،
كفتكو از مركِ انسـانيت است!

$$
\begin{aligned}
& \text { هصحت از يزّمردن يك برك نيست. } \\
& \text { واى! جنتكل را بيابان مى دكتنت. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { از نگّاد سـاكت يك كودك بيمـار، } \\
& \text { از فغان يك ثنارى در قفس؛ }
\end{aligned}
$$

## آخرين جرعه اين جام

> همه مییرستد:
> چيست در زمزمئم مبهم آب؟ چيست در همهمةُ دلكش برك؟ حيست در باذى آن ابر سبيد، روى اين آبى آرام بلند،
> كه تو رامیبرد اينكونه به ذرفاى خيال؟

چیيست در خلوت خاموش كبوترها؟ چییست در كوشش بیىحاصل موج؟ جییست در خندهُ جام؟ كه تو چتدين سـاعت،
مات و مبهوت به آن مىىنكرى!!

ـنه بـه ابر،
نه به آب،
نه به برك،
نه به اين آبي آرام بلند،
نه به اين خلوت خاموش كبوترهـا،
نه بهاين آتش سوزنده كه لغزيده به جام،
من به اين جمله نمى|انديشم.

من، مناجات درختان را، هنكام سحر،
رقص عطر كل يخ را با باد،
نفس باك شقايق را در سينـأ كوه،
مصحبت حلحّهها را با صبح،
نبض صـايندهُ هستى رالدر كندمزار، كردش رنكـ و طراوت را در كونـء كل،

# همـه را مـيشنوم، <br> مىبينم. <br> من به اين جمله نمى انديشـم! 

$$
\begin{aligned}
& \text { بـه تو مـانـييثـم } \\
& \text { الى سرابیا همـه خوبى، } \\
& \text { تك و تتها بـه تو مـيانديشنم. } \\
& \text { همـه وقت } \\
& \text { همـه جا }
\end{aligned}
$$

من به هر حـال كه باشثـم به تو مـىانديشـم.
تو بدان اين را، تنها تو بدل!!
تو بيا
تو بمان بـا من، تنها تو بمـان!

> جانى مـهتاب بـه تاريكى شـبها تو بتاب من فدای يّو، بـه جاى همـه كَلهـا تو بخنـ. اينك اين من كه به بـایى تو درافتادم بـاز ريسمـانى كن از آن موى دراز، تو بكير،
> تو بيبد!

تو بخواه
ياستخ حِحجلهها را، تو بكو!
قصئ ابر هوا را، تق بخوان!
تو بمان بامن، تتها تو بمان

در دلِ ساغر هستى تو بجوش،
من همين يك نفس از جرعءء جانم باقىست،
آخرين جرعةً اين جام تهى دا تو بنوش!

## خوشهُ اشكك

تفسى بايد ساخت هر چچه در دنيا كنجشك و قنارى هست، با يرستوها،
و كبوترها
همـه را بايد يكجا به قفس انداخت!

دوزگّارى،ست كه بِرواز كبوترها
در فضـا ممنوع است.
كه حرا

به حريمٍ حرمِ جتها خصمانه تجاوز شده اسست!

روزكّارىست كه خوبى خفتهست
و بدى بيدأر استـ.
و هياهوى تنارىها،
خواب جتها رآآشُفتهست!

غزل »حافظه) را مى خواندم:
"(مزرع سبز فلك ديدم و داس مـه نو")
تا به آنجا كه وصيت مى مكرد:

از فروغ تو به خورشیيد رسد صـد يرتو"

دلم از نام مسيحا لرزيد
از پس بردده اشئك
من مسيحا را بالالى صليبش ديدم
با سـر خم تُدنده ير سينـه، كه باز
به نكو كارى، يـاكى، خوبى
عشق مىورزيد.

و يسرهائئّ را

 و برادرها را خأته برانداختهاند!

دول در ((مزرعهُ سبز فلك)) جارىىست.
تيخهٔ نفرءّ ((داس مه نو)) زنگَارىيسنت،
و آنتيه ((هنگام درو)" حـاصـل مـاسدت؛
لـعنت و نفرت و ييزارىست!

روزكارىیست كه خويبى خفتهست
و بدى بيدار است
و غزللهاءى قتارىیهـا
خواب حـتها را آشفتهست!

غزل "
از يس پرددهُ اشيك،
خيره در مزرعهُ غشك فلك مينكّرم
مىیبينم:
لر دل شــعله و دود
مىیشـود ("خوشئه جروين") خاموش!

خوشئ أشك

عهد خودرايى و خودكامى عست،
عصر خونآنـامىست،
كه درخئندهتر از خوشــهُ يِوين سيهر
خوشـئُ اششك يتيمان ويتتامىست!

## چتر وحشت

## سينئ صبح را كلوله شكافت!

 باغ لرزيد و آسمان لرزيد خوابِ ناز كبوتران آشتفت سرب داغى به سينههانشان ريخت ورد كنجشك هانى مست كسست عكس كل، در بلور چشُمه، شكست.رنت وحشت بـه لحظهها آميخت!
تَرِ خونين بـه شُـاخهها آويخت.

هرغكان رميده، خواب آلود،
يِ گَشيودند در هوایى كبود
در غبار طلايـى خوريُـيد،
ناكَهان: صدهزار بال سيّيد،
چون كَلى در فضـایي صبح شـكفت
وز طنين كُلولههایى دكر،
همـجو البرى بـه سـوى دنـت كريخت.

نرمنزمك، سكوت، برمىكتيت
رغتهها ـآه ـبر نمى آـئتند
آن رها كرده لانكهاه امهيد
ديكر آن دور و بر نمى لـيكتند
باغ، از نغمـه و ترانه تهـيست
لانه متروك و آشيانه تهى آنـيست.

ديركاهى ست در فضـایى جهان
آتشتين تيرها صدا كرده.
دست سوداكُرانِ وحشت و مرك
هر طرف آتشى بـه ها كرده.

باغ رادست بى حياى ستم،
از نشـاط و صفا جدا كرده
ما همان مرغكان بيكنهيم
خانه و آشيان رها كردهان
$\square$

آه، ديكر در اين كسيخته باغ
شـور افسونكر بهاران نيست
آه، ديكر در اين كداخته دشت
نغــهُ شـاد كشت كاران نيست
يرخونين به شا باخساران هست
برگك رنگين به شاشاخساران نيست!

$$
\begin{aligned}
& \text { اينكه بالا كرفته در آفاق } \\
& \text { نيست فوع كبوترانِ سيّيد، } \\
& \text { كه بر اين بام مىكتد يرواز. }
\end{aligned}
$$

رثص فواردهاى رنكين نيست
اين كها از دور مىشكوفد باز.
نيست روياى بالهايى سِيد،
در غبار طلاييِي خورشيد.

اين هيولا، كه رفته تا افلاك،
جتر وحشِت كيّوده بر سر خاك
نيست شـاخ و كُل و شُكوفه و برك،
دود و ابر اسـت و خون و آتش و مرك!

## كوت

بيُر دو باره به جنكّل بـناه خواهد برد!
به كوه خواهد زد!
به غار خواهد رفت!
口
تو كودكانت را، بر سينه مى فنشارى كرم و همسرت را، جون كوليان خانه به دوش ميان آتش و خون مىكشانى از دنبال

و ييشّ بایى تو، از انفجازهای مـهيب
دهان دوزخ وحسُت كشيّوده خواهد شـد
و شــهرها همه در دود و شــعله خواهد سوخت
و آشيانهـا بر روى خاك خواهد ريـخت
و آرزوها در زير خاك خواهد مرد!

خيال نيست عزيزم!...
صدالى تير بلند است و نالهها يَيگير
و برق اسلحه، خورشّيد را خجل كردهست!
جكونه اينهمـه بيدأد را نمى بينىی؟
جگونه اينهمـه فرياد را نمىشینوى؟
صسالى ضـجهُ خونين كودك عَدَنىست،
و بانگك مرتعش مادر ويتتامـي،
كه در عزاى عزيزان خويش مىگريند،
و چچذ روز دكَر نيز نوبت من و توست،

و يا به كـتين فرزند خلق برخيزيم!
و يـا بـه كوه،
به جنكل،
به غار،
بكريزيم!

# - يدر! خگَوته بـه نزد طبيب خواهى رفت؟ كه ديدگان تو تّاريك و راه باريك است تو يك قدم تتوانى بـه اختيار كَانشت. تو يك وجب تتوانى به اختيار كنشتـ! كه سيل آهن در راهها خروشـان است! 

تو، الى نخفته شُب و روز، روى شـانئ أسب؛ ـــهـ روزگار جوانى ـيـه كوه و دره و دشت، تو ایى بريده ره از لالى خار و خارا سنگّ كنون كنار خيابان، در انتظار بسوز! درون آتش بغضتى كه در كُلو دارى، كزين طرفـ نتواني به آن طرف رفتن! حريّم موى سيّيد تو راكه دارد يـاس؟ كسى كه دسـت تو را يك ثدم بگيرد، نيست


كه ديدكان تو در شـهر يـىترحم مـا
به دوى مردم ثامهربان نمى افتـ!

يدر، به خانه بيا، با مـلال خويش بسـاز!

جه غم كه كوش تو و يَيِّج رالديو باز است:

- "... هزار و شُنئصد و هفتأد و يك نفر امروز
 و جنذ دهكدهُ دوست را هوايبما، بـه جاى خانئُ دشُمن گُلوله باران كرد!...") $\square$
 و كودكان مرإلقمهـ در كلو مـاندهست كه جشتم آنها، با الشك مرد، بيكّانهست. $\square$

جه جاى گريه، كه كشتأر بیدريغ حريف برای خاطر صلح است و حفظ آزادى! و هر گكلوله كه بر سينهالى شرار افثشاند غنيمتىسـت كه: دنيا بهشنت!! خواهد شد.

يدر، غم تو مرا رنج مـددهد، اما
غم بزرگترى مىىكند هلاك مرا:

بيا به خاك بـلا ديددالى بينديشيم كه ناله مى جكـد از برق تازيـانه در او

به خانههاهى خراب
به كومههاهاى خموش
به دشتههالى بهآتش كشيدءُ متروك كه سوخت، يكجا، بركِ وكل و جوانه در او!

به خاك مزرعههايى كه جاى كندم زرد
لهيب شعلئ سرن
به جارسوى افق مى كتشد زباته در او
به جششمهایى كرسنـي
به دستهای دراز
به نعش كودك دهـقان ميان شأليزار
به زندكى، كه فرومرده جاودانه در او!

بيا، به حال بشُر، هانى هاى كريه كنيم كه با برادر خود هـم نمىتواند زيست

چنين خجسته وجودى كجا تواند ماند؟! جنین حَسسته عنانى كجا تواند رفت؟

صدایى غرش تيرى دهد جواب مرا:
به كوه خو!هد زد!
به غار خواهد رفت!
بيُر دوباره به جنكّل يناه خواهد برد!

## سوقات ياد

اين سبييار كهنساللى كه هيجّ از قيلوقال مـا نمى آسود، إين حياط مدرسه، اين كبوترهاى مـعصومى كه مـا روزى به آنها دانه مىيداديم،

اين همان كو حیه، همان بنبست، اين همان خانه، همـان دركاه،
اين همان ايوان، همان در... آه؛

از بيابانهاى خشُك و تشتنه، الز هر سوى صد فرسنگُ،
در غروبى ارغوانيرنگ،
با نشانى هانى كُنك و دور،
آمدم تا هفت سال از سركذشتّم را،

- بشنوم ـشايد

از الشارتهانى يك در،
از نگاه ساكت يك بِنجره، يك شيشُه، يك ديوار در حرم، در كوحه، در بازار! ロ

آمدم خود را مكرَ بيدا كنم:
كيف زرد كو چكى بر يشت،
نيزهاى از آن قلمهها كـى نئى در مشت، كوشها از سوز سرما سرخ،
رهگگْر بر سنگّفريُّ راهِ ناهموار!

آمدم ـشايد ـ
ناكَهان در يبيج يك كو يجه،
جشّم در جشمان مادر وا كتم! هایىهانى اششتياق سـالها را سر دهـيم، وانحهَ در جان و جكُر يك عمر ينهان كردها يـيم، سر در آغوش هم آريم و به يكديكر دهيم.

درميان ازدحام زائران بإى تاسر كوشا شايد از او نالـالى دركيرو دادرا اين همه فرياد، مانده باشيد در فضـا، -هر جنـ نـامفهوم -

در روواق سرد ساكت:
مىدويدم در نكاه صدهزار آيينّأ كوجك شايداز سيماى او در بازتاب جاودان اين همه تصوير مانده باشُد سايهاى، -هر حن نانمعلوم -

هيـي غير از بغض تاريك ضريح!
هيجّ غير از شمعها و تمـئ بيريزردن در اشكا
هيجِ غير از بهتِ محراب،

آ0

## سوقات ياد

> هيمع غير از انتظار كغشكن!

ㅁ

باز مىكشتم!
زخمِ كارى خوردهایى، تا جاودان دلتنك.
الز بيابانهاى خشك و تتشنه صد فرسنك، هد فرسنگ.

ييش جشمم كردبادى خاك صـحرارا، جون دل من، از زممين مىىكند و مىيبيجاند و تا اوج فضـا مىبرد.

خود نمىدانم،
موجى از نفرين اين بيجاره آدم بود و
در چشـمان كور آسمان مىريخت؟!
يا كه باد رهكذر، سوقات انسان را به دركاه خدا مى برد؟!

خاك خواهى شُد!

جون غبارى كيج، كم، سركتشته در افلاك خواهى شد!

## كدام غبار...؟

با جوانهها، نويد زندكىست. زندكى: شكفتن جوانههاست.

口

هر بهار
از نتار ابرهانى مهربان
ساقهها بر از جوانه مىشـود

# هر جوانهانى شكوفه مىىكث <br> شـاخه چچلحراغ مى شـود <br> هر درخت بِششكوفه باغ... 

$$
\begin{aligned}
& \text { كودكى كه تازه ديده باز مىكتد، } \\
& \text { يك جوانه است. } \\
& \text { كونههاهى خوشتر از شكوفهاش، } \\
& \text { حلحیراغ تابناك خانه استا } \\
& \text { ختدهاش بهار يُرترانه است، } \\
& \text { جون ميان كاهواره ناز مىكتد.... }
\end{aligned}
$$

الى نسيم رهكذر، بـه مـا بكو
اين جوانههاى باغ زندكى، اين شكوفههايى عشتّ، از سنموم وحشى كدام شـوردزار رفتهرفته خار مىشوند؟

اين كبوتران برج دوستى، از غبار جادوى كدام كهكشان

كركهایى هار مىشـوند؟

## طومار و تلاش

تتها درخت كوجهُ مـا ـدر ميان شـهـر -
تيرىست بییراغ!
$\square$

اهل مـحله، مردم زحمتكشِ صبور، از صبح تا غروب؛
ـر انتظار معجزذاى ـشايد

IYV طومار وتلاش

در كار برق و آب
امضاى اين و آن را طومار مىىكتن.

شببها، ميان ظلمتِ مطلق، سكوتِ محض
بر خود هجوم دغدغه را تا سرودِ صبح
هموار مـىكنتد.

كفتم: (اسرود صبح؟")

زاغان رهكذر،
صبح ملولِ كمثشده در كرد و خاك را
اترار میىنت!
("بابك)، ميان يك وجب از خاك باغحهه
بذرى فنـانده است
وز حوض نيمهآب،
تا كشتزار خويش،
نهرى كشـانده است!
وتتى كه كام حوض
جون كام مردمان محل خشك میششود،

او، زير آفتاب،
كَلبركَهاى مزرعهةً سبز خويش را
با قطرههاى كرم عرق آب مىددهد!

در آتتاب ظهز كه من مىرسم ز راه طومـار تازهاىى را، همسايأ عزيز

- با خواهشَ و تمنا، با عجز و و التماس -

از خانهالى به خانأ ديكر
سوقات مىبرد!

اين طفلِ هشت ساله، وليكن كارش خلافِ اهلِ محلست در آفتاب ظههز كه من میرسـم ز زاه با آستين برزده، در ياى كشتّزار بر كونه تطردهانى عرق ـشهد خوشكّوار -

از بيخوبن كتسيده علفهانى هرزهر را
فرياد مىززند:
-("بابا، بيا... بيا!
كل كرده لوبيا!ه،

لبخند كودكانئ او درس مىدهد:
كاين خاك خاريرود باراننديدهر ا با آستين برزده آباد مىكتنت.
از ريشـه مـىزنتد علفهاى هرزه را
آنكاء،

با تطرههایى كرم عمرق، باغهایى سبز بنياد مىكنتد!

## نماز شكايت

سحر، كه نسترن سرخ باغ همسايه،
فرستد از لب ايوان به آفتاب دروده،
و آبشار غزلههاى شاد كنجشكان،
و خانه از نفس كرم ياس لبريز است،
من از سـرودن يك شـعر تازه مـى آيـم كه ذرد ذره و جودم در آن ترانـٔ تلـن به هـاى هایى غريبانه اشك ريختهاند.

كتار نسترن سرخ باغ همسايه من از ستارهُ شُفاف صنبح مىيرسـم:
 ستاره جاى جواب
به بيتفاوتى آفتاب مىنگرد.


- ـدوباره مـيريسـم -

ستاره امـا الز دشت بيكرانهُ هبيح
به من - جو كمششدهاي در سرابب ـمىنگرد!

نگاه كن!
مرا مصـاحب كّجشكهایى شالد مبين!
مرا مـعاشتر گُلبركَهاى يـاس مدان! كه من تمامـى شـب،

در آن كرانئ دور،
ميان جنكل آتش،
ميان حشُمـهُ خون،

و تا سبيدئ هسبع
به سرنوششت سياه بشر كريستهام!
" ـتو هيـِّ مىكريى؟"

- باز الز ستاره مىيبرسـ

ستاره ـامّا ـبا ديدكان اشكا آلود
به يرسشى كه ندارد جواب مىنگرد!
-
صداى من به كسى میىسد در آن سوى ششب؟
بكو، كه تبض كسى مى زند در آن بالا؟؟"
ستاره مىلرزد!
! (1)-
مكر تو بكويى
در اين رواق ملال

> كسى جِو من به نمـاز شـشكايت إِستادهست)؟؟ ستاره مىسوزد ستاره مىميرد

و من تكيده و غمگين بهه راه مىاغتـم و آفتاب همان كونه سركش و مغرور به انهدام جهان خراب مىنكُرد...

$$
\begin{aligned}
& \text { ازكتابِ راز خاموشته } \\
& \text { إت } \\
& \text { فرباد } \\
& \text { عمر ويران } \\
& \text { دام خاك } \\
& \text { شكوه رُستن } \\
& \text { نخجير } \\
& \text { فريادهاي سوخته } \\
& \text { حلريل } \\
& \text { با تمام اشكههايم.... } \\
& \text { نتغنا } \\
& \text { گلبانگ } \\
& \text { راه } \\
& \text { بس ازغروب } \\
& \text { راز } \\
& \text { يك گّل بهار نيست } \\
& \text { ديخرى در من }
\end{aligned}
$$

## گَلبانگک

در زلال لاجوردين سحركاهي
ييش از آنى كه شُوند از خواب خوش بي بيدار
مرغ يا ماهى
من در ايوان سراى خويشتن
تشتنهكامي خسته را مانم درست:
جان بهدربرده ز صحراهانى وهمآلود خواب

تن برونآٓورده از حنگ هيولاههاى شب
دور مـانده ترنها از آفتاب

بيش جشیم آسمـان: دريایى كوهربار از شُراب زندكى بخشندهاى سرشار

دستها را مىكشايم، مىكشايم بيشتر
آسمـان دا، چون قدح، در دست مى میكيرم
وآن زلال ناب را سر مىكشـم،
سر میكشُم،
تا تُطره́ آخر...
مى شـود از دوشننى سيراب.

نور، اينك نور، در ركَهاى من جارىست

بانك برمىداشتمتم:
ایى خفتكان، هنكام بيدارىست!

## رنج

در تكايوهايش:
-جيزى از معجزه آن سو تر -

$$
\begin{aligned}
& \text { من نمىدانم } \\
& \text {-و همين درد مرا سخت ميآزارد - } \\
& \text { كه حِرا انسان، اين دانا } \\
& \text { اين ييغمبر }
\end{aligned}
$$

ره نبردهست بهاعهجاز محبت،
چچه دليلى دارد؟
كه هنه دليلى دارد

مهربانى را نشناخته است؟
و نمى داند در يك لبخند،
جه شُكغتىهايى ينهان است!

من برآنم كه درين دنيـا
خوب بودن -به خـا ــسهلترين كارست
و نمىدانم
كه حرا انسان،
تا تاين حد،
با خوبى
بيكانهست.
و همين درد مرا سخت مى آزارد!

## تاريك

جیه جاى مـاه،
كه حتى شـعاع فانوسى
درين سياهى جاويد كورسو نزند

صدآى هِاى كسى
سكوت مرتعش شـهر را نمىشكند.
به هيبِّ كوى و كذر

صدایى خندهُ مستانهالى نمىيتجد.

ـــجا رهـا كنم اين بـار غتم كه بر دوش است حراغ ميكدء آفتاب خاموش است!

## تو نيستى كه ببينى

تو نيستى كه بيينى
جكونه عطر تو در عمق لحظكهها جارى ستا
 حكونه جاى تو در جان زندكى سبز است!
هنوز ينجره باز است.
تو از بلندى ايوان بـه باغ مى بنكرى.
درختها و حمنها و شمـمدانـيها
به آن ترنم شيرين، به آن تبسم مهر
به آن نكادِ يُرُ از آفتاب، مىىنگرند.

تمام كنجئكان
كه در نيودن تو
مرا به باد ملامت كرفتهـاند؛
تو را بـه نام صدا مى مكتنـ!
هنوز نقنش تو را الز فرازِ كَنبِ كاج
كتار باغخجه،
زير درختها،
لب حوض
درونِ آينَّ هاكا آب مىنكرند
$\square$

تو نيستى كه بيبنى، خكّونه يبيجيدهست
طنتينِ شـعرِ نكاه تو در ترانئ من.
 نسيم دوح تو در باغِ بيىوانئ من.
به روى لوح ستبهر

 هزار چشهره بـه هر لحظه مـىكند تصوير به جیشـ هـمزدنـي مـيان آن همه صـورت، تو راشناختهام!

بـه خواب مىمـاند،
تنها، به خوابب مىماند جراغ، آينه، ديوار، بى تو غمگينتد تو نيستى كه بيبنى
حگّونه با ديوار
به مهربـانى يك دوست، از تو مىكويم تو نيستى كه بيينى، چچكونه از ديوار
جواب مـىشنوم.

تو نيستي كه بيينى، شِكونه، دور از تو
به روى هرجیه درين خانه است
غبار سربي اندوه، بال كستردهست
تو نيستى كه بيينى، دل رميدءُ من
بهجز تو، ياد همـه چیز رارها كرددست.

غروبهـاى غريب
در اين رواق نياز
يرنده ساكت و غمكين،
ستاره ييمارست
دو حـشّم خستّه من
در اين اميد عبث
دو شـمع سوختهجانِ هميشُه بيدارست
تو نيستى كه بيينى!

سقوط بهمن در راه هراز
اتوبوسى رابد كام درّه كشاند.

بهمن

تو در كتار ينجره

كه شـانه هايى لختشان، خميده زير باى برف

من از ميان تطردهایى كرم اتنـك

من از فراز كوههای سرسيّيد و،
كورهراههأى نايديد

نگاه مىكتم به هارهیاردهایى تن،
به لختهلختههاي خون
كه خفته در سكوت درههایى زرف

درختهانى خسته كوش مىدهند
به ضجّهمويههاهى باد
ــكه خشم سرخ برفـ را هوار مـيزند. ـ
من و تو زار مىزنيم
درون قلبهـاى مـان
به جاى حرف.

راه

دوريانزديك،
راهش مىتوانى خواند
هرجهه رآغاز و يايانىست،
ــحتى هرجه رآآغاز و يايان نيست ـ!

زندكى راهیست.
از به دنيا آمدن تأمرك!

شـايد، مركَ هـم راهـىست.

راههـا را كوهها و دردهـايى هست،

هيج رهرو را مـجال سير و كشتّى نيست!
هيـي راه بازگشتى نيست!

بيكران تا بيكران، اموأ خاموش زمان جارىست
زير باى رهروان، خوناب جان جارىىست!

ایى كه تن فرسـودى و هركَز نياسودىى!
هيمِ آيا يك قدم، ديكر توانى راند؟
هيعِ آيا يك نفس ديكر توانى ماند؟

نيمه راهـى طـى شـد امـا نيمه جانـى هست
باز بـايد رغت،
تا در تن توانى هست

IVI

> بـاز بـايد رغت ...
> راه بـاريك و افق تاريك،
> لور يا نزديك!

## هس ازغروب

$$
\begin{aligned}
& \text { يكروز } \\
& \text { - } \\
& \text { وقتى، نسيم زرد، } \\
& \text { خورشيدسردرا } \\
& \text { جون برك خشكى از لب ديوار رانده است! } \\
& \text { وقتى، } \\
& \text { چشُمان بـنكاه من، اذ رنكابرها }
\end{aligned}
$$

فرمان كوتع را

تا انزوایى مرگ
ناديده خوانده است.
وقتى كه تلب من
خرد و خراب و خسته،
از كار مـانده است
چیزیى بس از غزوب تواند بود.

حيزى پس از غروب، كجا مىدوم؟
-محیس!
هركز تخواستم كه بدانم
 يك ذره،
يك غبار،
خاكسترى رها شده در يـهنهُ جهان در سينـّ زمين
يا الوع كهكشان
يا هيجّ!
هيـج مطلق!
هرگّز نخواستم كه بدانم جه مى مشومب...
امـا جیه مى شـوند
در حِردههانى حافظهام كِرد كرددهام
اين صدهزار نفمـه شثيرين، كه سـالهـا
يروردهام بـه جان و بـه خاطر سبردهام
اين صدهزار خاطلره
اين صدهزار يـاد
اين نكتههاهى رنكين
اين قصـههاى تنز
اين بذلهها و تادرههـا و لطيفهها
اينها جه مـيشّونـ؟

چیزی يس از غروب؛ چیزیى يس از غروبب من، آيا

بربـاد مىروند؟
بـا هر كجا كه ذردانى از جان من به جاست، در سنك، لدر غبار، در هيتّ
هيج مطلق
همراه بـا منزاند؟

## راز

$$
\begin{aligned}
& \text { آباز ديار دريا } \\
& \text { بامهرِِ مادرانه } \\
& \text { آهنكِ خاك مىكرد } \\
& \text { 口 } \\
& \text { بر كِرد خاك میى كَثّت } \\
& \text { كرد ملال او را } \\
& \text { از جـهره بآكميكرد }
\end{aligned}
$$

از خاكيان ندانم

كان موج نازيرورد
سر را به سنك میىزد
خود را هلاك مىكردا

## يكکگَ بهار نيست

يك كّل بهار نيست
صد كَل بهار نيست
حتى هزار باغ بِ از كل، بهار نيست
وتتى:
يرذدهها همه خونينبال وعتى ترانهها همه اشنكآلونود
وقتى ستارهها همـه خاموشند!

وقتى كه دستها
با قلب خونجكان
در یارسوى كيتى،
هر جِا بـه استغائه بلند اسـت؛
آيا كستى طلوع شـقايق را


وقتى بنفينـهـهاى بـهارى
در جأرسوى گیتى
بوى غبار وحشت و باروت مـىدهند،
آيا كسىى صفانى بهاران دا
هركّز گلى به كام تواند جیی؟

وعتى كه لولههانى بلند توب
در جارسوى كيتى

اين قمرى غريب،
دوى كدام شـاخه بخواند؟

# وقتى كه دشتها، <br> درياى يرتلاطم خون است؛ <br> ديكر نسيم، زورق زرين هسبح را <br> روى كدام بركه براند؟ 

اكنون كه آدمى
از بام هفت كُنبد كردون كـذشته است كردونهُ زمين را از اوج بنكريم.

از اوج بنكريم
ذرّاتِ دل به دشمنى و كينه داده را
وز جان و دل به جان و دل هم فتاده را

```
از اوج بنكريم و، بيينيم
در اين فضناى لايتناهى
از ذرّه كمترانيم
غرق هزار كونه تباهى!
```

از اوج بنكريم و بيينيم
آخر جرا به سينة انسان ديكرى
شمشير مىزنيم؟

مـا ذرّدهـاى بحوع، در كيزودار هيمج'
در روىى كوره راه سياهی، كه انتهاش
كودال نيستىست
آخر چكونه تشتنه به خون برادريم؟

$$
\square
$$

آيا رهايى بشيريترا در جارسوى كيتي، در كائنات،

$$
\begin{aligned}
& \text { از اوج بنكريم } \\
& \text { انبوه كيتكان } \\
& \text { خيل كرسنكان را }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سوى كدام ساحل } \\
& \text { تا كهكشان دور، } \\
& \text { سوغات مىبريم، }
\end{aligned}
$$

آيا درخت خشك محبترا
يك برك سبز، در همـهُ شاخسـار نيست؟

دستى برآوريم
باشـد كزين بكذركه اندوه بكذريم

روزى كه آدمى
خورشيد دوستى را
در تلب خويش يافت
راه رهايي از دل اين شام تار هست
و آنجا كه مهربانى لبخند مىزند
در يك جوانه نيز
شكوه بهار هست!

## ديگّرى در من

بشت اين تاب غثتده:
بشت اين نكاه شاد
جهرد́ خموش مرد ديكرىست! مرد ديكرى كه سالهانى سال در سكوت و انزواي محض بىاميدِ بـىاميدِ بـىاميد،
زيسته

مرد ديگُى كه - يشُت اين نقاب خنده -
هر زمـان، بـه هر بهانه،
با تمام تلب خود گريستهـا

مرد ديـِرى نشسته، يشُت اين نگّادِ شـاد مرد ديكُرى كه روى شـانههاى خستهاش كوهی از شكتجههایى نارواست مرد خستهاي كه ديدكان او


يشت اين نقاب خنذه،
بـانك تازيانه مىدسد بـه كـيش:


صبر!
صبر!
صبر!
وز شیـيارهایى سرخ
خون تازه مـى جكـ هميشـه
دوى كوتههاى اين تكيدهُ خموش!

مرد ديكّرى نشسته، حسّت اين نقاب خنده
با نگاه غوطهور ميان الشك، با دل فشردهدر ميان مشتر، خنجرى شكسته در ميان سينه! خنجرى نشسته در ميان پشت!
$\square$

كاش مىشد، اين نكاه غوطهور ميان اشك را بر جهان ديكرى نتأر كرد. كاشن مىشد، اين دل فشترده -بى زير آسمان ديكرى قمار كرد!

كاش مى كي از ميان اين ستاركان كور سوى كهكشان ديكرى فرار كرد!

■

> با كه كويم اين سخن، كه درد ديكرىست از مصـاف خود كريختن!

وين همه شـرنگ كوّنهكونهـ را
مثل آب خوش، به كام خويش ريختن.

الى كراتههاكى جاودانه نايديد!
اين شكستهٔ صبور را
در كجا چتاه مـىدهيد؟

الى شمـا! كه دل به كَفتههایى من سبیردهايد؟
مرد ديگرىسـت،
اين كه با شـما به كَفتكوست!
مرد ديگرى، كه شـعرهایى من
يـازتاب تالههاى تارساى اوست!

## اوج

ای ردكتئوده در دل دروازدهایى ماه! با توسن گسستهعنان،
از هزار راه،
رفتن به اوي تلئ مريخ و زهرهرا
تدبير مىكنى

آخر به ما بكو
كى قلهُ بلت محبت را
تسخير مىكنى؟

## با ياد نيما

## فرياد

مشّت مـىكو بم بر در
ينجه مـىسـايـم بر ينجرههـا
من دجار خفقانم، خفقان!
من بـه تنت آمدهام، از همـه جییز
بكذاريد هوارى بزنم:
آی!

## فرياد 1 199

## با شمما هستم!

اين درها را باز كنيد!

من به دنبال فضـايـي مـيكردم: لب بـامى،

سر كوهى،
دل صـصرايـى
كه لد آنجـا نفسى تازه كتم. !

مى خواهـم فرياد بلندى بكتــم
كه صدايـم بـه ثُمـا هـ برسد! $\square$
من بـه فريـاد،

همـانتد كسى
كه ثيازیى بـه تنفس دارد، مشتـ ميكوبد بر در ينجه مىسايد بر ينجرهها،

$$
\begin{aligned}
& \text { من هوارم راسر خواهم داد } \\
& \text { حارئُ درد مرا بايد اين داد كتد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جـه كسى مى آيد با من فرياد كند؟ }
\end{aligned}
$$

## عمر ويران

## ديوار،

بعقف،
ديوار،
ای در حصـار حيرت، زندانى!
ایى در غبار غربت، قربانى!
ای يادكار حسرتو حيرانى!
برخيز!

الى حششـم خستك دوخته بر ديوار!
بيمار،
بيزار،
تو، رنك آسمان را
از يـاد بردداهى
از من اكر بيرسىى
ديرىست مرددا؟ى!
برخيز!

خود را نكاه كن، به جه مـانى
غمكين درين حصـار،
به تصوير!
ای آتش فسرده!
ندانى
با بوح كودكانه شدى يّير.
يك عمر، ميز و دفتر و ديوار
جان تو را سيخرد به ديوان
بِای تو را فشُرد به زنجير
برخيز!

بيرون ازين حصـار غممآلود جاریست زندگانی، جاریست دردا كه شوق، بـاتو غريبهست دردا كه شور از تو فرارىست.

برخيز،
در مرهم نسيم بياويز!
هر چین زخمههاى تو كارىست!

آد اين شيـارها كه بهييشانىست، خط شكستهاست،

در برج روحتو،
كز بآىبست روى به ويرانيست
خط شكستها؟
،
كه هر سطرش
طومار قصـههاى پَريـّانىست!

ایى چشُّم خسته دوخته بر ديوار
برخيز و بر جمال طبيعت
حشُّمى ميان بنجره واكن.

$$
\begin{aligned}
& \text { همحجون كبوترانِ سبكبال } \\
& \text { خود را به هر كرانه رها كن } \\
& \text { از اين سيادقلعه برون آى آى } \\
& \text { در آن شرابخانه شنا كن. } \\
& \text { با يادهانى كودكـى خويش } \\
& \text { مهتاب را به شاخاخه بييوند! } \\
& \text { خورشِيدرابه كوچه صدا كن } \\
& \text { برخيز! } \\
& \text { ロ } \\
& \text { ایى چششَ خسته دوخته بر ديوار } \\
& \text { بيمار، } \\
& \text { بيزار، } \\
& \text { بيرون ازين حصـارِ غمآلود } \\
& \text { تا يك نفس براى تو باقىىت } \\
& \text { جاي به دل كريستتت هست } \\
& \text { وقتِ دوباره زيستتت نيست }
\end{aligned}
$$

برخيز!

با ياد برتراند راسل

دام خاكك

نه عقابم، نه كبوتر، اما
جحون به جان آيم در غربت خاك
بال جادويى شـعر
بال رويايي عشق
مىیرسانتد به افلاك مرا

اوج مى
مى شوم دور ازين مرحله، دور
مىیدوم سوى جهانى كه در آن
همهه موسيقي جان است و كِّل افشانـي نور
همـه گُلبانك سرور...


نزده بال و يرى،، بر لب آن بام بلند
يالِ مرغان كرَفتار قفس
مى كيثّد باز سوى خاكـ مرا!

$$
\begin{aligned}
& \text { ســالهها تــو ســنـغ بــودى دلخــراش }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مولوى }
\end{aligned}
$$

## شكوه زُستن

## چِكونه خاك نفس مىكشد؟ بينديشـيم

口
حه زمهرير غريبي!
شُكست حهرةٌ مهر
فسرد سينئ خاك
شكافت زَهره́ سنك!

يرندگان هوا دسته دسته جان دادند


در آسمان و زمين، هول كرده بود كمين
به تنگتاى زمـان، مرگك كرده بود درنتك!

به سر رسيده جهان؟
ياسخى نداشت سشهـر
لوباره باغ بخندد؟
كسى ندانـّت يقين
جهَ زمهرير غريبى...

چگونه خاك تفس مى
بياموزيم:

نـكوهِ رُستِ اينكا
طلمع فروردين!
كداخت آن همه برف
دميد اين همـه كُل
شـكُفت اين همـه رنك،

زمين به ما آموخت
ز يـيش حادثنه بايد كه هـا
مكر كم از خاكيم
تفس كشيد زمين
مـا جرا نفس نكشيم؟

## نخجير

براى كودكان سـوكند بايد خورد
كه روزی، موج مـىزد، بال مـى گسترد -جون دريا_درخت اينجا

مباركْدم نسيمى بود و يروازى و آوازىى فشاندهكيسوان دودى

كشتودهبازوان دشتى
چحمنزارى و كلكَتیتى

شنكوه كشتزاران و (بنفئـه جو كناران)" بود خروش آب بود و هاى و هوى كَلّه، غوغاى جوانانى كه شاد و خوش
مى افكندند رخت اينجا
سلام كُرم مشتى مردمان نيكبخت اينجا.

صفاى خاطرى، عشقَ و اميدى بود
ترنمهای شيرين (اعزيزُم بركَ بيدى)" بود
("گّل گندم، كل گندم، نگاه دختر مردم)؛
 ناگُهان يُّمرد؟

محبت راو رحمت را مكّر دستى شبيى دزديد و با خود برد!

كجا باور كتند آن دوزكاران را براى كودكان سوكتد بايد خورد.



صفاى بيشـهزار و سـائهأ بيدِ لب جو دا
در انبوه سييداران، چراغ چشثـم آهو را
به روى دشتـتها، از دختران يِيرهن رنگين، هيأهو $ا$ دكّر در خواب بـايد ديد!

كجا امـا تواند خفت اين كمكرده ره در جنكل آهن! كجا آيا تواند ثاله سر داد از كدامين دوست، يـا دشـمن؟
رهايـى را

ته دستى مـىرسد ازتو
نه هايى مـىدود از من
چچو يیکانخورده نخجيرى، بـهدام اغتاده سخت اينجا.

> هر كودكى كه به دنيا مى آيد حامل برات اميدى است كه شايد نجات بشريت به دست او با با بـد. تا گور

فريادهاى سوخته

من با كدام دل بـه تمـاشـا نشستهام
_ آسوده ـ
مرك آب و هوا و نبات را
مرك حيات را؟

$$
\begin{aligned}
& \text { من با كدام يارا } \\
& \text { در اين غبار سنكين } \\
& \text { مركَ بِرندهها را } \\
& \text { خاموش ماندهام؟ }
\end{aligned}
$$

در انهدام جنكّل.
در انقراض دريا.
در قتل عام ماهى
من با كدام مايه صبورى ماهي
فرياد برنداشتّهام،
ـآی!....
口

$$
\begin{aligned}
& \text { بيكار ("خير) و (شر)" } \\
& \text { كز بامداد روز تخستين، } \\
& \text { آغاز كشته بود، }
\end{aligned}
$$

در اين شُب بلند به چايان رسيده است! خير از زمين به عالم ديكر كريختهست!

وين خون كرم اوست، كه هر جا كه بكذريم
بر خاك ريختهست!

## در تنگناى دلهره، اينكا

 ـخاموش و خشَمگين -بـه جه كاريـ؟؟ فريادهاى سوختَهمان را در غربت كذام بـيابان از سينههایى خسته برآريـ؟ $\square$ایى كودك نيامده! الى آرزوى دور كي چهره مـىنمايـي؟ الى نور مبهمى كه نميبينمت درست
 $\square$

امروز دستگير، كه فردا
از دست رفته است
انسانِ خستهاى كه تَجاتش بـه دست توست.

كــاش از يس صـدهزار سـال از دل خـاكـ حـــــون ســــبزه امهــيد بـــردهيدن بــودى.
خيام

## حلول

يك شب، از دست كسى
بادهاهى خواهم خورد
كه مرا با خود، تا آن سوى اسرار جهان خواهد برد!

با من از (هستا)، به ("بوده)
با من از نود به تاريكى،
از شـله به دود

> با من از آوا تا خاموشي؛

دورتر، شـايد تا عمق فراموشیى
راه خواهد ييمود.
$\square$

كي از آن سرمستى خواهم رست؟ كى به همراهـان خواهـ بيوست؟
تار و يودش را، بـا عشتو تو برداختهام.
مثّل تَابيدن مـهرى در دل
مثّل جوشيدن شــعرى از جان
مثل بـاليدن عطرى در كل جريان خواهم يافت.

> مست از شـوق تو، از عمق غراموشبي،
راد خواهـم اغتاد

$$
\begin{aligned}
& \text { من، اميدى را در خود } \\
& \text { بارور ساختهام }
\end{aligned}
$$

# باز از ريشه بهبرى <br> باز از ("بود)" بـه (هـست) <br> باز از خاموشـى تا فريـاد! 

سفر تن راتاخاكـتمانشا كردى
سفر جان رالز خاك به افلاك يبين!
كر مرا مىجويى
سبزهها رادرياب!
با درختان بنتّين!

كى؟ كجا؟ آه، نمىدانم
ای كدامين ساقى!
ایى كدامين شُب!
منتظر مىمـانم.

# روزنامهها نوشتند: در لبنان براثر بمباران مدرسهائى - $ا$ ثو كودك كشته شدند. 

## با تمام اشككهايم....

شرمتان باد! ا'ى خداوندان قدرت!
بس كنيد!
بس كتيد از اين همه ظلم و قساوت، بس كنيد!

ای نكهبانان آزادى!
نكهداران ملح؟!
ایى جهان را لطفـتان تا قعر دوزخ رهنمون!
سرب داغ است اين كه مىيباريد بر دلهایى مردم،
سربداغ!
موج خون است اين كه مىىرانيد بر آن
كشتى خودكامكى را
موج خون!

كر ته كوريد و نه كر.
كر مسلسلهاهىتان يك لحظه ساكت مى ششوند؛
بشُنويد و بنكريد:
بشنّويد، اين (والي)" مادرهانى جان آزرده است
كاندرين شبهاى وحشت سوكوارى مى كنتد.
بشتنويد اين بانك فرزندان مادرمرده است

بنكريد اين كشتزاران را، كه مزدورانتان
روزو شب، با خون مردم، آبيارى مى
بنكريد اين خلق عالم را، كه دندان بر جكر،
دمبهدم بيدادتان را
بردبارى مىكنت.

دستها از دستتان الى سنكْ چششمـان، بر خداست كرجهه مىدانم،
آنجه بيدارى ندارد، خواب مرك بيكناهان است و وجدان شماست!

با تمام الشكهايم، باز، ـنوميدانه -
خواهش مىكتم
بس كنيد!
بس كنيد!
فكر مادرهایى دلوایس كتيد.
رحم بر اين غنجههاهاى نازك نورس كتيد.
بس كنيد!

## تنتُنا

جنان فشّرده شب تيره، يا، كه يندارى هزار سال بدين حال باز مىماند

به هييج كوشهایى از حارسوى اين مرداب
خروس، آيه آرامشثى نمى اريواند.
جه انتظارِ سياهى،
سيِيده ميداند؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ازكتابِ »مرواريد مهر« } \\
& \text { شـبـها كه هـى سو خـت } \\
& \text { از زُرفاى آن غرقاب } \\
& \text { در هاللة شوم } \\
& \text { دلى از سنگ مى خرواهد } \\
& \text { مرگى در مرداب } \\
& \text { در بلندىهای برواز } \\
& \text { دريا و خورشيد } \\
& \text { خواب، بيدار } \\
& \text { نيلوفرستان } \\
& \text { مرواريد مهر } \\
& \text { شعبده } \\
& \text { بس از مرگ بلبل }
\end{aligned}
$$

## شبهاكه مىسوخت

## شُبهـا كه دريا، مىكوفت سر را

بر سنگ ساحل، چون سوكواران؛

> شببها كه مـى خواند، آن مرغِ دلتنك، تتهاتر از ماه، بر شاخسـاران؛

$$
\begin{aligned}
& \text { شبهها كه ميريخت، خونِ شقايق، } \\
& \text { از خنجر باد بر سبزهزاران؛ }
\end{aligned}
$$

شببها كه مىسوخت، حِون اخكر سرخ
در پِاى آتش، دلهایى ياران؛

شببها كه بوديم، در غربت دشت
بوى سحر را، خشّم انتظاران؛

شبهـا كه غمناك، با آتش دل،
ره مىسیبرديم، در زير باران؛

غمكينتر از مـا، هركز نمىديد چشتم ستاره، در روزكاران!
$\square$

الى صبحِ دوشن! چشتم و دل من
روى خوشت را آيينهداران!

بازآ كه هِركرد، چچون ختدهُ تو
آقاق شبب را، بانك سواران!

شب تاريك و (ايبم مـوج") و گــردابـى جــنين هـائل كـجا دانــند حــال مــا "سـبكبباران ســاحلهاها" حافظ

## از زُرفاى آن غرقاب

در آن شب تاريك و آن كرداب هولانكيز،
حافظرا
تشويش توفان بود و (بيم موج)" دريا بود!
مـا، اينك از اعماق آن كرداب،
از زُرفاى آن غرقاب،
حنگال توفان بر كلو،

هر دم نهنگى دوبرو،
هر لحظه در



مد كوهِ موج از سركذشتيته، سخت سركشتيه،

هر حند، اميد رهايـي مرده در دلها با؛
سر مىدهيمٌ اين آخرين فريادِ درددآلود ران ـ... آه، الى (اسبكباران سـاحلها...!)"

## در هالدٔ شرم

> ساحلِ خاموش، در بهتِ مهآلود سحركاهان جشّ وامیكرد و ـشايد
ما بر آن نرمانى تُردِ تَّر، روان بوديمـي
آسمان و كوه و جنكّل نيز،

با خورشيد!
آه، كفتى ما، در آغاز جهان بوديم!

بر لب دريا
در بهشت بيكران صبحكاهان،
مـ
حشّم و دل، در هالةً شـرم نخستين! آدم و حو!!

## دلى از سنگك مى خواهل

خروش و خشّم توفان است و، دريا،
به هـ مـى مكوبد امواج رها را.
دلى از سنك مى خواهد، نتستن،
تمانـاى هلاك موجها را!

## مرگك در مرداب

لب دريا رسيدم تنشنه، بىتاب،
زمن بىتابتر، جان و دل آب،
مرا كفت: از تلاطمها مياساىى! كه بد دردى است جاندالدن به مرداب!

## در بلندىهاى يرواز

زمان در خوابو دريا قصهبرداناز،
خيالم در بلندىهایى بروازن،
زتلخى هاى يايان، مىرسيـيام
به شيرينِ شكفتىهاى آغاز!

## درياو خورشيد

سر از دريا برون آورد خورشيد

شرادى داشتي، بر شعر من آويخت
فروغى داشت، بر دوى تو بخشيد!

## خواب،بيدار

## كرجهَ با يادش، همه تُب، تا سحركاهان نيلىفام، بيدارم؛

خاهكاهیى نيز،

> آنتحنان دوشن كه من در خواب،
> دمبهدم با خويش مىكويم كه:
> بيدارىست، بيدارىست، بيدارى!

اينك، امـا در بــحركاهى، جنين از روشننى سـرشـار، پيشِّ چشتـ اين همـه بيدار، آيـا خواب مىيبينم؟

اين منم، همراه او؟
بازو به بازو،
مستِ مست از عشتق، از اميد؟ روي راهیى تار و يودش نور،
از اين سوي دريا، رفته تا دروازءٔ خورشيد؟

الى زمان، الى آسمان، الى كوه، ایى دريا!
خواب يا بيدار،
جاودانى باد اين رويایى رنكينم!

## نيلوفرستان

$$
\begin{aligned}
& \text { آوايش از دور، } \\
& \text { بانكا خوشآمد بود ـشايد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بالنده تا بالاى آن باغ زبرجدري } \\
& \text { مثل هميشه، كرم، يرشور.... } \\
& \text { نزديكتر، نزديكتر، }
\end{aligned}
$$

## كَكاه مىششد آفتابى!

نيلوفرستانى، سمنزارى، كه جِون عتّق، تَا حشّم مییيمود، آبى!

تزديكتر، نزديكتر، او بود، او بود. آن همدلِ همصـحبتِ آيينهرو بود. آن همزبانِ دوشنِ بـاكيزهخو بود. آن عاشّقِ از خود برون، آن عارفِير خود فروبود. آن سينه، آن جان، آن تَشّ، آن جوششش، آن نور...
دريا، همان دنياى رازِ بيكرانه،
دريا، همان آغوبِّ بازِ مادرانه،
دريا، شكفتا، هر دو، همڭهواره... همكور...!
نزديكتر، نزديكتر، او هم مرا ديد.
آواى او بانت خوش آمد بود،

MY9 نيلوفرستان

بـهيِّ ترديد.
آنسان كه بيند آشنايىى آشنارال،
جيزى درين عالم به هـم بيوند مىداد
جانهـایى بـى آرام مـارا.

خاموش و غمكين، هر دو سـاعتها نتـستيم!
خاموش و غمگين هر دو بر هم ديده بستـيم!
ناكاه، ثاكاهاه،
آن بـغضِ چنهان را، كه گَتَى،
مىىكُشتِمان چون جور و ييداد زمـانه؛


از دل، به هـم افتاده، مـالامـالِ اندوه،
بر شـانههایى خسته، بار درد، جون كوه،
مى كَفتم و مى كفتم و مى كفت و مـى كفت،
تا آفتاب زرد، در اعماق جنكلهـا فرو خفتا!

دريا و من، تُبب تا سـحر بيدار مـانديم.
شـــرىى سروديم.
الشكى فشـانديم.

شُـب تا سـحر، آنئفتهحالى بود با آشفتهكُويى،
اندوه يالن بود و اين آنشفتهيويى،
بر اين يريشان روزكارى، حاردارهجويى.

دريا به من بخشيد آن شب،
بس كنج از كنجينئ خويش.
 در كاركاه سيئُ خويش:
جوشش، تّش، كوثشن، تكايو، بيقرإرى! سـاكن نمانتن همشجو مردابب، جون صـخره ـامـاسيتِّ توفان استوارى! هـم برخروشيدن به هنكام، هـ بردبارىى!

در جاداءٌ هبح
با دامن جـر، باز مىكتيتم ـسبكبال -
سرشـار از اميدوارى! مـيرغتم و مىديدمش بـاز، در صـبحكاهِ آفتابى:
نيلوفرستاني، سعمنزارى، كه جین عشتّ،

MM نيلوفرستان

$$
\begin{aligned}
& \text { تا چششـ مـى يـيمود، آبى! } \\
& \text { از لابهـلایى شـاخههـا از يشت نيزار } \\
& \text { از دور، از دور... }
\end{aligned}
$$

او همـخنان تا جاودان سرمست، مـغرور!

# مرواريد مهر 

دو جأم يك صدفـ بودند،
("دريا") و ((ستَهر)"
آن روز
در آن، خورشيد،
ـ ـاين دُردانه مرواريد
مـىتابي!

مرواريد مهر
من و تو، هر دو، در آن جامهاي لعل
شراب نور نوشيديم
مرا بخت تماشـاى تو بخشيدند و،
بر جان و جهانم نور ياششيدند!
تو را هم، أرمغانى خوشتر از جان و جهان دادند:
دلت شد چون صدف روشن،
به مرواريدِ مهر
آن روز!

## شُعلـه

خورشوبـين،
زخمرضورده، گّسـسته، كـالخته،
 بر آب مـى حكيـد.

در بيشــهزارِ دريا،
مىگيّت نإيدي!

ديكر دلم بـه مـاتم مركشّ نمىتيّيد! بازيكران شـعبده را مـىشناختم!

فردا دوبارها از دل اموأج مـدميد!

من،
خسته، زخمخورده، كسسته...
در بيشـهزارِ حسرت خود،
هىىداختم!

## سس از مركَبلبل

## نفس مىزند موج!

ㅁ
نفس مىزند موج
سـاحل نمىییيردش دست
بس مىزند موج.
فغانى به فريالدرس مىزند موج!

MYV يس ازمرگ بلبل
من آن راندءُ ماندهُ بـىشكييم
كه راهـم به فريادرس بسته
دست فغانت شُكسته

زمين زير صايم تهى مى كتد جاى
زمان در كنارم عبث مىزند موج!

نه در من غزل مىززند بال
هـه در دل هوس مىزنـند موج.

رها كن، رها كن،
كه اين شـعلهُ خُرد حِندان نـايد
يكي برق سوزنده بايد
كزين تنگتا ره كشايد
كران تا كران خار و خس مىزند موج!

كر اين نغمه، اين دانها اشك
درين خاك، روييد و باليد و بشكفت
يس از مرك بلبل بيينيد
خجه خوش بوى گكل در قفس مىزند موج!

از كتابِ » آه، باران《

با درخت
هالْهُ هول
الز نور حرف مىزنم
آب باريك كشمير
با سادگان صبور
فرود

از دور دسـت خوراب رهايى
تا سرإيرده شُيرينِ شكر...
بر شانههای تو كمالالملكـك
تنها، باد ...

## با درخت

شُبها حهه مىكند نفس باد، بادرخت؟

باد و درخت را
شبها و روزها
بيكاه و كاه، دل به تمانـا سِيرددام تا در حريمٍ صحبتشان راه بردهام.

در بيشـهزازارهاي ("زيارت)"
در كوه بـاغهایى (اسفيدآب)"٪
آن ازدحام برگ
آن كهكشان رنت
سـازِ هزار ذير و بـمِ باد
رتص هزار بيتّ و خم بيد
يرواز جاودانهّ باران
آواز ششادمـانهُ خورشيد
مو مسيقي سُكفتن و باليدن
فريادهانى رُستّن و زَستّن
از تنكناى خاك
شــعِِ به آفتاب رسيدن!

آه، آن طلوعِ سبز ("وريناكّ")"
طبعِ بلند آب

ترجيعِ بـىزوالِ طراوت.

YHY بادرخت

سبزينئ معطر ("قمصر)"
كلكتشتِ صبحكاهي "جاغرق)"، (اعنبران)"
و آن رتصص بى.بهانئ بركِ صنوبران
ظهر ("گَلاب دره)"
نور و نسيثم و ناز و نوازش

دريايـي از زمرد در آسمانِ ــاكـ
آن سروها، سياه سوارانـ فراز
جون دستهایى بر شـده از آستين خاكي
افراشتته درخت نيايش ...

اندوه آن اقاقى تتها ...
كلبانك عاشقانهُ افرا ...
r. F. دو يـلاق د, مشهد
ه. او و. د. دو هيالي دربند در رامسر

آن روزذهاي خوب
مـى گفتم: (الى نسيم!
ييوندِ جاودان تو، خوش باد با درخت!

در گُوش إین خموش، چچه مى خوانى؟ شيـنام كيستت در غزل مهربانىات در مـائه كدام نوا بـا كـام سـاز
جارىیست نغمـههاى لطيف نهانیى؟

> كاين صوفيانِ سـرخوش
> در اين سمـاعِ دأئم
> افنشاندهاند دست

به ايثار هر حه هست
ای ثاصـد بهشیت، دلت شـاد، با درخت!؛
$\square$

$$
\begin{aligned}
& \text { آن روزهایى خوب، } \\
& \text { مى كقتم: (اایى نسـم!! } \\
& \text { شـايد درخت و من، نيز } \\
& \text { يك روح در دوتن } \\
& \text { يك بادهه در دو جام } \\
& \text { يك جلوه بادو ناميم. }
\end{aligned}
$$

ما هر دو با تـبـمِ خورشيد زندهامـم.
ما عاشّقان نود و يهار و برندهايم.

يروانگان بيوند
آزادیان خرسند

شب، بوسه ميفرستيم
مهتابٍ نازنين را

با صسبح، مى ستاييم مهر كَلآفرين را ...")

مى مكتم: (إى نسيم،
من نيز، حون تو، هستم همزاد، با درخت...."

زان روزهایى خوب
كوـيـى هزار سال كذشتهست!
ديرى است، در تهاجم آهن، نهيٍِ دود
ديكر نسيم
آن ييك مهربانِ اميد و نويد نيست
آن جان كه در تمامى تن مىوزذيد، نيست
آواردایست در دل اين موج مركبار

# آلودهایست مىيكذرد تازيانهوار! <br> هركز نرفت اين همه بيداد با نسيم <br> هرگز نبود اين هــه فرياد بادرخت 

اينك من و درخت
حِونان دو سوكوارِ يريشان تِيرهبخت
بيجان ز تازيانأ كو لاكهانى سخت

او، چحون مسيح، دوخته تن بر صليب خويش من، در تِبِ تلاش رهايِي
شـايد، كه بار ديكر، دستى برآوريم

آزاد، بادرخت!

## هالؤ هول

راه، بسته
رهروان خسته....
رهزنان
اهريمناني، دشنهها در مُمُّت هم ازَ بِيش، هم از يُشتُت

با نفيرى تلخ زير لب كه: ("بايد بُرد، بايد خورد، بايد كُشت!")

كركسان، بـا چنتُ و منقارى به خونِ خستكان شسـته

هالهالى از هول، ييوسته
رو به يايين مىنهنذ آهسته آهسته ...

راه بسته،
رهزوان خسته ...!

## ازنور حرف مىزنه

$$
\begin{aligned}
& \text { هر بامداد } \\
& \text { تأنور مهر میىدمد از كوههانى دور }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يِيغام صبحدم } 1 \\
& \text { با شـعرهای روشن }
\end{aligned}
$$

انبوه خفتكان را
با نغـهههاى شيرين
آواز مىدهم
لزِ نور حرغ مىزذنم، از نود

از جانِ زنده، از نقسِسِ تازه، از غرودر.
اما در ازدحام خيابان


> كويند اين و آن:
-") بى حاصل است اين همـه فرياد

در كَوشهانى كر!
ديوانه حرفـمىـنـنداز نور
باموشهای كور!؛

بيكانه بـا تمامي اين حرفـهاى سرد
من، همجنان صبور
با عشّف، شُوق، شـور
انبوه خفتكان را
آواز مـدهـم.

Y01 از نور حرف میزنم

$$
\begin{aligned}
& \text { يـيغام صبحدم را } \\
& \text { يرواز مىدهم } \\
& \text { هر سو كه میدوم } \\
& \text { در كوش اين و آن } \\
& \text { حتى در ازدحام خيابان } \\
& \text { از نور حرفـ مىزنم، } \\
& \text { از نور ... }
\end{aligned}
$$

## آب باريك

$$
\begin{aligned}
& \text { از فراز كوهساران } \\
& \text { راست بالانى، بلند آواز، نو يرواز } \\
& \text { در يـى آب و نسيمّ و آسمانى باز } \\
& \text { ـ ــنـهـهوان، خرسند } \\
& \text { سوى افيانوس مىرفتتن. } \\
& \text { شـامكاهاهن، از فراسسوي مهي انبوه } \\
& \text { سبزي دلكيرِيك مردابِ را }
\end{aligned}
$$

تا يـياسـايند يك دم
دو بها آن مرداب آوردند.

قطره تطره، قيركون آبى، فرو میريخت در يهناى نيزادى ملالآكتد

آسمانشّ تيرهاز يرواز و فرياد كلاغى جنىـ
 بانگ جانفرساى غوكان رفته تا تا افلاك.
$\square$

در يتاه تختَسنگیی گَرد راه از بـال افشـاندتد صنـحگاهـان تـهنة مرداب را

از زير و بالْ، جششـم گُرداندند
مصلحت را، اين چنینين بـا هـم سـخت راندند:
ـراه اقيانوس دور و راه اين نزديك.
ـآب بـاريكى در آن، گيرم كه از بيـغولهالى تاريك!
ـمىتوان آسـوده از غوغاى توفان
دوزهايـي را بـه شـام آورد.

- بيش يـا كم، سفرهالى كِسترد.

ــ جوجگّاتى نو بـه نو برورد.
ـبانگگ غوكان؟

> -مىتوان نشنيد!
> -ياوهكويـيهاي جانكاه كلاغانا؟ ـمىتوان با آن مدارا كرد ...

قصـههايـى اين خنين در كوش يكديكر فرو خواندند لاجرم از راه وا ماندند!

از فراز كوهساران
بادها، گهگاه مىنالند:
های! آى مرغان دريا!
های!

دور ازاين مرداب
آب و آفتاب و آسمانى هست
آيا يادتان رغتهست؟

حشّم در راه شُما مـاندهست اقيانوس
راه كم كرديد؟

مىدانيم
امـا:
از چهَ جا خوش كردهايد؟
افسوس ...

## كشمير

تو را در شـعر (حافظه) خواندم و در داستان ديدم:

عبيرآميز شهرى در كنارش
در بخورِ عود و كل بنهان
سيهـششمان مشكينموى نغز نازنين دارد
برند و برنيانى خوشتر از ديبایى چين دارد.

YOq ريشد در خاك (آ،،باران)
كَل و كوهر، مى و شـكَر بهشتتى آسمانى در زمين دارد....)

تو رادر سالههاى دور


به يِيواز آمدم
از تُوق ديدار تو، دست و باى گّم كرده!
همه حيران و ناباور
كه كيتى آرزويي را برآورده
به هابى كوهسـارى صـخرههاى سبز راتا آسيمان برده!
تو را از آسمان ديدم!

فراتر آمدم
اينكا
فضـا از عطرِ شـرقِ آشنا سرشار.
شكفتا!
اين كذر، اين كوجه، اين بازار، اين ديوار
همين جا بود كويى خانه ما، بـار يا ايِيرار!
همين جا هست
ای همراه، اكرَ رقتى، مرا بكذار!

سلامِ همزبانان بود و نورِ بوسه و و لبخند
 خدايا! خواب مىيبنم؟ كه با راهى به آن دورى و ديدارى بها اين ديرى هنوزاينجا چو دستى مىرود بر ساز و قولى مىشود آغاز (به شعر حافظ شيراز

مىرقصند و مىنازند
سيهحششمـان كشميرى!!)
كذر بر خاك حافظ كن، هلا، اوى باد شبكيرى!

قضا، سوى سمنزار تو مى افكند راهم را كل از گَل ميشكفت آنجا نكاهم را
نسيم آبشـارت را چحراغافروز جان ديدم


> همـه ايثار آغوش

همه دريا و ابر و باد و باران را در آنجا باغبان ديدم.

غمت را هم فراوان ديدم ایى كشمير! نيندارى كه تنها برج عاجى زان بهشت بيكران ديدم!

در آن انبوهِ جان كمكرده در اندوه

كه بر (هيماليا)اكر وانهى تن مىششكافد كوه!
عيان ديدم

صبور سبز من!

* ايران كو جك

خاناهات آباد و جان مردمـانت شاد
دلت راروشنايـهـا فزونتر باد!

جراغى را كه غرب از ما به غارت برد
به آييندار!
كه ما، در دودِ غفلت راه كُم كرديمّ،
تو، بارى، باس آيينهایى ديريندار!

سرشك از چهره میشـويم.
تو را بدرود مىكويم.
همه لبريز از لبجند و انتكم
اين رهآوردم!

اكر عمرى بُقود باقى، به سويت باذ مىىكردم. كه ياد و يادكاران كهن را درتو
باغ بـىزان ديدم!
rov

## با سادگان صبور

بیییاده

جان و تن آسوده، دست و چا آزاد.
يـياده
ـمتل كذشته ـميان مردم، شـاد.

مـانده جدا الز حصار آهنىام، ـ "خداى داند، من مردِ اين حصـار نيم!")

صدايى قلب خودم بود، مىششتاختمش، هجه بىىتاه، درين تنكّا كداختمش.

حِياده مىیرفتم
ميان كوحه و بازار شهه مىكشتم كـيوده بال، سبك، آنحنان كه بندارى غريب كمشدهاي در وطن رها مىشد.

دلم، قتاري غمكين، هتاري خاموش
دوباره با من، مى خواند، آشتي مىتيكرد

دوباره با جرواز
دوباره با نفسِس باد آشُنا مىشـد.

يِياده میرغتم
محكههای قديمى
درختهانى كهن

فضـا و حال و هواى غم كذشتئه من طلوع كتبد مسجد، طنين بانك اذان صفاى زيركذر، قهوهخانه و قليان صداى همهمــة زندكى صداى وجود تلاش روزى، در زير آسمان كبود. ㅁ

هياهوى بازار
عبور موجى از شُورِ زيستن سرشار صداي رهكذران، ازدحام آمد و شد بساط فال نخود.

غبار رقمـان در شاخـأ بلوري نور دوباره بوى خوش نان تازه، هُرم تنور.

> انبوهِ سادكانِ صردمبرد.
$\square$
بیِياده میىرفتم
نكاه شعلهورم بود و اششك جشم ترم نكارخانه عمر كـششته در نظرم ....

چه
نمىتوان يل بست؟
به لحظههاى كُريزان، نمىتوان يبوست؟

سرى ميان كَريبان
بيـاده مىرونتم ...
-"خوش آمدى!"
_مداى ثلب خودم بود! -

$$
\begin{aligned}
& \text { (بيا، كه جاى تو همواره بين مردم باد! } \\
& \text { تو را، مصيبت مانتين، به كام غربت برد } \\
& \text { كه از جهان كَم باد!! }
\end{aligned}
$$

اندوهى بر ينجاه سالگى!

فرود

آه، من نزديك غربتكاه ينجاهم!
كولهبار خالىام بر دوش
نقطهُ بايان اين افسانه را
خوش، حاى در راهم!

بر فراز قلهُ چِجهاه
آسمـان، فرزانة فرتوت غمكينىيست سادهلوحى هایى ما را حِين به يِيشانى.

ابرها: يِيغامكوى روزگكاران يريشانى
بادها: دم سردى يا يايزها
بركها: زرد و كبود و سرخ، در يرواز
ماه، همحیون جشمى از هيهات و حيرت، باز!

بر فراز قلهُ ينجاه
چشُّم مىكردانم از هر سوى
يشت سر، در خلوت دشتى
كه مىى لغزد در انبوهٍ مِهى خاكسترى
بوته هاى روزهاى رفته
مىییيجند در طومار بادى'صصرصرى
بيش رو
برڤى كه بـى آرام، مىبارد.

بر نـّيبِ راه باريكى
كه مى افتد ميان درهایى تاريك
دم به دم، از خويش مییرسم:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ـآنكه بايد بكذرد از قلب اين طوفان، تويى؟ }
\end{aligned}
$$

ياديگرى!!،
دز نشيب قلة حنجاه
بر سرإياى درختانى به تارابِّ خزان تسليم
هيَّ بركى نيست، بارى نيست
كاه كاه، اينجا و آنجا، كلبههايـ هست
برت افتاده و خاموش
بشت درهاى فرو يوشيده از زنتارشان، امـا
هيجِج حشَّمِ انتظارى نيست.
هيحِ دست دوستدارى نيست.
تا دهى دشنام، سر بر آسمان تيره خواهى كرد
اختران را جز نكاه شرمسارى نيست!
آه، اينك كر يناهي هست،
كنع ايوان است و در انبوهى از انديشكهـا
سر در كريبانى

با هجوم سردمهرىههاى دوران آفتاب كرم را رفتّن به مهمانى

زير بالآيوش برف سـالخوردنى
جون زمين، در خواب سنگين زمستانى.

$$
\begin{aligned}
& \text { آنيهَ بيدارت كند زين خواب خوش، نفرين فرزتد است! } \\
& \text { و آتيهه بيزارت كثد، از هر حهه در دنياست } \\
& \text { نفرت بنهان و چيبداى رفيق و خويش و ييوند است! } \\
& \text { همزبانییهاى تزنرسـایى تتهايیست، } \\
& \text { رهنمونىهـای بيجایى شكيبايـىت، } \\
& \text { مىرسد دوزی كه جان بيقرارت مركا }
\end{aligned}
$$

هر لحظهاى صدبـار

## آرزومند است!

$$
\begin{aligned}
& \text { آه، من نزديك غربتكاه ينجاهم } \\
& \text { كولهبار خالىام بر دوش } \\
& \text { با مـلال تلخ جانكاهم }
\end{aligned}
$$

مىروم آنجا، كه دستى داس بر كف دير يـازود
افكند از ياى

كرّدم احساس اين بيداد
مىدواند ختـم زهرآكين خود را در جكركاهم، خود نمىدانم

$$
\begin{aligned}
& \text { حه مىكويم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جه مى خواهم! }
\end{aligned}
$$

سه شعر، برای پدرم

## 1

## از دور دست خواب رهايي

با قامت كشيدهات
ایى سرو سرفراز!
آخر، چچكوته خفتي
آن كور تنك را؟
ای زادذُ طلراوتِ (الونده)
الى مستِّ باد و بادهُ (لدربند)،

بر سينهات خكونه كئيدى
آن تخته سنك را؟

وقتى كه أستغائه بى حاصل مرا
از دور دست خوابـ رهايى
لبخند مـىزدى
من، ياى آن مـغاك، يقين دالئتم كه:
وای!
كوش تو، مىشنيد صداى كلنك را.

دانتم همى كه مرك
هِيزى بجز درنك تيشّها
چیزى بجز درنكي نفس، نيست.


بر آدمى، چچكونه يسندد درنك را؟؟"
-ا مرداد .६ז|

# r <br> تاسرايردهُ شيرينِ شكر... 

حششمش به پسر بود و به ديدار بدر رفت
جشث از همه جا بست و، به دنيایى دكررفت

آن يرتوِ لمرزنده كه در ديدئ او بود
لبختـ زنان، سوى كلستانِ سحررفتـ.

آن آد، كه بـا هر تفسش يَر زد و افتاد در يهنتهُ افلاك، بـه دنبالِ اتُر رفت!

> آن خنده، كه با اششك غمش، تلّخ درآميخت
> از نو به سـرآيردهُ شُيرينِ شُكر رفت.

آن صبح، كه در مطلع يِيشانـى او بود


آن مرغِ ثفس، تا قفس سينَه فرو ريخت
بـالى زد و از دوزنـهها سوختهيَر رفت.

آن جان، كه به لب آمده بود از غم ايـام
هر چتذ كه بستّند بر او رادٍ كَر؛ رغت.

فرمأنِ فَفـا آمد و، بـا موى سيِيدش جون (يُرجَم تسليم)") به سـامانِ قدر رغت.

يك چچند در آن خواب خوثِّ بی خبرى ماند زان يَيش كه بیرسنذ: (أز آنجا چچه خبر؟؟) رفت.

* موى سييد، برجم تسليهم بر كشيد. اتوللى"

خواندند رفيقان قديمش كه (اكجايى؟؟"
تا ديد كه چايش بگَشودند، به سر رغت.
ㅁ
او، در يى ديدار يدر رفت و ندانست
در غربت اين خانه جه بر جأن يسر رغت.

با („خاطره)هها هست، گُر از ديـده نهأن است لدر ديدٌٌ جان اسست، كر از يِيسِ تظر رفت.

در تحط وغايیى كه در آنيم، چِه تأثير
انكار كهه در خانه بود، يـا بـه سفر رفت!

يندار، كه صـد بـار دكُر، باز بـه گيتى
با ديدهُ ترآمد و بـا خون جگر رفت.

كَفتم جچكُ! الى ديده، مدد كن بـه سرشُكم كز يُيشِّ نكاه يسـر، الى داد

بدر رفت!
مرداد .

## $r$ بر شانههاي تو

> وقتى كه شانهاهـايم
> در زيرِ بارِ حادثه مى خـواست بشكند
> يك لحظه

از خيالِ يريشانِ من كَنشتّ:
"("بر شـانههایى تو ...")
rV/0 تر شانهـ

بر شـانـههایى تو
مـيشّد اكُر سـرى بكّارم.

وين بغض درد را
از تنگَاى سينه برآرم
به هایى هـاى
آن جأنيناه مـهر
شـايد كه مـيتوانست
از بأِر اين مصيبتِ سنكين
آسوددام كنذ.

## كمال الملكك

## نكاهش در جهانِ راز در برواز و، دستش

جهرهصردازِ جهانى راز.

نكاهش تا نهانكاهِ نهادِ آدمى يويا
حقيقت راو خوبى را به هر جا هر زمان جويا.

يرندين زلفكانش، يَرْشَان در باد.
 هر روز گَل مىداد!



غرور ــادشاهـان را ششكوهس بر زمين مىزد

 كه كَاهِ آفريتش، طعنه بر جان آفرين مىزد!

> به تنهايی، جهانى بود. هنر را، مـهر را، آزادگى را، كهكشـانى بود.

طبيعت، رنكُها و نقشهـا را خوش بـهـهم آميخت وز آن جان مايه، طرح كل، حمن، انسان، كبوتر يـا صنوبر ريخت.

# كمال|الملك <br> قلم در رنگَ مىگَرداند <br> اكر افسون، اكّر جادو، اكير اعجاز <br> در آن ميدان كهه او مىراند <br> نفس از بُهت در مىیماند. 

همه دنيای معنا را به يـيش ديده مىى


كمالالملك به نقاتيّ طبيعت آفرين مى كفت، ،
 به چششمش قطره اششكى، كاه مىديدى جنين مىىفت:

- (اككر شمشير برسر،

دست در زنجير، در تبعيد،
سر كردى، هنر كردى.
اكُر بااين همه نامردمىها، باز دنبالِ هنر كردى
هنر كردی.")

## تنها، باد ...

نمىدسيدم و میىدفتم ...

سرم به سقفِ بلورينِ آسمـان مى مورد صدایى سردِ نفسهای برفـ ميآمد

صدايى بال مـلائك
صداي حرف خدا

صدايى خستءٔ من كه بـاميد به ديوارده زمـان مى مـورد.

هنوز، تا سرِ آن قَافِ سركشيده به ماه
هزار صخخرة تتد بلند فاصله بود
صدايي از دل تاريك درههايى كبود
مرا به نام صدا مىىكرد
نمىشُنيد و مـىرفتم ....

تتم كه تاب كذشتّن نداشتـ، در مىيمـانـ. دلم كه از همه كس مى كـريخت، مىي آمد. دلى كه سنكَ ستمهاى اين و آن مى

كريز بود ازين غربتِ ملال، كريز،

ازين هوا كه سموم هلاك مـى آوردد،
ازين ستم، كه براين خلقِ بينو امىدرفت، وز اين نفأق كه خون برادران مىى بورد.

نمىرسيدم و مىرفتم
چنان رميده، چنان خشمكين، چنان دلتنك

> كه بـغض شُعلهورم راه بر نفس مىيست. كسسسته بودم از هرجپه تار و يودم را به اين هياهوى اندوهبار مىییيوست

نمىرسيدم و مىرفتم
به اين اميد كه يكجا، تمام دوحم را در آن طراوت يـىانتها بيفشـاتم بـه آن صداقت بـى ادعا بیيونـــ

فرازِ كردنههـا
صـداي همههـهُ كتكِ بـاد مـى آمد
مرا بـه غربت صـحرابى يـالد مى افكند ...
كلام (اسـعدى)" در كوش من صدا مـيكرد: "(جهان بر آب نهادهست و آدمى برباد

غلام همت آنم كه دل بر او نتهاد.)

لبالب از اندوه
حو رعد ـخنده زنان ــنعره مىزذم در كوه:
_غلام همت آنم كه دل ازو بر كثـ!...

كذشتم آخر از آن صخردهاي تيدِ بلند رسيد چايمٍ بر بام آن نهايتِ دور، سرم به سقف جهان مى خورد! $\square$

## به زير چـايم در يرددههایى دود و غبار شكوه يهنئه كِستردهُ زمين يِيدا

 نه سبز و سرخ حمّن بود و ارغو هزار زخم بر آن روى نازنين بيدا. به خانه خانئ آن شعلههاياى كين يِيدا.

غمى جو كوه به جانم فرود مى آمد

$\square$
از آن ستيغِ ستوه
ستيزكاه بيُّر را نكاه مـىكردم،
سرِ كريستتم بود.

هميشَه، در دلم اين آرزو، كه از سرِ درد چو كودكان بكَارم سـرى به دامانى
 برد ز راه سبكبارىام به سـاهانى ...

غريب، تنها، گريانْ، ز ــا در افتالدم

دكر نه آب، نـه آتئن، نه خاك
تتها، باد


$$
\begin{aligned}
& \text { ازكتابٍ „ديار آشتى《 } \\
& \text { نسيسى از ديار آشتى } \\
& \text { مى توانستى كاش... } \\
& \text { ارغوان } \\
& \text { در تمـاشاخانهُ دنيا } \\
& \text { نگاهى، يك جهان فرياد } \\
& \text { ينّجاه و هشت ثأنيه بِندار... } \\
& \text { از جششمه تا دشت } \\
& \text { در اين اتاق كوجحكـ... } \\
& \text { شيرشكاران } \\
& \text { روح سحر } \\
& \text { نخستين نگاه }
\end{aligned}
$$

## نسيمى از ديار آشتى

بارى، اكر روزى كسى از من بيرسد


من، مىكتشايم بيش دويش دفترم را كريان و خندان، برمى افرازم سرم را آنكاه، مـيكويم كه: بذرى ((نوفثـانده)است، تا بشكفد، تأ بر دهد، بسيار ماندهست.

در زير اين نيلى سـيهرِ بـىكرانه
جندان كهه يارا دانشتّم، در هر ترانه تام بلندِ عشق را تكرار كردم

با اين صداى خسته، شـايد، خفتهاى را در چارسوى اين جهان بيدار كردم
من مهربانتى را ستودم
من با بدى بيكار كردـم

$$
\begin{aligned}
& \text { "(يَّمردن يك شـاخه حل") ' را رنج بردم } \\
& \text { ("مركـ قنارى در قفس)" را غصـه خوردم } \\
& \text { وز غصسُ مَردُم، شبـى صدبار مُردَمَ. }
\end{aligned}
$$

شـرمنده از خود نيستم كرحِون مسيحا، آنـجا كه فرياد از ججكر بايد كشيدن؛ من، با صسبورى، بر جكر دندان فنـردم!

ا و Y. أشارْأى به شـعر پالشكى در كذركاه تاريخ)" از همين گوينده در كتابٍ (ابهار را باور

اما اكَر يـيكار با نابخرددان شمشيّير بايد مىیرفتم بر من نكيرى، من بهَ راهِ مهر رفتم. در حشتّم من، شُمشُير در مشتّ، يعنى كسى را مىتوان كتّت!

در راهِ باريكى كها از آن مىیكـشَتيم، تاريكي بـىدانشـى بيداد مىىكرد! ايمان به انسان، شيجراغ راغ باه من بود!

شمشير، دست اهرمن بود!
تنها سِلاح من درين ميدان، سخن بود!

شـعرم اكر در خاطرى آتش نيفروخت اما دلم چون چجوب تر، الز هر دو سر سوخت بركى ازين دفتر بخوان، شايد بكويىي:
ـ ـآيا كه از اين مىتوان بيشتر سوخت!؟

شـبهایى بيايايان تخفتم
هيغام انسان دا به انسان، باز كِتم
حرفم نسيمى از ديار آشتتى بود
در خارزارِ دشـمنـيهـا
شـايد كه توفانى كران بايست مىيبد
تَا بركَنَد بنيان اينَ اهريمنىهـا.

حيرانِ يـش از مـا نصـيحتوار كفتند:

- (.... ديرست .. ديرست...

تاريكي روح زمين را
نيروي صد چون ما، ندايى در كويرست!
"(نوحي دكر مىيايد و توفان ديكر)"
" (دنياى ديكر ساخت بايد
وز نو در آن انسـان ديكر"

(نيمتاج سلماسى)
r. آدمى در عالم خاكى نمى آيد بهدست

عالمى ديگر ببايد سـاخت وز نو آدمى
(ح)

Y9) نسيمى از ديار آشتى
اما هنوز اين مرد تنهاى شـكيبا
با كولهبار شوق خود ره مىسییارد
تااز دل اين تيركى نورى برآردد،
در هر كنارى شـمـع شـعرى مى يكذارد.
اعجاز انسان را هنوز امّيد دارد!

# مى توانستى كاش <br> تيشه بر ريشٔ نادانى زد 

" (حجتالحق، ششرفالملك، امـامالحكمـا)...'
هرچه خواهند، بخوانتذ و يتامند تو را تو، همـان نادره دانایى جهان
بوعلى بسينايی،
كوهرى "(ارصدف كون و مكان") يكتايـي

1. لغت نامهُ دهـخدا، زير نام ابوعلى سبنا

مىتوانستي كاش...

تو همانى كه در آغاز جوانى، يك روز بس كه آموخته بودى، كَفتى: " ـ ـعلم كو؟ اينك مَرد!؛

شُوقِ دانستن در جانِ تو غوغا مىىكرد! علم در بيش تو، زانو مىزد! سر فرو مىى آورد

تا رسيدى بـه سرإيردةٌ موسيقى، زان لطف و شكوه؛

سخت حيرت كردى، سر فرود آوردى!

اين هنر، اين كوهر
اين دلاويزترين حاصـل احساس بشر
اين كشايندئ درها به جهانهانـاي دكر،
اين فروزندهُ شـوق،
اين فزايندهُ شور،
اين كرانمايهترين قوتِ روان،
قوّتِ جان،
اين رهانتده ز تاريكى خاك،
اين برآرنده به اوج افلاك،
با تو، الى مرد، جهـ كرد؟

كه به ياران كفتى:
-(ا(اينك علم! مرد مىخواهد، مرد!؛
$\square$

در اتاتى دلكير،
بـا دِ شُمعی لرزان
جان مشتاق تو در بوتئ دانش جه كئيّ
تا در آن اينهمه خورشيد دميد!

هـمـهى دردشنـاسانِ كهن، در يـي حارهُ بيمارى تن، سركردان!

تو رسيدى از راه،
راه بردى به كَرفتارى جان!
رفتى اندر يـى درمانِ دوان

تو نشان هيجانها،
تو زبان ضربانها را مىدانستى!
جارئ هر نتوانستن را،
مىتوانستى!

تو بدان يايـه رسيدى كه نماند
بر تو از قعرِ زمين
تا فراسوى زحل
نكتهاى لاينحل'
تو در انديشـه كه با تِيشّهُ دانش،
ـ ـشايد
بكنى ريشئُ مرك،
بشيكنى دست اجل


خيلِ كوتهنظران تِئـةُ تكفير بهدست
تا تو را بلكه توانتد شكست
حچه كشيدیى،
حَه كسَيدى تو از آن مردمِ نابخْردِ بد!
مىتوانستى كاش
تيشه بر ريشـهُ نادانى زد!
ای خوش آتان كه به تاريكى دوران حيات،
جان همواره فروزان تو را يافتهاند،
هـ (إشارات)، تو 'را راهكشنا يافتهاند!

تو طبيبِ همه علتهايِى تو همان نادره داناى جهان بوعلى سينايي!

## ارغوان

 به باغ خاطر ما جاودانه هزّمردهست! جكونه كم كم زنكار نااميدىهاها، جلاى آينة شور و شوق را برددست. $\square$

لبان ما، ديرىست،
به هم فتُرده حجو نيلوفرانِ نشُكفتهست.

$$
\begin{aligned}
& \text { حنان به زندكى بینـنــاط خو كرديم؛ }
\end{aligned}
$$

بين به چههره́ اين مردمان راهكَذر،
دل تمامى شان غنجئه نحنديدهستا
هنوز، خانهالى از خانههایى اين سامان شبى ز بانك سرود و سرور همخوانان
 به خود نلرزيدهست!

بيين كه بر سر دلهانىمان چهـ آورديم! بيين نخواسته با عمرخود چَهها كرديم!

$$
\begin{aligned}
& \text { جرا سرود نيايش به بامداد، به نور، }
\end{aligned}
$$

سرود كندم، باران،
سرود شـاليزار،
سرودِ مادر، كودكَ، يدر،
سرود وطن،

$$
\text { سرود زندكى و عشى } ا \text { انمى خوانيم؟ }
$$


نفس كشيدن آيا نــان زيستن است؟

> خموشّ، مردن؟ L
شـور و شـوق چیرودن!!
جو آفتاب، بـه اين لحظهها درخـّسيدن.
|ميل و شـادى و شـور و تشـاط بخشيدن.
$\square$
مكر نـه أين كه غمى سـهمكين به دل دالريـم


 $\square$
 بيا دوباره به فرياد ارغوان برسـيم!

# در تماشاخانهُ دنيا 

صحنههانى زشت و زيبا، در تماشاخانئ دنيا، فراوان است. جهرهآراى جهان
نقشآفرينِ عشق و مرك، صحنهها را كاركردان است.

بر تماشاخانئ دنيا

عشق،
هستى بخش روح كاينتات.
مرگ،

سـامـانسازِ قانون حيات.

با نسيم صيحكاهى، حِرده بالا مىرود:

بال خونين كبوتر، زير چنكالِ عقاب!
بر دخِ گُل بوسههاي آفتاب!

كردنِ آهو به دندانِ بلنك!
بازى يِروانهها،
درسوسشستاني سراسر عطر و رنك.

خشّم دريا، موج كوبنده، بلاى مركبار،
نوشداروى زلالِ آب بیاى كشتزار!

لرزهالى سنكين بر اندام زمين
غارتِ جانِ هزاران نازنين.
سـاغرافشانى كند خورشيد تاكا
بوى جان بازآورد از جسـ خاك...!

آنجهَ قانون حيات است و دوام كائنات،
كر سرابا نوش و نيش،
ناكزير؛
من سرتسليم مى آرم به بيش.

آنجهه ويران مىكند روح مرا
بیرحمي انسـان به انسان است!!

صحتههانى تيرةٔ تاريخرا، هربار،
ديدكانم درنَوَرديدهست؛
با بغضى كران در اشك غلتيدهست.
كرجه مى خوانم: مسيحا راكسى با ميخ، دوىدار
كوبيدهست!
كرجّه از دزَخيمّ او بحىرحمتر هم، ديدهُ ناباورم ديدهست؛
كرجچه صدها، صدهزاران آدمى را
كورههاى شوم انسانسوز، بلعيدهست؛
باز،
حتى كتشتن يك مرغ، بادست بشر،
در باورم آسان نكتجيدهست!

# كيُتن انسان به تير و تيغِ انسانى دكر؟ آد، اين نه آسان است! 

ديكر اين بيداد، كارِ صحنهآرا نيستِ.
حكم قانونِ حيات و كارِ دنيا نيست.
 كه ديكر بازيِ بروانهها هم،
هيحِ زيبا نيست!

$$
\begin{aligned}
& \text { بال خونين كبوتر زير چنكال عقاب، } \\
& \text { كردنِ آهو به دندان بلنك، } \\
& \text { ختّم دريا، زلزله، } \\
& \text { هر چه طاقتسوز آيد در نظر؛ } \\
& \text { جهرء́ انسـانِ محروم از عدالت، } \\
& \text { دادخواهِ ييكناه، }
\end{aligned}
$$

هست طاقتسوزتر

$$
\begin{aligned}
& \text { تا فرو افتادن اين يردده، } \\
& \text { جشَّ جان من، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كريان است! }
\end{aligned}
$$

## نگاهى، يكك جهان فوياد

نكاهى، يك جهان فرياد، نقرين، خشّم، قلب آسمان را، سخت مىىكاويد، مىكاويد، مىكاويد.
نكاهين، لرزيده بود د امـا، مالامال،

به دنبال كسى در آسمان، انگار مىكرديد،
مى مكرديد، مىگرديد.

> زمين لرزيده بود امـا،

نكاهى آتشين، خون خنجرى خون انبار، حییى الز خدا انكار،


زمين، همتاى مادر، قرنها، آن سادكان را
با همه توش و توان خويش مییيروردد.
ز كَندمزار و شاليزار، -يابسِ رنجهاشانان -، سفره میىسترد،
آب از حشيمه مىي آورد!
همهشُب،
سر به دامـانت، كنار يكككر، افسـانه مى كفتتد.
زمين،

همتاى مـادر،
بر سر بالينشان بيدار،
تا آسوده مى خفتتد!

در آن دورانِ تاريك و تباه و تلخ بمباران،

خزيده كُنج يستوها
به زير بال هـ، همحجون بِستوها
اكر خشت و كِلِ آن بامهـا -بارى ـ
نهختدان مرد ميدان بود؛
زمين،
در ذير پانـان،
تكيهكاهى كوه بنيان بود!

جه نيرويى به جان او شُيخون زد؟
كه اين سرگيّته ناكاها از مدارِ خويش بيرون زد!

زمين، آن شـب، چهَ بدهنگام و بیى آرام، مى لرزيد،
مى لرزيد، مىلرزيد...
زمين، آن تكـيـهكاه،
آن جان چـناه،
آن كوه، آن نستوه،
از بنياد مىلرزيد، مى للرزيد...
مى للرزيد!
مى لرزاند، مى لرزيد مىيپيجاند، مى لرزيد

مىيلرزيد. مى مى ملرزيد
زمين آن شـب، چیه وحشتناك، ناهنجار،

مى لرزيد، مىلرزيد...

- "صدای مهربانِ لاى لايت كو؟

لبت كو؟ بوسهات كو؟ كَونههايت كو؟ نوازشهایى با جان آنشتايت كو؟....
-بيا، نور نكاهت را حِراغ شامكاهم كن! بيا آن دستهای كرم را يشتّ و حناهـم كن!

بيا،
در اين سياهىها،
نكاهم كن! نكاهم كن!...)

صدا با كريه ميآميخت
صدا در كريه مىيآويخت
نه تنها بام و ديوار و در و ايوان، كه كفتى تكيهكاهى آهنين بنيان فرو مـى وريخت.

تكاهى، يك جهان فرياد

زمين لرزيده بود اما
نكاهى يك جهان فرياد، نفرين، خشم، نكاهى از شـرنك درد مـالامال، نكاهی غوطهور در اشكي
نكاهى ـهمـينان تا جاودان نوميد -
به دنبال كسى در آسمان، انكار مى
مىكرديد،
مىكرديد...

## براى ينجاه و هشت سالگ̋ىام

## چنجحاه و هشت ثانيه پنلار...

بيدارى ایى (فريدون)، يا خواب؟

الى چشــم تر بـه چهرهُ مـهتاب دوخته.
الى در سـرشك شـعلهورت، خواب سوخته.
بس كن! كه شعب ز نيمه كذشتهست!

در اين هوإى نـز بهارى، كه بوي كُّل، در تارويودِ جان هوا، موج مـيزنذ؛ وين آبشـارِ نور،
از آن سبزهزار دور، تن راز هر مـلال سـبكبار مـيكنذ؛ تو، در كنار چشار دور از ديأر خوابي، غمـخوار دردهای جهانى.
هر لحظه، از نهيب خبرهایى سههناك، بر جان مردمـان نكرانتي.
ينيدارى ايى ("فريدون") يا خواب؟

ونجاه و هشت سـاعت، انكار ينجاه و هشَت بَآيـه يغدار!

در آستانِ ييرى و از كارمـاندكى چِون كوه، اسعتوار، به بـا ايستادهایى. سرمست، چچون درخت، دستِ بلند دوستىات را كشـادهایى.

## حال و هوای كودكىات را <br> از كف ندادهاى!

امروز بامداد، شنيدم آنگونه محصو بازى يروانهها شاندى كز فرصت خريدنِ نان بازماندهایى ديروز هـم به ساحل دريا، از ذوقِ كوش مانـي رنكين كه يافتى؛
جون كودكان به هر طرفى مى شيشتاقتى!

ديشّب، بـه يك ترانء شُورآفرين ساز شيداتر از تمام جوإنان
تا برجهى به رقص، ز هم مى ششكافتى!

در آستان شصت،
بايد به عافيتطلبى، كوشهانى نشست! بايد كه باوقارتر از اين بود!
بايد متين، موقر، سنكين بود!

امّاتو، چچون اوانِ جوانى، هنوز هـم با مـاه، با ستاره، با ابر، سرخوشى

شُب را نكاه مىكنى و آد مىكتىى! يك لحظءّ بي سرود و سخن سر نـي نـيكنى. ذهن تو برده يردهه بِ از نغمهه و نواست. همواره در سرایى تو كُلبانكِ نغــهههاستا موجِ ترانه از سِرِ ديوار بر شُدهست. جان تو همحو بركَ بر اين موجها رها رهاست.

يارانِ همكلاس تو از حـا نتستهاند، درهم شُشكستهاند؛ اما تو همحچنان،
 با جانِ از مشرارِ محبت كـداخته بایى طلب به رهكذرى دارىى! در سينه عشّق شـعلهورى دارى! در بزم مأه، حشّم ترى دارى!
تو، يِير سال و ماه نبوديّ و نيستى.
تو، جانِ جاودانه جوانی، كه در جهان
با عشق زيستى.

تا عشّق با تو زمزمـه دارد جـه جاى خواب؟
ماه و كل و نسيم و ملراوت را
درياب، لحظهها كذرانتد چون شـهاب.
بيدار باش تا بـه سـحر بيدار،
رنج زمانه را.
از دوشِ خستهُ دل خود بر زمين كذار!
وين مهلت نيامده را، آه
در لحظهایى سرآمده انگًار!
حنجاه و هشت

از چحشمه تادشت

> از دُرافشـانِ ابر بهارى،
> شد دو جوى از يكى چشُمه جارى.
> هردو آييتهرو، هردو دوشن، هردو جانآفرينانِ كلشن.

از كذركاه آن حشّمه تا دشت، راهشان كمكم از هم جدا كشت.

راه اين يك كذشـت از خمنزار
وآن دكَر از ميان لجنزار!

اين حياتآفرين شد ز باكى
وان سيهروى از كندتاكى!

هر يك از مـا يكى زان دوجويـيم!
ابتدا، ياكجان، رادجويـيم.

كر به كَلشن درآيى، بهشتيم.
ور به كَلخن، يليديم، زشتيم!

اجتماعى اكر تابناك است.
حاصل نور جانهاى ياك است.

از جوان بيكناهى جه خواهى
در جهانى به اين دلسيـاهى جـ

# در اين اتاق كوچكك... 

در اين اتاق ساكتِ تاريك، هركاه، من نكاه تو را شـعر مىكنم؛


از تابِّ آغتاب خدا، زرنكارتر!

# در اين اتاقِ دلكير، <br> وقتى كه من ـلبالب ـاين صبر تلخ را، با يالدِ وعدههایى تو، سـر میكتـم، ـصبور دانی، كه در جـهان نفشُـاندهست دستِ عشیق، در كام كس، شـرابي ازين خوشكَوارتر! 

 $\square$ایى خفته بر يرند، سبكيال، بى خيال! در اين اتاقي درهم
 خششمـى تَمام ششوق تمانـا
شببهاى انتظار تو را صبي مىكتند تا يِ كشثن سوى تو و بوسـههایى تو هر دوز، از نسيم سیر يققرارتر!

$$
\begin{aligned}
& \text { ديوانكىست، ـدانم ـديوانكي، كه بخت، } \\
& \text { از سوى تو، نويدِ اميدى نمىدهد. } \\
& \text { در اين اتاق غمكين، }
\end{aligned}
$$

امـا
من، هر نفس بـه مهر تو اميدوارتر!

در اين اتاتق كوجك....

يك روز،
-بى
خواهد رسد دمى كه برآيم بر آسمـان،

- "اكاى آفريدكار!

در اين اتاقِ كو جـك،
در اين دل شكستئ نالاستوار، آه،
عشقىست از بناى جهان استوارتر!؛

شير شكاران

> در تكايوى از طلوع هوا مزّدهُ بارانم، بازاز.

كم شدم زير يرافشانيى اين كركس برف،
چشُـم در راهِ دُرافشانى بارانم باز.

ارغوان، يرچجم نوروز برافرانيته است
مىرسند از همـه سـو كوكبهدارانم باز.

بر در و بام و هَوا آينهبندان كل است، در طلربخانهُ كِلحهره نكّارانم باز.

بوى جان مـيرسد از نمتـم بـاران بهار سرخوش از خوشدلى بادهكــارانم باز.

در يـى آن همـه خاموشثي، سـرمست كتن از سـيداران آواى هزاراتم باز.

منم آن قاقله كم كردهُ سركّتته بـهدشت، تا كجاهـا برسـانتد به يارانم باز.

طاقتم طاق شـد از عشُوءُ روبادوشان تشتهُ تيرى از آن شُير ششكارانم بـاز.

> خوش اميدىست كه اين وادى دلتنكى را بر كند هلهله ششاد سوارانم باز.

## روح سحر

در هوای سحرم حال و هوای دكر است.
هر جهه دارم، همه از حال و هوایى سحر است.

نازيرداذِ طراوت، همه جا در يرواز، مهربانوى لطافت، همه جا در كذر استـ.

سحرم با طرب آيد كه: نويد ظفرم.
سحرم بال و بر آرد، كه: زمانِ سفر است؛

بوى يـاس آرد و كويد كه: تو را همنفس است.
عطر عئق آرد و كويد كه: تو را راهبر است!

من، سبكبالتز از جلجّله، حیرواز كنم، كرجّه پايم، همـه در خاك، بهَ زنجبير، در است.

سفرِ عالمِ جان است و جدايی از خويش، نه از آنكونه سفرهاست كه در بحر و بر است.

هر طرف بال كتــايـم همـه جا، چچهره́ دوست، حاك، چون يرتو خورشيد، بهَ يِيش نظر است.

هر دو بازوى كتوددهست به سويم، كه: تو را كرمتر از دل و جان بر سر اين سينه سر است

هر دو بازوى كشـايم، به هوايش، كه: مرا تاتو همصحبتى ایى دوست، جهان زير بر است!

سـحرِ بى تو، سحر نيست، كذر در ظلمات!
تفسِ بى تو تفس نيست، هبا و هدر است!

خود، تو دوح سحرى، با تو من از خود به درم، هر كه با دوحِ سحر بانشد، از خود به در است.
$\square$

با سحر همسفرم، دو به چمنزارِ اميد، يعنى آنجا كه تو مىتابّى و دنيا سـر است!

جاي دل، آتشى از مـهرِ تو، در سينَ روان جاى خون، عشق تو در جان و تنم شـعلهود است.

## نخستين نگاه

نخستين نكاهى، كه ما را به هم دوخت! نخستين سلامي، كه در جانِ مـا شـعه افروخت،

نخستين كلامى، كه دلهانى ما را
به بوى خوشِّ آنتنايـي سبرد و،
به مهمانى عشق برد؛
يّ از از نور بهود بودم

همه شُوق بودى<br>همه شور بودم

چیه خوش لحظههايى كه، دزدانه، از هم
نكاهى ربوديمو رازیى نهفتيم!

جه خوش لحظههايیى كه (امى خواهمت)" به شـرم و خموشـى ـنكفتيم و كفتيم!

> دو آواى تنهاى سركشته بوديم،
> دها، در كذركاه هستى،

جه خوش لحظههايى كه هم را شُنيديم. جه خوش لحظههايى كه در هم وزيديم.

خه خوش لحظههايى كه در يردهُ عشّق،
جو يك نغمهُ شاد، با هم شكفتيم!

چچه شبها، جیه شببها، كه همراه حافظ در آن كهكثانهایى رنكين،

لدر آن بيكرانهايى سرشـار از نزگس و شـترن، يـاس و نسرين،

ز بسيارى شـوق و شـادى نخفتيم.

تو با آن صنايى خدايیى
تو با آن دل و جان سرششـار از روشـنايى
ازين خاكيان دور بودى.

من آن مرغ شيدا
در آن باغ بالنده دو عمل و دويا،
بر آن شـاخههـاى فرارفته تا عالـم بيخيالى؛
چه مـغرود بودم.....
جه مـغرود بودم....!
ロ

من و تو چهه دنيایى يهناورى آفريدیم.
 من و تو، ندانسته، دانسته،

رفتيّم و رفتيم و رفتيم،
چنان شـاد، خوش، كرم، بيـيا،
كه كفتى بـه سرمتزل آرزوها رسيديم!

دريغا، دريغا، نديديم
كه دستى در اين آسمـانها، جه بر لوح يِيشانى مـا نوشتهست! دريغا، در آن قصـهها و غزلها

كه آب و كل عشقّ، با غم سرشتهست!
فريب و فسون جهان را
تو كر بودى ای دوست،
من كور بودم...!

از آن روزها ـآه ـ عمرى كذشتكست من و تو دكركونه كشتيم، دنيا دكركونه كشتهست!

درين روزكارانِ بیىدوشنايى،
در اين تيره شببهایى غمكين، كه ديكر ندانى كجايم،
ندانم كجايى!
جو با ياد آن روزها مىنشينم
جو يادِ تو را يِيش دو مى تنشانم دِلِ جاودان عاشنقم را
به دنبال آن لحظهها مىكشتانم
سرشكى به همراه اين بيتها، مىفشانم:

نخستين نكاهى كه مـا را بـه هـ دوخت، تخستين سـلامى كه در جان مـا شــعله افروخت، تخستين كلامى كه دلهـاى مـا را،

بر از از مور بود بودمى،...

ازكتابِ »با پنج ستخنسرا«

$$
\begin{aligned}
& \text { خروش, فردوسى } \\
& \text { بِيامَآور بيدارى } \\
& \text { نظامى } \\
& \text { همراه آفتاب... } \\
& \text { حافظ }
\end{aligned}
$$

## 

هنوز يادم هست:
حهار سالم بود،
كه با نوازشِّ سيمرغ،
به خواب مىىدفتم.
به بانكِ شيهة رخش،
ز خواب مىجستم.

> چهَ مايـه شُوق به ديدارِ موي زالم بود! به خواب و بيدارى،
> لب از حكايتِ (رستم)" فرو نمىيستم.
> تتم ز نـعره́ ديو سبيد مـى لرزيد.

> شرنكي قصئ ((سهراب)، را به يارى اشـك،
> ز تنكّاي كِلوي فشّرده مىرواندم.
> دلم براي (فريدون) و (״كاوه) ير میزدد.
> حكايتِ ((ضحاكا)،
> هميئهَ مائه بيزارى و ملالم بود.

چهَ روزها و چه شبها شا خه خوابداروى من، زلالِ عشَقِ دلاويزِ "(زالل" و "رودابهه،)،
شُرابٍ قصـة ("تهمينهّ) و ("تهمتن) بود.
شبى اكَر سخن از (بيزّن)" و (منيزّه)، نبود
جهان به حشمم، همتاي حاهِ (״بيزنن) بود.

چه روزها و حه شـه شها، در آسمان و زمين نكادِ من همه دنبالٍ تيرِ (آرش)" بود.

رخ (سياوش) را،
درونِ جنكلِ آتش، نـكـتهته مىديدم؛
دلم در آتش بود؛

$$
\begin{aligned}
& \text { چشه روزها كه به دل ميكريستم خاموش، } \\
& \text { به شـورِبختي (ااسفتدياِي") رويينتن. } \\
& \text { جهَ روزها كه به جان مىكداختم از ختـم؛ } \\
& \text { به سستعهدي (افراسِيابِ") سنكين دل. } \\
& \text { به نابكاري ("كرسيوز) و فريب ((شـغاد)،) } \\
& \text { به آنحه رغت ازين هر سـه بدنهالد بـه باد! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به ياكیمهرى (ايريج)، } \\
& \text { به تنكاجشیمي ("تور)، } \\
& \text { به كينهتوزي (اسلم)،"، } \\
& \text { به نوشتداروي ينهان به كنج (اكيكاووس)". } \\
& \text { به ((اشتكبوس)، } \\
& \text { به ("طوس)"، }
\end{aligned}
$$

 به لحظه لحظة آن رويدادهاى شكفت، بـه جهرذهایى نهان در نههتكاهِ زمـان،
 به ("بهمن)" و ("بهرام)"، همين نه جشتم و نه كوش، كه ميسبنردم تأب و توان و هستّى و هوش!

صهداي فردوسىى ـ"(يـه نام خدايى جان و خرده" مرا به سوي جهانِ فرشتكان مىيرد! به دوي تِردهُ ايوانِ خانه مىديدم‘ كتابِ و يِيكر و دستارِ تاجِارش را كه مثلِ سـايـهُ رحمت، كتارِ بـارْ توس، نشسسته بود و سـخن دا بـه آسمـان مىیرد!

به (ووى و موى چحو دهقان سالخورده، ولى، بـه حششـم من همـه لـر هيأَتِ حَيمبر بود. فروغِ ايزددى از حشــم و چشهرهاش میىتافت. شتكوهِ معجزهاش، همين سـخن كه:
توانايىات به دانايىست!
مكر مسيح دكر بود او، كه مىغرمود: _اكر حَه زنده بود، مردها آن كه دانا نيستا
 ته دل بـه كام و نه ايام و زهرِ غم در جام. نشسست و خوانذ و سرود و سـرود و يانى فشّرد. مكر امان دهدش دست مركُ، تا فرجام.

هنوز مىيبينم:
بزركدارِ ادب راكه در تمامي عمر، نكاه و راهش، همواره سوى داور بود.

عقابٍ شــعرش، بالالي هفت اختر بود. هنر به چشـمش، الرزندهتر ز كوهر بود

مذابٍ روحش بر برگهایى دفتر بود!

خروش او را الز دوردستهای زمان، هنوز مىششنوم. خروشِّ فردوسى،

خروش ايران بود!
خروشِ قومى از نعره ناكريزان بودا بدان سروش خدايي دوباره دلها را، به يكـكر مىيست.
كسستكان رازنجيروار مىيبيوست.

$$
\begin{aligned}
& \text { (تتِ من مباد وايران باده" } \\
& \text { طلوع دست به هـم دادنِ اسيران بود. } \\
& \text { خروش او خبر بازكشتِ شيران بود! }
\end{aligned}
$$

خروش فردوسى،<br>به خاكريختكان را يبامـى از جان داشت همين نه تخم سخن بذرِ مردمى مىىكاشت.

> نسيم كفتارش،
> در آن بهشتِتِ خزان ديده مىوزيد به مهر، سُلالهُ جم و كـى راز خاك بر مـيداشت. ذوبارهايران را، ميآفريد، مىافراشت!

هزار سال كذنشت. بناي كاخِ سخن را كاكه بر كشيد بلند، نيافت، هيح ذ ((باران و آفتاب كزنده).

نه كوهرىست كه ارجش به كاستى افتد. نه آتشبىست كه خاكسترش بيوشاند.

هزار سـالِ دكر، صـد هزأر سـالِ دكر،
ششكوه شُــرش خون در بدن بجوشـاند!

بزركمَردا! همـجون تو رستمي بايد كه هفتخ هوانِ زمان را طلسم بكتـايد. مكر دوباره جهان را به نور مهر و شخرد، هـ آنحچنان كه تو مى خواستى بيارايد!
$1 r \Delta 0$

## بيام آور بيدارى

بوى كل سرخ در فضـا مىييجيد،
شُب، روشنى سييدهد دم رامىديد؛
دامان سياه خويش رابرمىییيد.

مرغان سحر،
برواز كنان،

از دوى چممن به سوى ايوان سرا، لجخند طلوع صبح را نغمهسرا. كل، سبزه، درخت، آب، سرتا يا كا كوش مىكشت نسيم،
 سرمست به كرد نسترن مىكرديد، عطلر نفس بنفشّهها را مى جیيد.

در باغ، نشّسته بود بيرى آكاه. بر چهرؤ بامداد مىكرد نكاه. مى خواست هواي صبح را نوش كند، و آن نغمــُ دلنواز را كوش كند، بوسد رخِ كل راو، اكر دست دهـد دهد، با دختر رز دست در آغوش كند!

ناكاه!
فرياد برآمد از خروس سصرى: ("كز عمر شبى كذشت و تو بییخبى)! ـالز عمر شبى كذشت؟ خود ياستخ داد:

ريشه در خاك (با ينج سخنسرا)
ـآرى، ششب و دوزى كه نخواهد بركشت!


روزان و شبان رفته را ياد آورد.
او راغم رفتكان به فرياد آورد.
("بدعهدى دهر)"،
كوتاهي عمر،
بيرحمى مرك،
ديدار و كريز لحظههایى كذرا:
وين درد كه: مرك ميربايد همه را!

كليرك تر بنفشـهها را مىديد،
بر راز وجود خاك، مى انديشيد،
رخسار هزار خوبرو، روشن و هاك،
در آينـه سـرشيك او مىلرزيد

بر خال رخ بنفشـه مىدوخت نكاه،
مىسود به حيرتى كران دست به دست؛

وانگه بـه زبان اشسك با خود مىیفت: "(خاللىست كه بر دخنكارى بودهسـت)!

بيرحممي مرك را به جان حس مىكرد. هر لصظه، چچو آتش، سخني از سر درد، از جان مىیَند و بر زبان مى آورد:
(أين سبزه كه امروز تماشاگه توست؛


حيران ز شتاب لحظههاى كذرا،
لـرمانده بـه يَيِّ و تابِ بس چجون و چرا:
(انقاش ازل بهر چهه آراست موا؟")

اين هستي، اين حيات، اين دنيا چيست؟ اين ماه، درخت، خاك، آورده́ كيست؟

اين جان ز كجا آمده اين تن ز كجا؟
اين آمدن از كجاسست؟ رفتن به كجا؟

بر صفحهُ دفترش فرو ريخت سخن:
(ا/سرار ازل را نه تو دانى ونه من،
وين حل معما نه تو خوانى ونه من،
هست از بس پرده گیفتگوى من و تو،
جون يرده برافتد نه تو مانى ونه من"!

در سُسُدر غم راه نجاتى مىجست. نورى به نهاد او درخنيّيد، درست:
با باده ز سينه زنك غم بايد شست!
ميرفتت،

سبكبالتر از يروانه
با حششّ و دلى به كار دنيا نكران
مىرفت، مكر وا نهد اين بار كران.

در كوى و كذر، رهكذران را ميديد، مىسوخت ز سرنوشت آن بى خيران....

نأكه، سر راه

در " (كاركه كوزهكران") فرياد برآورد كه:
_خاك يدران!"
(أنگشت فريدون و سركيخسرواله
"هر ذزّه ز خاك كيقبادى و جمىست!")
بييغام خموش مرك، در هر قدمىست!

آوای هزاران بشر خاكشده
در زير دواق آسمان مىيّيپيد

انكار كه صـاحب صدا را مىديد!

ـ ("هان كوزهكرا، بياكى)!
(هـان كوزهكر!!)"
"ااين كلّهُ بادشاه،
آن دست كداى!!
("حـا بر سر و دوى من به خوارى مكذار")
((من همجو تو بودهام، مرا نيكودار)"!

در ميكده، شاد
اندوهكران خويش مىبرد ز ياد.

غم را، بـه حضور باده، مـداد به باد.
سـرشـار، بـه خاك جرعهایى مىافشـاند سرمسست، به كوش بادهنوشــان مى خواند: "(مى خوردن و شاد بودن آيين من است.

فارغ بودن ز كفر و دين، دين من استـ. كَتم بـه عروس دهر كاين تو خيسست؟ كفتا: دل خرّم تو كايين من است"،

با آنكه به لملف بـاده، شايد تفسى بيمى بـه دل از وحشت فرجام ندانشت، وآن لحظه كه ثاد بود از شـهد شـرابي، ديكر غمـى از تلخى ايّام ندالشت؛

در جنبر آن عقل بر از جون و جرا لد ميكده هـم قرار و آرام ثداشتا!

مىىفت به همدلان ييمانهـرست:
ـ ("تركيب پيالهأى كه لدر هـم ييوست
بشكستن آن دوا نمىدارد مست

جندين سرويـاى نازنين و دل و دست
با مهر كه پيوست و به كين كه شـكست)؟؟

از ميكده، سرمست، برون مى آمد،
جمعى به ننـاط آمده از ديدارش،
جمعى دل و جان سیردده بر كفتارش،
تا مفتى شـهر، ديد در بازارش!

دانست بدين كنه كند آزارش
آهسته بـه ياران موافق مى كـكفت:
وثت است كهه هِدد بركتـم از كارش!

هياد و شكار، تا رسيدند به هـم
اين يك، همـه شـاد و سرخوش، آن: تـند و درّم

-: كاى مِيى زدهُ فارغ از انديشهُ كيش.
با خلق چیكويى از بدآموزى خويش؟؟"

## ( $\quad$ ريشه در خاك (با ينج سخنسرا)

$$
\begin{aligned}
& \text { آن رند خراباتى آزاد انديش، } \\
& \text { كغتا كه: من و توايم با او، كمو بيش، } \\
& \text { تو خواب همى خواهى و من بيدارش! } \\
& \text { "اكر مى نخورى طعنه مزن مستان را. } \\
& \text { بنياد مكن تو حيله و دستان را } \\
& \text { تو غرّه بدان مشّو كه هِي مى نـخورى. }
\end{aligned}
$$

مى آمد و آفتاب بيدارى را

حون مهر، به خيل خفتكان مى كسترد. مى آمد و دوح شاد و آزادش را، حِون نور به خانه ارمـغان مى آورد.

بوى كل سرخ خيرمقدم مىكفت. عالم ز غم و باده ز مرهم مى میفتـ. زيبا رخش از بزم فراهم مىيكفت.
ديوان و كتاب و دفترش، حتشم به راه با آن دل شـاد ولب خندان، كهكاه،
طبعش سخنى سرشته با غم مى بفتت:

بيام آور بيدارى rqu
(اأى دوست بيا تا غم فردا نخوريم•
وين يك دم عمر را غنيمت شمريم.
فرداكه ازين دار فنا ورگذريهم.

با هفت هزار سالحان سر به سريم!"

> بيرورده عشق شُد سرشتم
> بیعشّق مباد سرنوشتم نظامى

## نظامى

ساقى! جامى به شادكامى،
اين بار به شادى نظامي.

سالار سخن، به نكتهدانى شـاعر، به تمامـى مـعانى.

$$
\begin{aligned}
& \text { صاكيزه زبان و ياك كفتار } \\
& \text { یاكيزه روان و یاك رفتار }
\end{aligned}
$$

# طُعسّن، مـهرى بـه تابناكى. <br> تابيده براين جهان خاكى. 

شــعرشّ، سـلازى هزار آهنك، هركوته ترانهاش فراحْنك.

# اين سـاز، ته چֶوب خشك و سيم اسـت، <br> كل كفتن شتبنم و نسيم است! 

اين سـاز، ته طبل بِرهياهوست،
افسونكرى نكاء آهوست!

آواز بـر فرشتكان است.
خنديدن صبح بر جهان است.

> جون جشیمهُ جاوداته جارى، با عطر بنفشـهُ بهارى.

كلبانك خوش هزار دستان،
هر نغمـه به صد هزار دستان.

فوّارهُ وازأههاى رنگين،
زيبا، دلكش، لطيف، شيرين.

خنياكِر شـهر آشنايی
بر كشور دل كتد خدايي.

در يِردهُ روح بار دارد،
با بِردهُ روح كار دارد!

جون آينه در شكار نور است.
صياد ستاركان دور است!

تابيده جهان و تارويودش،
در آينه خانء وجودش و

جون مـعجزهالىست نكته يا بيش،
كس نكته نيآفريده زين بيش.
زان جمع كه درّ شـعر سفتتد،
شيرينتر ازو سخن نكفتند.

هر بيت، لطيفهاى نهانى.
كلبوتئ باغ مهرباتي.

تامن سخنشُ به جان كرفتم، از اين همه ذوق در شـكفتم

از اين هـمه لطف مح محو و ماتم آنگونه كه محو كائتاتم!

مردى به كمالِ زهد و برهـيز
افسانهسرایى بزم يرويز!

يك سنك ز بيستون نديده،
صد نقش ذ بيستون كشيّاه!

انكار كه شب حِو ماه از بام،
چاييده درون قصر بهرام!

لب بر لب جام مى نسوده،
صد حالت مستى آزموده!

تا ظّنّ نبرى كه مى ميرست است، از باده شـعر خويش مست است،

ره برده به خلوت خموشان، دريافته رالِِ رازيوشانان!

از حالت كنكِ خواب ديده
صد حرف نكفتني شنيده!

> از دامن دامن بـر بآورد كـرت تخيّ،

خفـر است به كاه رهنمايی،
اسكندر، در جهانكشايى.

> بر مسند فضل، چون ارسطو
> دانتدءًا اين نهاد نُهتو.

در يهنهٔ جنك صحنهآرا،
در ذات، سكنثرست و دارا.

نقاش ظريف يردهُ راز،
از آن سوى بیدده، چهرديرداز

# يك ذزّه ز هرچجه ييش راهش، ينهان نكريزد از نكاهش. 

# كويى كه ز وصف، ناكزير است! هر چییز كه وصفـنايذير است. 

> از دانش عصر خويش آكاه
> از مـاهى، ره كتيوده تأ مـاه.

$\square$

## نو كرده سرود خسروان را <br> موسيقى عهد باستان را.

جان داده بهه مردكان جو عيسـا.
جان ياقته باربد، تكيسـا.

بس تنغمةٌ در تفس نـَّانده،
كز سيته به سينه زنده مانده!

جان برده ز جنك خشيكمـغزان، در مرز حيات و مرك، لفزان؛

# سى لحن ترانئ دلانكيز، ((سروستان)، (انيمروز)، (آطبديز) 

("سبز اندر سبز)" و (ساز نوروز)" ((فرخ شب و روز)، گيتى افروز
((مه بر كوهان)" و "رامش جان،) (آرايش آتتابِّ) تَابان.

هر لحن به نام ياد كرده، جون كتّج به دست ما سبردده،

همواره جو آفتاب تابد
در نقش و نكار ((هفت كنبد)
口

دارایى بهشت بینيازى،
سلمان جهان عشقبازى!

در ده فن الكرجه اوستاد است
در عشق، بهاوج ج جتهاد استا

كس نيست ز شاعران نامى،
در حلقء عشَّق جون نظامى.

هر جا كه سمثد عشّق راندهست،
از بام جهان، سخن جهاندهست!

عشّق بشرى، نه آسمـانى عشق و رك و خون اين جهانى!

عشقّى كه جكركداز جان است،
غارتكـك تاب مردمان است.

كز هيهِ بلا نمىهراسد،
سلطان و كدا نمىشناسد.

عشقى كه نيرسد اين جه راه استا
اين كوهكن است يا كه شاه است!

عشقى كه جو شــعله برفزوزد،
دل خواهد و خشك و تر بسوزد!

فرياد تمايلات ينهان،
توفان تمنيّات انسان.

غوغاى نهادى و سرشتى مهز ازلتي و سرنوشتى!

اينكونه كه آشناى عشق است، در باور من خداي عشّق است!
دنيأ نه شنىيده و و نظا ديده. آفريده،

آن عشّق كه آفريدهُ اوست باللّه كه خداش آفرين كوست!

يزدان داند كه عشّق مجنون، از طاقت آدمىست بيرون.

口

مجنون كه به عشق نامور شد معيار محبّت بشر شد

# هر كس كه حِو او نسوخت، خام است در بوتأ عشّق، ناتمام است! 

$\square$

درياب حلاوت سخنِا شيرينى و لطف خواستن را

## رو سوى خداى كعبه كردهست <br> در خانئ كعبه توبه كردهست:

- "(يارب! توه مرا به روه ميلي. ليلى

از عمر من آنحه هست بر جاى بستان و به عمر ليلى افزاى!

> يانكه به كمال بـاديـ خـادهاهيت خـيت

كز عشق بـه غايتى رسانم كو ماند اكرجّه من نمانم

# يروردهٔ عئقق شُد سرشتتم <br> بى عشق مباد سرنوشتم!") 

ㅁ

$$
\begin{aligned}
& \text { و آن تيشه كه داد دست فرهاد، } \\
& \text { از قدرت عشّق مىىكتد يـاد. }
\end{aligned}
$$

هر سنك ز بيستون كواه است
كاندر ره عشّق، كوه كاه است.

از يرّتو لطف اين لآلى دنيا نشّود ز عشق خالى!

تحسين تو خونبهاى رنجش جانان من است بنج كنجش!...

ایى چنگى نغمه ساز كرده! درهایى بهشت باز كرده!

تصسين جهانيان نتارت.
ماييم هميشكه وامدارت.

# ره توشـــٔه توست آنحـه داريـم <br> تـــرى نه، كهه وام مىگزاريـم 

كر عظر تو هست در سـرودم،
يروردهُ مكتب تو بودم.

> بيتى دو به شيوئ كلامت،
> يرداختهام بـه احترامت.

از زادنت ایى فروغ تأبان. نُه قرن كذشتـت اكر شـتابان

كر عادت دهر زاد و مركَ است.
باغ تو، هميشـه بار و برك است.

شــعر تو، بهار بـى خزان است.
كلزار تو، جاودان جوان است.

خون بال بـه بال عشـق بستى، تا هسـت جهان هميشـه هستـى!

$$
\begin{aligned}
& \text { دنيا نيرزد آن كه پريشان كنى للى } \\
& \text { زنهار بد مكن كه نكرددست عاقلى } \\
& \text { سعدى }
\end{aligned}
$$

> همراه آفتاب...

> همراه آفتاب جوانى،
> وقتى جوانه میزد در من نهال عشيق،
> دست دلم به دامن شعرش دسيده بود.

> ميخانهُ غزل!
> شعرى كه عـّق،

ـكرم و درخنـان -جو آفتاب،

از مشرق طلاييى آن سر كتيده بود.
شـعرى كه آن زمان و، هميشه در چشـم من پاز رحمت محض آفريدهه" بود.

بر مىىكتيد روح بر از التهاب من
از تتُنكي به سوى غزلهـاي او او، نخست
در مكتب محيبّت او، حرف عشّق را
تا درس یاكا سوختن، آموختم درست.

در دفتر ستايش نيكويى،
در نامةّ برستش زيبايي،
آموختم چكونه به محبوب بنكيرم!
آموختم حكونه به سودایى يك نكاه
از جان و مـال و زندكى خويش بكذرم.
آموختم چكونه
در بيش او بميرم و دم برنياودم!

آموختم حكونه بر انام وازدهها
آتش دورز آرزنم

زان یس كه هر چیه قول و غزل داشت، همحجو جان، در برددههاى حافظه، در خاطرم، نشست راه مرا به بوى („كلستان) خويش بست! جندى در آن بهشت طربناك، مست مست، چون او برفت دامنم از بوى كل ز دست.
آميخته به آن سخنان لطافت و دنيـيـه از بود.

امـا، تمام عمر، من بولدم و هواى خوش ("بوستان)" او. روشتنترين ستاره،
در كهكشان او
(آرام جان و انس دل و نور ديلده) بود.

در نتمهههاى بر شـده از سـاز جان او،
آيين رستكارى انسـان، لدرين جهان،
كلبانك آدميت،
قانون مردمـي،
راه رهايـي بشريت.
دنيـاي آرمـانى،
در شـأن آدمى،
كفتى مكر كلام و 2يـام بیيمبران
لـر كوهر زبان و بيانت دميده بود
ㅁ

الو يادشـاه ملك سخن بود،
بيكمـان.
("روى زمينگرفته به تيغ سنخنورى")
با منكرش بكو كه بيا روبرو كنيم!
با مدعى بكو، بنتّيند بـه داورى.

حيران بىنيازى اويم، كه با نياز
(وجه كفاف") بود اكر نامـينش
(سيمرغ) بود و (پقاف قناعت) نتيمنش
با (ادست سلطنت) "كه بر اتليم شـعر داشتت؛
"إیى رياضتش همه در قيد دامنتى)!

مى كمت با غرور:


صد ملك سلطنت به بهاى جوى هنر،

روحى بزرك، در تن او، آرميده بود

طبعى بلند، باك،
آزاده،
همتاى آفتاب، و ليكن
افتاده، همیو خاك!

هركز كسى نبود جو او در سخن دلير،
حق كوى و حق بذير.

> مى كفت شاد را
> در يردئ نصيحت و مههر و فروتنى بخت تو هم بلند، كه همعصدر با منى'

> آن شاعر روندهُ بيدارِ ره شـناس تنها همين نه راهبر نوجوانىام
> همواره و هنوز و هميشكه
> آموزكار، در سقرِ زندكانىامَ.

بانك بلند اوست،
از يشّت قرنهـا:
|ردنيا نيرزد آنكه پيريشان كنى دلى
زنهار، بد مكن كه نكردهست عاقلى"

بانك بلند اوست كه اينك جهانيان
هر جا به احترام ازو نام مى برند:
فرزندكان يك يدر و مادرند خلق
اعضانى يك تناند، كه يك بيكراند خلق

1. هم از بخت فرخنده فرجام توست كه تاريخ سعلى در ايام توست (بوسثائن، باب نخست)

از يك تيار و يك گَهزند و برابرند
از يكدكر نه هيـِّ فروتر نه برترند.

ㅁ

در دوزكار مـا كه (ابنى آدم)، - الى دريغ -
جون گرگ، يكدكر را
هر روز مىدرند؛
بر من حو آفتاب جهانتاب روسينن است
دنيا بها اين تباهى و درماندكى نبود،
يك بار اكرَ نصيحت او را شُنيده بود!

##  يــا رب از مــادر گـيتى بـه چـهـ طـالع زادم حانظ

حافظ

دوحِ دويايى عشقّ،
از بِ جِ حر خ بلند،
جلوهای كرد و كذشت؛ شـور درعالمِ هستى افكتد.

شوق، در قلب زمان موج زنان، جانِ ذرّات جهان در هيجان،

ماه و خورشيد دو حشـم نگران، ناكهان، ان دل دريایى وجود، "(\$وهرى كز صدفكونون و مكان بيرون بوده؛؛

به جهان جهره نمود!

برتو طبع بلندش „ز تجلى دم زده"
هر جه معيار سخن برهم زد
تا (اگشوود از رخ انديشه نقاب)،
هر چه جز عشّق فروشست بهآب!

شـعر شيرينش، (آتش به همه عالم زده)! مى جكـ از سخنش آب حيات، نه غزل، (اششاخهنبات)! $\square$

چشـّمٍ جانبين به كف آوردهام، الى حهرهٔ دوست! ديدنِ جان تو در چههرذ شَعر تو نكوست.
اين جهه شعرست كه هد ميكده مستى با الوست! مستِ مستم كن ازين باده به پيغامى حنـ. زان همه „گمشـدكان لب درياه،
به يقين (اخامى حندلد")
(ركس بدان منصب عالى نتوانست رسيده"
(هم مگر بيُ نهلد لطف شَما گامى جنده).

FV) حافظ

مگرم همت و عشیق تو بياموزد راه.
ته تو خود گُفتى و شــعر تو براين كَفته كواه: "بر سر تربت ما تحون گذنرى همت خوا؟!!"

حافظ از („مادرگيتحى") به (پحه طالع زادهسـت)"؟
طلاير كاشّن قد.س.
(أنلرين دامگه هادثه تحون افتادهست)!؟

من، لـرين آينئ غيبنما مـىنكُم. خود ازين مالع فرخنده نـشانـي دالدهست:
"اوهرو منزل عشُقيم و ز سسر سحل علمه
تا به اقليم وجودد اين همه راه آمدهايم.")

نه همين مقصد خود رازعدم تا بـه وجود؛
تقشّ مقصود همـه هسیتى را،
ز ازل تا بـه ابـ،
عشّق مـىينذارد.
(آرى آرى سنخن عشتى نشانى دارد.")

ريشه در خاك (با ينج سخنسرا)
"رهرو منزل عشّق،
قانش كويد كه ز مـادر به چجه طالع زإدم:
(بندهُ عشقم واز هر دو جهان آزادم!)"

الى خوشــا دولت حايندهُ اين بنـدهُ عشتق،
كه همـه عمر بود ير سر او فرّ هماى.
"خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پای"،

بتدهُ عشتّ بود همدم خوبان جهان: ("شاه شـمشادقلدان، خسرو شيريندهنان")

(2ور خرابات مغان نور خدا مىىبينل)"

بندهُ عشّق، چنان طرح مـيّت ريزد؛


باده بخشند بـه او، با جیه جلال و جبروت،
(اساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت)"!
rVr

(از خحل| مى طلبلد: صححبت روشترايى)|!

آتكا آن شــاعرِر آزادهء آزالدهيرست،
عاشتـق شـادى و زيـبايـى و مهر، كه (اوضو سا ختته از چحشمـه عشق")

جارتكيبير زده يكسره بر هرپیه كه هست.
چون سليمانِ جهان الست، ولى بـأل يهدست!
تاجیى از (اسلطنت فقر") بهَ سـر،

تشتّنه صـصبت بیير،
" گكر ز مستجل به خحرابات رود خرده مخير!"

دل برخونش اندوه عميقيّى دارد.
بانكا برمىدارد:

(॥ه گناه وگر
(امن اگر نيكـم اگر بل تو برو غخود را باش.")
((هركسحى آن دورد عاقبت كاركه كشـتـ.")

ريشه در خاك (با ثنتج سخنسرا)
((نه من از پردءٔ تقوى بلر افتادم و بسك")

("سر تسليمم من و خششتِ درِ ميكلـهها)"


بيك سـخن دارد اكُر دارد صدكونـه بيـان،
همـه روى سـختش بـا انسـان:



كُّ، يـه يك هفته، فرو مـيريزد،
سـنك، مىفرسـايد،
آدمـى، مـىميرد،
نام را كردش ايـام؛ مدام،
زير خاكسترِ خاموش فراموشــى مسيوشـاند،

شـــحر حافظ، اما
هر جهه زمـان مىكذرد،

باطراوتتر
كوياتر،
دوحافزاتر
رونق و لطف دكر مىكيرد!

لحظههايـيست كه: انسان، خستهست،
خواهاز دنيا،
اززندكى،
از مردم،
كاه، حتى از خويس!

> نشود خوشدل، با هيجّ زبان،
> نشّود سرخوش، با هيعِ نوا، نكثد رغبت بر هيـي كتاب،

ته رسد باده به دادش،
نه برد راه به دوست،
راست، كويى همه غمهاى جهان در دل اوست! جه كند آن كه به او اين همه بيداد رسد؟

> باز هم حاثظٍ شُيرين سخن استـ؛ كه بـه فرياد رسد! جز حزيمش نبود هيــ يناه، نيك بخت آنكه بدو يابد راه،

خارذسـاز انست به هر درد، كه مرهم با اوست بـه خدا همتِ باكان دو عالم با اوست.

> ای همه اهل جهان،
> الى همـه اهل سخن،
> آيا اين مـعجزه نيست!
$\square$

كس، بدانگكوثه كه بايست، نخخواهد دانست،
اين يیامآور عشّق، چه هنرها كردهست.

به فضا درنكريد!
آسمان را،


1. اين مصرإع از شعر (انيايش)| اثتر كويندة اين كتاب آورده شده است.

## از كتابٍ »لحظهها و احساس"

بهارى پر از ارغوان
هيَجِ و باد...
سرود
نا گهان جوانه مىكند!
از صدلى سخن عشق...
دلِ تنگ!
هر كه با ما نيست...
در بيشـهزار يادها
ترنّم رنگين
ای وای شهريار...!
آيا برادرانيم؟
زبان بىزيانان
حرف طربانگيز مثل باران

## ازاوج

> بـاران، قصيدهوارى،
> _ غمناك ـ
> آغاز كرده بود.

مى خواند و باز مى خواند،
بـغضِ هزار سـاله دردش را،
انكار مىكشـود.
اندوهزاسست زارى خاموش!

MA.

ناكفتنيست...،
اين همه غم؟!
ناشنينيدنىست!

برسيدم اين نوای حزين در عزاى كيست؟
كفتند اكَر تو نِيز،
از اوج بنكرى،
خواهى هزار بـار ازو تلختر كريست!
با الهام شُعرى از:
كُوركَ ـإِمين شاعرى الرمنى

## سرود

> كلام ((سروده) دا
> همانتدِ يك سِلاح
> بينديش، و آنكه بكار بر!

كه با حرفِي سربى
بر اندامِ كاغذ
توانى نوسْتَ: كُل!

توانى زدن شرر.

از صداى سخن عشق...
زمان نمىكذرد، عمر ره نمى سِّرُد!
صدآى ساعتِ شمّاطه، بانكِ تكرار است
نه شنبه هست و نه جمعها! نه بـار و يِيرار است!

جوان و يِير كدام است؟ زود و دير كدام؟ اكر هنوز جوان ماندهاى به آن معناست،

كه عشيق را به زواياياى جان صـلا زدهاى.
 كه زيرِ سيلي تكران، دست و با زدهاهى!

زمان نمىكذرد.
مداى ساعت شـماطهِ بانگا تكرار است خوشا به حالِ كسى، كه لحظه لحظهاش، از بانكِ عشّق سرشار است.

## هر كه با ما نيست...

 كفتم: آرى، اين سـخن فرموددُ اهريمن است! اهلِ مـعنا، اهلِ دل، با دشمنان هـم دوستتد،


## ای واى شهريار...!

> در نيمهـهاى قرنِ بشزسوزانْ!! در انفجار دائم باروت، در بوتهزارِ إنانان، در ازدهام وحشتو وسرسام، سركخته و هراسان مى میواندا

ا. الشاره به كورههاى آدمسوزى در دوران هيتلر در آلمان
مى خواند، بـا صداي حزينش؛
مىیخواست تا „صدالى خدا'ه، را
در جانِ مردمـان بنشانَ
نامردمْ سيهُدلِ بدكار را، مكرُ
در راهِ مردمـى بكثـانَد...
مـىدفت و با صداى حزينش

مى خواند:
ــدر اصـل، يك درخت كهن، "آدم)"
از بـهست،
آورد در زمين و درين تهندشتـ كِشت!
ما شـاخُّ درخت خدايـم•
چون برك و بـارِ ماست ز يكـ ريسـه و تبار! هر يك تبر به دست چراييم؟ $\square$

اين آتش، الى شيكفت، در مردمِ زمـانٌ او در نمىكرفت!
rMA

آزرده و شُكسته،
كُريان و ناماميد
مىرفت و با نواى حزينش
مى خواند:
ـ (اكوثِّ زمين بـه نالهُ من نيست آشينا، من طاير شكستتهبر آسـمانىام.
كَيرم كه آب و دانه دريغم نداشتنت؛


دنبالِ همزبان،
مىیگيّد...
اما نه "با جـراغ")
نه بر ("كَردِ شـهر)،، آه
با كولهبارِ اتدوه،
با كوه حرف مـىزد!
باكوه:
_حيدر بابا سلام
فرزندِ شـاعرِ تو بـه سوىى تو آمدهست.
با چششم اشككبار

1. ديوان شهريار (كليات، ص هاهمار)
Y. ب. منظومه: حيدر بابا - ديوان شهريار (صفحة

ـغم روى غم كَاشته ـعمرىست، شُهريار
من باتو دردي خويش بيان مىكتم، تو نيز
بركير اين يبام و از آن قلّهّ بلند
بیرواز ده!
كه در همـه آقاق بشنوند:

در اين جهان نتالد،
از تتكى تَفس"
اين جا، ولى نه جغد، كه شُيرىست دردمند،
افتاده در كمند!
حيوسته مى خروشيد، در تنكتاى دام،
وز خلقِ بيمروّتِ بىدرد؛
يك ذرّه، مهز و رحم، طلب مىكيكد مدام!

مىدرغت و با صداى حزينش،
مى موانْ
ـ ("ديكر مزن دم از (اوطنِ من)"،
وز ("كيش من) مكوى به هر جمع و انجمن
بس كن هديت مسلم و ترسارا،
در چشتم من، ((مـحبت: مذهب")

- ريشه در خاكى (لحظهها واحساس)
"(جهان: وطن")

در كو حِهباغِ (॥عشق")
مىرفت و با صدایى حزينش،
مى
ــ ((كاهى كر از مـلالِ محبّت برانمت،
دورى یتان مكن كه به شـيون بخوانمت
بيوندِ جان جداشـدنى نيست مـاه من،
ت~ تن نيستى كه جان دهـم و وا رهانمت

زين بيش، كشتهاند بـه كردِ غزل، بسبى
اين مـايـه سوزِ عشتق، تنبودهست در كسى!
مىدفت...

1. تصيدة: معروف مسافرت شاعرانة شهريار با مطلع:

كجاست نخت سكندر، كجاست انسر دارا
ازيـن حـــــيـت بــنوانـيد بـى ونايى دنـيا
(riv كليات، ص)
كه ضمن آن مىكويد:

يكى استكيش رهاكن هـديث مسلم و ترسا
جهان مراسست وطن، مذهب من است مسعبت


الى وأى شهريار...!

تا مركِ تابكار، سـرِ راه الو كرفتت! تا تاكهان، صداي حزينش،

اين بغضن سـالها،
اين بغض دردهاى كران، در كّلو كرفت!

در نيمهههاى ڤرنِ بشرْبسوزان
اششكِ مـجسّمـى بود،
در چششْ روزكار.
جانمـايهٌُ محبّت و رقّت...

ایى وای! شهريار!
آذرماه

## آيا برادرانيم؟

## جانى شكسته دارم، از دوستى كريزان! در باورم تكنجد بيداد از عزيزان!

> وايا! ستيزهجويان، با دشمنان ستيزند آيا برادرانيم با يكدكر ستيزان؟

آه، آن اميدها كو؟ جون صبحِ نوشكفته تاَ حالِ من بيينتد در شامَ بِركّريزان!

از جورِ دوست هرجند، از يافتادكانيم مـا را ازين كذركاه، أى عشتّ بر مـخيزان!

## حرفـربانگيز

## هيجِجز جـ ياد تو، دوياى دلاويزم نيست. هيجِ جز نام تو، حرف طربانكيزم نيست!

## عشق میودزم و میسوزم و فريادم نها

 دوست مـىدارم و مى مواهم و يرهيزم نيست.
# نور مىیبنتم و مىدويـم و مىبيالم شـاد، شـاخه مىكسترم و بيم ز یاييزم نيست. 

تا بـه كيتى دلِ از مهر تو لبريزم هست
كار با هستتي از دغدغه لبريزم نيست.

بخت آن را كه شببى ياكتر از بالد سـحر، با تو، اي غنحهُ نشكفته بياميزم نيست.

تو به دادم برس ای عشق، كه بـا اين همـه شـوق جاره جز آن كه به آغوش تو بكريزم نيست.
مثل باران

من نمى كويم درين عالم
كرميو، تابند، هستىيخش
جون خورشيد باش
تاتوانى، دوشن،

# بهارى تير ازارغوان 

تو را دارم ایى كل، جهان با من است.
تو تا با منى، جانِِ جان با من است.

جو میتابد ازد دور يبيشانىات
كران تاككان، آسمـان با من است.

جو خندان به سوى من آيى به مهر
بهادى يد از ارغوان با من است!

كنارِ تو هر لحظه كويم به خويش
كه خوشيختى بيكران با من است.

# روانم بياسايد از هر غمى <br> جو بينم كه مهرت روان با من است. 

جه غم دارم از تلخى روزكار،
شكرخنده آن دهان با من است.

> دنيا همه هيِّج و كار دنيا همه هيجِ! اى هيجّ، براي هيجّ بر هيج ميتج.

## هيج وباد...

هيع و باد است جهان؟
كفتى و باور كردىی!؟
كاش، يك روز، به اندازهُ (هيجيج)
غمٍ بيهوده نمى خوردى!

كاش، يك لحظه، به سرمستى باد
شاد و آزاد به سر مییردى!

## ناكَهان جوانه مىكند!

## اين درختِ بأرود، كه سالهاست، بىهواو نور ماندهاست؛

بازوانِ هر طرف كينودهانش،
از نوازش بِرندكانِ مهربان،
وزنواي دليذيرشان،
دور مانده است؛

آه، ايتكا از نسيم تازه تبستّمى
ناكهان جوانه مىكتد!
از ميان اين جوانهها،
جان او، جو مرغكـى ترانهخوان،
سر برون ز آشيانه مىىكند.

در جنين فضـاى دليذير


## دلِ تنگك!

سرِ خود رامزن اينكونه به سنك،
دلِ ديوانةٔ تنها! دلِ تنكا

منشين در يس اين بهتِ كران
مَّرَان جامهُ جان را، مَدَران!
$\square$

دلِ ديوانئ تَها، دلِ تِكت!

بيش اين سنكدلان قدرِ دل و سنك يكى قيل و قالِ زغن و بانكِ شباهنك يكى

ديدى، آن را كه تو خواندى به جهان يارترين سينه را ساختى از عشقشش، سرشارترين آن كه ميكفت منم بهر تو غمخحوارترين حهَ دلازارترين شد! چَه دلازارترين؟

نه همين سردى و بيكانكي از حد كذراند، نه همين در غمت اينكونه نشاند؛ باتو حون دشـمن، دارد سرِ جنك! دل ديوانئ تنها، دل تنك!

ناله از درد مكن
آتشى راكه در آن زيستهاى، سرد مكن
با غمش باز بمان
سرخدو باش ازين عشّق و سرافراز بمان راهِ عشّق است كه همواره شُوَد الز خون، رنكَ

دلِ ديوانهُ تتها، دلِ تنكا

## در بيشهزار يادها

شب بود و ابر تيره و هنكامهٔ باد
 من مأندم و تـاريكى و امواجِ اوهـام در جنگّلِ ياد!

$$
\begin{aligned}
& \text { آسيمـهسر، در بيشـهزاران مىدويدم. } \\
& \text { فريادها برمیىكشيدم. } \\
& \text { درد عجيبى حنـكْزْن در تار و يودم } \\
& \text { من، ماه خود را، } \\
& \text { گَم كرده بودم! }
\end{aligned}
$$

از .... ـ"بي ماه من، ايتها جـه زشتتد!!..")

$$
\begin{aligned}
& \text { ـآيا شـمـا آن مـاه زييا را تديديد؟ } \\
& \text { ـــيا شـما، او را تُحِيديد؟... }
\end{aligned}
$$

ناكَاه ديدم فوِِ اشُباح دست كسى را مـيكتشد از دور، با زور، ييش من آوريند و گقفتن:

اهريمن استت اين!
خودكامـُ بـاد!
ديوانٌّ مستى كه نفرينها بر او بـاد!

مـاه شـما را

# او را همـه شُب تأسحر در بر كتيديدست! آنگاه تا اعمـاق جنكل دِر كشيدهست. 

من دستهايم را به سوى آن سيهحنكال بردم شـايد كلويش را فشُردم!
جيزى دكر يادم نمىي آيد ازين بيش
از خشّم، يـا الفسوس، كم كم رفتم از خويش!

در بيشهزار يادها، تتهای تنها
افتاده بودم، باد در دست!
در آسمان صبحدم، مـاه،
میرفت سرمست!

## ترنّهر نتَين

$$
\begin{aligned}
& \text { يك كهكشان شكوفئ كيلاس، }
\end{aligned}
$$

شعرى نوشتّه بود بر آن آبي بلند.

موسيقي بهار، جون موجى از لطافت، نـادى، نتـاط، نور در صحنئ فضـا مترنّم بود. تالارِ درّه را، تا انتهای دامنه، مىیييمود.

هر ذرّه وجود من، ـالز شور و حال، مست -
بر دوى اين ترّنتِ رنكين
آغوش مىىتيُود.

اردىى بهشَت و دزّهٔ ((دربند):
تا هر كجا كه بود هسيرِ نكاه، كُلُ
بام و هوا، درخت، زمين، سبزده، راه، كُّل
تا بيكران طراوت،
تأ دلبخواه كُل!...

با باين كه دستِِ مهِِ طييعت، ز شـاخسار،
كّل مىكند نثّار،


يك ديده بي سرشك نيابي به رهكذار.

آيا من اين بهشتِّ كُلْ ونور و تغمهر 1
ناديده بكذرم؟
يك كهكتـان شككوفئ كـيلاس را ـدريغ -
بايد ز يشت يردهایى از انشك بنكرم؟

## زبان بیىبانان

غتحه - بالبختد مىكويد: تماشـايم كنيد!
 -يك نظر در دوى زيبايم كنيد!

سروِ ناز
ـسرخوش و طناز -مىبالد به خويش: كوشئ جشمى به بالايم كنيد!

باد نجوا مى كند در كوشِّ بركّ: ـسر در آغوش كلى دارم، كنار جتّر بيد،

راه دورى نيست، يِيدايم كتيد!

> آب كويد:

زارىام را بشنويد!
كوش بر آواي غمهايم كنيد!

يشت بردذه، باغ، اما،
در هراس:
باز، باييز است و در راهند آن دزّخيم و داس.
ㅁ

خاموشها كوياترند!
از در و ديوار مىيارد سخن.
تا كجا دريابد آن را جان من.

زبان بیزبانان
در خموشّىهايى من فريادهاست.
آن كه دريابد جیه مى

آشنايیى با زبانِ بىزذبانانى حو ما
دشوار نيست.
چشيّم و كوشیى هست مردم را، دريغ،
كوشّها، هشيار نه
حشمهها بيدار نيست!

## ازكتابٍ »آواز آن پرندهٔ غمَّين《

ريرندكان باغماى نور
ناسازكار كَلبانِي رهايِى

آوايِر آن يِرندهُ غمغين
دستْهاى ثُركّلاند....
تاج سر آتقاب
بر صليب
با قلم...
بوسه و آتش
جهانِ شُكتى

$$
\begin{aligned}
& \text { زمين و آدمـى } \\
& \text { كو ...كو .... } \\
& \text { شب آخر }
\end{aligned}
$$

## ناسازگَار

سرانجام بشر را، اين زمان، انديشناكم، سخت بيش از ييش.

كه مىلرزم به خود از وحشتِ اين ياد. نه مىيبيذ،

نه مىـخواند،
نه میانديشد،
اين ناسازكار، ایى داد!
نه آكاهش توانى كرد، بـا زارى
نه بيدارش توانم كرد، با فرياد!

نمىداند،
بر اين جمـعيّتِ انبوه و اين پيكار روزافزون
كه ره كَم مىكتد در خون، ازين هس، مـاتمِ نان مىكتد بيداد!

نمىدياند،
زمينى را كه با خون آبيازى مىكند،
كتدم نـخواهد داد!

## آواٍِ آن بِرندهُ غمكَين

هر چند باني باد درين دشت بسته است؛ روزى بچرندهای
 خواهد شنيد تصـئ خاموشتى تو را از زاري خموبِّ درختانِ سوكوار

بر بال ابرهـاى مسـافر
خواهد كريست در دشت.
همراه بادهاي مهاجر،
خواهد يريد در كوه.
آنگاه، آن جرنده
از چششمههای كم شُده در الشك
از دستهایى بسته بـه زنجير
از مشتههای ير شـده از خشـم
آوازهاى غمكين،
خواهد خواند.

آوازهـاى او را
جنكل برایى دريا
دريا برایى كوه
تكرار مىكنند
وان موج تغمـهـها
جانهای خفته را
در هر كرانتهانى
بيدار مىكنند.

## آواز آن برندة....

البرز
اين شـاهد صصور، كه آموخت؛ ز آن دوح اسستوارتر از كوه، لرس شكوهمندى؛

با يـاد رنجهاى تو، سيلابِ دَرد را
تا سـالهایى سـال
بر كوتنههانى سوخته خواهد راند.

بعد از تّو، تا هميشـه، شبها و روزها،

بي مـاه و مهر مىكترند از كتار مـا.
امـا
يشت دريجیههاها،
در عمق سينههـا،
خورشييدِ قصـههاى تو همواره روشن است.

از بانك راستين تو، الى مرد، ايى دلير

نام بزركتو

## اين وازَّه منزه،

نامٌ يِّيمبرانه
آن (اصادل) و (ادال)، مُحكمك
آن (قافي)، آهنين
تركيب خوشطبِين،
تتُديدِ دليْيِير (مُمدَّق،)،
مصداق صبحِ صادق؛
يادآور طلوع رهايى،
بييشانى سييدئ فرداست!

$$
\begin{aligned}
& \text { تام بزرك تو } \\
& \text { در برك برك ياد درختانِّاين ديار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در هر كجا و هرجا } \\
& \text { تاجاودان به كيتى } \\
& \text { خواهد ماند. }
\end{aligned}
$$

هر چِند بِاى باد درين دشت بسته است!

## تاج سر آفتاب

## جون آينه، حشّم و دل، نگاهيم آيينة روي صبحكاهيم.

با آيتهروى ما بكوييد ما آينهدار مهر و ماهيم.

از آينه برس حال مـارا


# ( 

هرانما جا كه صفا صنا كنتد، آهيمـيميم
$\square$


مهرز تو، الكر كتاه باتئد،
با مهر تو، غْرق دي كّناهيم!

ای عشّق، ستارهها كواهند ييدار درين شب سياهيم.
تا با رَ دوست بر دَمَد صبع
جون آينه حشم و دل نكاهيم.

از زبان مسيحا
, مسيحاهاى ديغر

## بر صليم، <br> ميخكوب!

خون چكد از پيكرم، مسكومِ باورهاى خور خويش.
بودهام ديروز هم آكاه، از فرداى خويش مهرودزى كم كتاهى نيست! مىدانم، سزاوارم، دواست.

آنيه بر من مىرسد، زين ناسزاتر هم سزاست در كذركاهیى كه زور و دشمنى فرمانزواست.

مهرورزیى كم كتاهى نيست! كم كناهى نيست عمرى، عشّق را،
جون برترين اعجاز، باور داشتن.
برحِم اين آرمان ياكـرا
در جهان افراشتن.
ياستخ آن، اين زمان: تن فرو آويخته!
با ناي بى آواى خويش!

> ساقئ نيلوفرى روييد در مردابِ زهر!
> ایى همه كلهاهى عطرآكينِ رنكين!

اين جسارت را بيختـاييد براو،
اين جسارت را بيخشاييد!
جرم نابخنـودنى اين است:
ـ ("نتنستى حرا بر جاى خويش؟")

جاى من بالاى اين دار است با اين تأِّ خار! در كَرگّاهِ شُما، اين تاج، تَآِ افتخار.
جاى من، تا ساعتى ديكر، ازين دنيـا جداست،
جاى من دور از تباهـىهایى دنياكى شُمـاست؛
الى همـه رقصـان!
درون قصـرِ باورهأى خويش!

## زمينو آدمى

## زمين بود و يادِ زمـانهـاى لـور: <br> جهانهایى نور.

ششرارى فروزان
شد از جـانِ خورشيُيدِ سـوزان،
جدا

رها در فضـاهانى بيانتها.
كرفت آتئبين اخكرِ شععلهبار،
در آن بيكران در مدارى قرار.
فروخفته در هـالهانى از بخار.

شـد آن هاله دريا و باران كرفت.
زمين را جو كودك بـه دامان كرفت.

> ز زمين، هميارى آب و كردابهـا زورق، بر آن آبها!

به نيروى آن آب آتشنشان،
به سـردى كراييد آتشفشـان.

مبينش كه سنك اسست و خاك و كِل است؛ هنوزش همان آتش اندر دل اسـت! $\square$

زمين يود و يـاد زمـانهـاى دور:
جس از آن همـه رنج و سرگشتكیى،
رسيده در او نوبت زنذكي.

# كل و سبزه روييده از خاك او. <br> شُكتهه رخ همـجو كَل جاكا او. 

رقص درخت!
لرنكِي صبورانـهٔ سنكِ سخت!

نوایى پِرنده، هوایى سحر،
تكايوى دريا، هياهوى موج، ستاره، بیرستو، صنوبر، نسيم. شتكوه سيتيده در ايوانِ كوه. غزوب زرافشان به يهنأى دشت. كران تا كران برثيـان كياه. جه مى خواست آن دلربايىى؟ _نكاء!
$\square$

زمين بود و يـادِ زمانهاهى دور:

$$
\begin{aligned}
& \text { زلال شب و اختر تابناك، } \\
& \text { تراويدن صبع چاك، } \\
& \text { خراميدن آفتاب، } \\
& \text { سرودِ خوشِ آب، }
\end{aligned}
$$

زمانهایى زيبايى و خرمى،

كه ناگَ در او صـا نهاد آدمى!

زمين، با هزار آرزو،
دل و جان بكسترد در راه اهو او
بيرورد اين تازّه نوزاد را.
بدو داد آن ملك آباد را.
جهانى در او هر چهـ دل خل خواسته.
بهشتى به هر نعمت آراسته.

زمين بود و ياد زمانهایى دور:

چه مىكرد با تلخى سرنوشت؟
تو كفتى كه ناكاه در آن بهشتا
درى وا شـد از دوز دخ! آذر هتاد!

برادر به جانِ برادر فتاد!

بس از آن،
همه جنك و خونريختن!

زمين را بـه خون اندرآميختن!
جس از آن،
همه كينه افزوختّ!
زلن، كوفتن، كشتن و سوختن!
همـه دشمنى، دشمنی، دشمنی،
همه كُشت و كُشتَارِ اهريمنت!

بئـر مـاند و آن نـعمتِ بـىوال؛
كه بـهییِّ شـرمش كتد چِيايمال!

> بليدى، يليدى، يليدى، بدى
> ريود از زمين خهرءّ اليزدى.
> حِرستو كريخت،
> صنوبر كداخت، جمنزار سوخت،

بدل شد و مردابها، آبها.
ز بس زهر در كام جنكّل فشـاند؛
نشان از دلاراى جنكل نماند!
غبار سياه!
غبار سياه!

شُود كور در تيرگىـها نگاه،
نه برقِ ستاره، نه لبخند مـاه!
هوا سُرب شـد،
سخت شد،
سنگ شد!
مجال نفس در قفس تنك شد!

> درين دودِ جوشـانِ فوّارهوار نخندد شكوفه،

نبالد درخت،
نرويد بنفشــه،
تتابد بهار!
$\square$
زمين مـانده ايِنك بدين دوزو فرو برده سر زير بأل
كمر بسته انسان به نابودى باش، چچه دارى اميدى به بهجودى اشی؟ $\square$

تو رااين تصور، كه آن جان ياك به صد كونه نايِاك آغنتّه است
وليكن مرا، اين يقين -با دريغ -
كه اين نازنين را بشر كشته است!
كو ...كو ...؟

> شبي خواهد رسيد از راه، كه مىتابد به حيرت ماه، مى لرزد به غربت بركي، مى يويد يريشان، باد.

فضـا در ابرى از اتدوه
درختان سر به روى شـاتههاى هـم

- غبارآلود و غمكين -

رازواری را بـه كوش يكدكر
آهسته مىگوين.

لدى را بـى امـان در كو چههایى دور مىكوبتد.
جراغ خانهاى خاموس،
درها بسته،

كتار ينجره، نورى، نوايى نيست ...

$\square$

مكر امشُب، كسبى با آسمـان، با بِك، بـا مهتاب
ديدارى نخواهد داشت؟

به اين مرغى كه كوكو مـيزند تنها،
مكر امشب كسى چاسـخ نخواهد داد؟
مكر امشّب دلى در مـاتم مردم نخواهد سوخت

مگُ. آن طبع شورانگيز، خورشيدى نخواهد زاد؟ كسى اينگّونه خاموششى ندارد يالد ...

شـَفتانگيز نجوايىست!
در و ديـوار

به دنيال كسـى انگار
مىىردند و مىیرسند:
از همسـايـه، از كوحـهـه
درخت از مـاه،
مـاه از برگ،
برك از باد!

شب آخر

> محو شـِ بِ آخنَ، ذ سرد وا كن مرا مرا

عُمر دوياهاى دنيـايـى كَشت
رنتى دنياهانى رويا كن مرا.

مشت خاكى مـانَد از من در جهان
با ادب، تقديم دنيا كن مرا.

از كِلِ من كُل تمىيرويد به باغ
تا تو را كويم تماشا كن مرا.

صد هزاران سال ديكر، يك بهار
بوتهاء، بركى، به صحرا كن مرا!

كم شُدن در تيركىها نارواست
برتو يادى به دلها كن مرا.

تار و يودم ذرّه ذزّه مهر بود
هر كجا مهر است بيدا كن مرا!

## سمنزار



سمنزارىست ملك عشّق از نود و نوا سرشار بشر را كوش جان مىبايد و ذوق تماشا هم.

بيا تا بشُنوى آواى او رالز نسيم از برى برى بيا تا بنگرى آن نود راد در سنگ خارا هـم

خوشا آن ديده كز اين نور سازد جششّ دل روشـن خوشا آن جان كه با آوایى او كُردد هـمـآوا هم

سمنزار بهشّتآذين او در توست باور كن!
كه اين نيروى شيرينكار، بنهان است، بيدا هم!

سرى جون ما فرود آور به هايى عشّق تا هر دم، به حايت سر فرود آرد به لطف عشّق دنيـا هم.

## يرندكَان باغهاى نور

كتاب را كه باز مىىنى
دو بالِ يك بِنده را كشُودهاى

$$
\begin{aligned}
& \text { يرنذهاى كه از زمين } \\
& \text { تو را يه شُهرهانی دور } \\
& \text { تو را به باغهاى نور مـى برد }
\end{aligned}
$$

> ز هر كجا كه بكذرد
> به أرمغانى از خزد
> به خانهُ تو روشنى مى آورد.

كشـوده باد بـالهـاى مهر او كه جاودانه برفراز مـيچرد...

## كَلبانگكِ رهايىى

الى عيّق توام يرتوى از مهر خديـيـ دنيای من از يرتو عثّق تو طلايـي
من از همـه سو بهر تو بازو بكشايم
باشد كه تو بازآيى و بازو بكشايى

با ياد رخت، حال و هواى دكرم هست
تا مرغِ دلم شثد به هوايى تو هوايى!

هر كُوشَهاى از دل، ز ن نكاه تو، نكارين هر يردهای از جان، ز نوایى تو نوايى.

اي خندهُ شُيرين تو جانمايائ هستى


درياب كرفتار قفس را نفسى چنـد
اى نغـهُ جشُمان تو، كُلبانكِ رهأيـي.

# دستهاى ثُرُّل اند اين شاخهها 

$$
\begin{aligned}
& \text { آنجهَ راويرانگكِرِ يايِز درهم ريخت، } \\
& \text { غارت كرد، بُرد، } \\
& \text { آنجهه را سرمایى دی، }
\end{aligned}
$$

يك سر بهَ نأبودى سیرد،
وآنحِـه را كولاك بـهمن،

زير بـاى خود فشّرد؛
باز مییسازد بـهار.

ㅁ

تار و يودش، تشـنتهٔ سـازندكىست. در نهادش نيروى جانآفرينِ زندكَىست.

در تكايويى كران، بیهـایوهوست.
جهرهاش، رنكينكمانى از بهشتّت آرزوست. با نسـيمش، هرجه خواهى:

سبز و سرخ و
رنتك و بوست.
وين همـه آبادى و شــادى از اوست.

جاودان در كردش اسدت اين آسمان فصـل بعد از فصل مىگُردد زمان نيكِ مىدانى كذشتِ روز و شب؛ خود جه مـى آرد بـه روز مردمـان!

اين ميان، هر سـال از لطف بهار؛ بـا طلوع ارغوان،

بار ديكر مـشـود جانها جولت.
جاى غم، شـادىیست، جارى در وجود جأى خون، شوق اسست در ركها روان.

بـا يـيام دلكِشِ
("نوروزتان ييروز باد)!
بـا سرود تازءٌ
((هر روزتأن نوروز بال)؛
شـهر سرشـار است از لبخند،
از كل، از اميد
تا جهان بـاقىست اين آيين جهانافروز باد!

بوى جان مى آيد اينك از نفسهاى بهار. دستهـاى يركلاند اين شـاخهها، بهرِ نـثار.

جحون بهار الى همسفر!
الى راهي اين رهگذار!
همتى سـازنده از جانِ نفسهايتِ برآر.

## آشتى

آن شـاخة برهنئ كيـلاس
كز باد سردِ آخر باييز، مىىدميد،
با خندهُ بهار
باز از نسيم بوى خوش آشتتى شنيـ!

## با ققلم...

با قلم مىكويم:
ـالى همزاد، الى همراه،
ایى هم سرنوشت
هر دومـان حيرانِ بازیىهـاى دورانهایى زشت. شــعرهایم را نوشيتى

دسست خوش؛
الشكهايم را كجا خواهى توشتـ؟

# با ياد حسن كلنراقى <br> خوانندة ترانذ (ممراببوس)" 

## بوسهو آتش

در همه عالم كسىى به ياد ندارد
نغمـهسرايـى كه يك ترانه بخِوانَد، تنها با يك ترانه در همهُ عمر؛
نامش اينكونه جاودانه بمانَد!

صبح، كه در شهر، آن ترانه درخشيد
نرمي مهتاب داشت، كرمى خورشيد
بانكِ: هزارآفرين! ذ هرجا برشد
شـور و سرورى به جان مردم بختيد.

نغمه، يِيامى ز عشّق بود و ز بيكار
مشعل شبهانى رهروان فداكار
شعله برافروختن به قَلّه كهسار
بوسـه بهـ ياران، اميد و وعده بها ديدار.

خلق، بـه بانكِي ("مرا ببوس)" تو برخأست!
شـهر، بِه سـانِ (امرا بيوسِ) تو رقصيدا!
هر كه به هر كس رسيد تام تو بِسِيد.
هر كه دلى دانشت، بوسـه داد و بيوسيد!

ياد تو، در خاطرم هميشـه شـكفتهست كودك من، بـا (مرا بيوسِ) تو خفتهست

ملت من، با (مرا بيوسِ)" تو بيدار خاطردهـا در تراتئ تو نهفتهست.

روى تو را بوسهه دادهايم، چچه بسسيار خاك تو را بوسه مىدهيم، دكَربار

مـا همكى (اسوى سرنوشت)" روانيم
زود رسيدى! برو، ("خدات نكهدار.")
(هالهاه) مهر استا اين ترانه، بدانيد
بانكِ ارادهست اين ترانه، بخوانيد
بوسهُ او را به جهرهها بنشانيد آتش او را به قلّهها برسانيد.

در غار علىصدر همدان

## جهانِ شگفتى

> آوددركاهِ ينبه و آتش نديدنىست!
> آست

بر كلوى تماشا فشرده حنگ.
جنك است،

بر نكاه و نفس كرده عرصه تنگ.

يّيوند آب و سنك،

## وليكن

اينجا، در اين جهان شکفتى،
در سرزمين بُهت
هم ديدنىست، هم سخن از آن شنيدنىست

> كز هر خود هيش هيسه عجايب عالم،

اين هشتمين، به قطع و يقين در دل زمين،
اعجوبئ عجايب كيتىست!

صا مى نهه به عالم بندار:
انكار
صدها هزار معمـار
صدها هزار نقش
مدها هزار رنك،
هزاران هزار سال
قصرى عظيم ساخته در كوه.
با شكوه
از قطردهایى آب،
در سايهسارِ سنك،

## جانمايهاش: درنك!

> آب اسن برج! و باركاه و ستونها و سقفها

قطره قطره چكيدهست برزمين
سنگاست!
رفته رفته شُكفتهست در فضا

> افر عرصـانهأ خـيال! مجّم،
$\square$

سنكيندلان دهر، كجايثد
تا بنكرند همدلى آب و سنكا را
نيروى جاودانی مهر و درنك را
تأ بيش ازين،
جو ينبه و آتش،
اينكونه جاودانه نجويند جنك را.

از كتابٍ »تاصبح تابناكى اهورايى،


## مهربان، زيبا، دوست

## حشُـم در راهِ كسى هستم

كولهبارش بر دوشّ
آفتابش در دست،
خنده بر لب، كل به دامن، پيروز كولهبارش سرشار از عشت، اميد

آفتابش نوروز.
با سـلامش، شــادى

در كلامش، ليخند
از تفسهايش كُل مىبارد


مهربان، زيبا، دوست،
روح هستى با اوست!

قصـه سادهست، معما مشممار،
چشیم در راه بهارم آرى،
حشّم در راه بهار...!
|سیغ

# تقديم بم ملت بزرك ايران <br> و يرجمداران سرخرازش هروانه و داريوش كه تاجوانمردانه كشته شدند. 

## ستون سهنل

> يلى بود آن سرورِارجمنـ
> نمالِ حمـاسـه، ستون سهنّ

بـه بالا همانند سـهراب كرد ز زي

> كه بايد برانداخت بين بدى سـرایِا همـه فرّه ايِّدى

# دليرى همـه عمر ايرانيرست <br> درفش كرانقدر ايران به دست 

جو كوهى كران بود در سنكرش كه در راه ايران چیه ارزد سرش
كه اهريمنان بريغا دريغا دريندتيغ

به مأواى آن يل شبيخون زدند به تامردمى دشـنـه در خون زدند

سحر در كشوددند از آن قتلكاه به خون غرقه ديدند خورشيد و ماه

مشبك، تن از خنجر كين شـده تن همسرش دشنه آجين شده
كتمكارى ناجوان برد انمرد درد

بكير ایى جوان جاى سرو سهیى،
كه سنكر نبايد بماند تهى!

درفش سرافراز را برفراز،
كه تا جاودان باد در اهتزاز!

يادوارهاى از سى'ام تير .

> ركبار بیامان ...

هركز سبيدددمرا، اينكونَ سرخِ سرخ نديدم
ركَبار بیامامنِ قـساوترا

اينسان درازنانشنيدم

$$
\begin{aligned}
& \text { موج عظّيم مردم، } \\
& \text { جوشیان و دادخواه } \\
& \text { فرياد مـىكشيدند: } \\
& \text { *از جان خود كذشتيم } \\
& \text { با خون خود نوشتيه } \\
& \text { يا مركُ يا مصدق } \\
& \text { يا مرك يا مصدق* } \\
& \text { بَّواك اين خروش } \\
& \text { تا اوج آسمان خدا يركشيديد بود } \\
& \text { وآيا! به جانى باسـخ } \\
& \text { ركبار بيىامـان قساوت } \\
& \text { بانك كلولههانى منظم } \\
& \text { همرنك خون، رها } \\
& \text { آوار مـزهاهى بريشـان } \\
& \text { بر سنگفرشها. } \\
& \square \\
& \text { ركبار بـامـانِ قساوت، تمام روز } \\
& \text { بیيوند لحظهها را، } \\
& \text { از هـم كـسسته بود }
\end{aligned}
$$

موج عظيم مردم
با غرّشِّ: مصدق يبيروز أست
مصدق ييروز است
كوبان، جَو منجنيقي
ديوار پايدارى دشيمن را
درهـم شيكسته بود

يِروزى بزركَ بـه دست آمد
آن رهبر، آن يدر
آن دوز، الولين سختش اين بود:

- (الى همرهان، مرا


امـا بزرى ارتشـداران فرمـانده
اين وايسين وصيت او را
از ييم آن كه شورش و غوغا شود و يديد
در متتهایى سنكدلى، مصـلحت نديد
ناحار
با يَيكر تكيدهُ زندانكيّيدهاش

تنديس افتخار
همراه آرمان بزركش:
ايِران سربلند، ايران استوار
در دوستاى دورى
در خاك آرميد.

بسيار سـالها كه كذر كرد فرماندهانِ مغرور، اينك
در خاك خفتهاند
آنڭكونه بیىنشان كه توانى كفت
هركز نبودهاند و كلامى نكفتهاند.

امـا هنوز،
همواره و هميشـه
هر تيرماه، همهـهـهانى از صدايى تير،

- ركبار بـىامـان قساوت -

در كوشُ جانِ مردمِ آكاه
بيدار مىششود.

تا جاودان
حماسئ آن روزِ باششكوه

بيروزى ارادهُ مردم
در نسلِ، بـعدِ نسل
در برگ برك تاريخ
روشنن،
جو آفتاب،
بديدار مىشّود!

## راهيان مهر

## كويندهاى ظريف، بيُردوست، بيش ازين دريافتهست: كز چه بشّر رادو دست هست؛

$$
\begin{aligned}
& \text { ــ"(دستى، برایى آن كه برآرد نياز خويش } \\
& \text { دستى برایى آن كه بكيرد ز خلق دست!!") }
\end{aligned}
$$

* نام گُرينده شُعر را نسناختم أما شسعر جنين است: دانى كه جرا خـدا تو را را داده دو ديـت من معتقدم كه اندر آن رازی هست بك دسـت به كار خريشتَن بردازی با دست دكر ز ديكران كيرى دست.

اينگونه مهرورزیى و يندار نيك و عشّق جز در ميان مردم ما تا بـه اين زمان هرگّز به هيمع شـهر و ديارى نبوده است.

انديشُهُ مـبت و خدمت بـه ديكران نقش و نكارِ بافته بـا تار و يودِ مـاست آيين خيرخواهى و يارى و مردمى با خوت مـا سرشته روان در وجود مـاست.

يروردكان مكتب مهر و مصيتيم
مـا راهيان عشتّ و "هو اخواه خدمتيم"، بانكِ بلنِبِ شـــعرِ "بنى آدم،
اعضلاى يك يِيكرنده
آوای مهر سـعدىست.
وز اين ديـان، بال بـه عالم كشوده اسـت،
اين راه و رسـم مردم الين مُلك بوده است.

هر روز بامداد كه همراه آفتاب تور و نشـاط و شـود و سرور و نويد هست

آن دم كه دستهـاى تو در كار زنـكي
سرششار از تلاش و توان و اميد هست

با خويشتن بكوى:<br>ــدستى براي آنكه برآرم نياز خويش<br>دستى برای آنكه بكيرم ز خلق، دست.

خبر

جهان بر از خبر است
درين كرانه كه ماييم روز و شبب، ده بار
خبر:
حوادث خونين و جنك و شور و شر است

# خبر: <br> تجاوز، بيداد، انفجهار، فرار <br> كلولهباران، زنذان، تهاجم و كشتار 

سياهْتامهُ ناسبازكارى بشّر است
حكايت ستم آدمى بهـ يكدكر است.
ميان موج خبرهانى تلخ وحشتناك،
ـكه ميزند به روانهایى ياك تيغ هلاكا
به خويش مى
خوشـا به حال كسى
كه در هياهوى اين روزكار كور و كر است!

به زير بارِشِ رخدادهايى ناهنجار هميشه در دلم اين باور، اين يقين، كهه زمين

- زممين كمششده در يرددهاهـاى دود و غبار هنوز دوست داشتتنيست هنوز بذر مـحبت به سينه كاشتنىست.

هنوز در دل خاموش درّههاى غريب
يرندهالى و درختى، كل و كياهـى هست
براى مردم آواره الز مصايب جنكا
 بناهكاهـى هست
هنوز راهى غرق هستبدن در بهشت بیىخبرى

به روستاهايـي در دوردستـهاهـاى جهان به روى قلةّ يربرف كوهـهاى بلى بلث هنوز آب نيالودهايى توانى ديد
هوای باك نيازرددهالى توانى يافت
口
هنوز ازليخند
نشانههايى بردوى كودكان تيداست

$$
\begin{aligned}
& \text { جو روزكار قديم } \\
& \text { سحركهان آنجا } \\
& \text { خروس مىخواند }
\end{aligned}
$$

هنوز دهقان در يشت كاو، ميراند
هنوز عشّق همانكونه كرم در تكويوست

هنوز قصـه فرهاد و ناز ششيرين است هنوز صـحبت ليلا و عشتق مـجنون است

ز ششرم كلكون است
هنوز دِه ز خبرهانى تلغ بى خبر است.

## غروب

## سرخ، حون رنكِ جوانى رنك شادی، <br> رنك شـوق <br> آسمـان، تا بيكرانهاى افق <br> در آتش است. <br> لابهلاى لالهزارانِ شُفق،

# اشك خورشيد اسـت؟ <br> يا خون شُقايق؟ <br> سرخِ سرخ 

شـعلهها تتد و بلثذ و سـركش اسست.

لحظههايى سرخ، حيندارى كه نيست هيجّ جز آتش به كيتى كوهرى!

ساعتى ديكر نمىيينى به جاى زآن همه آتش بـهجز خاكسترى

ㅁ
اين كذشتِ حسرتآآميز زمـان ضربههـا مى آورد بر من فرود

كر نكاهم ساكت و خاكسترىست جاى آتش، دود در او هست! دود.

آفتابى مىكتد در من غروب شـعلههايـي مىـيشود در من خموش سرخهايى مىشُود در من كبود.

## روح باران رابتو

> تشنه كامانيم! الى ابر سياه!
> بر لب ما قطرهاى ايئار كن

خاك، لهله مىزند، خورشيد تيغ
چشیمههایى خشك را سرشار كن

PV روح باران رابكو,
دشت خشكيدهست و دهقان ناميد،
رودهاى خفته را بيدار كن

باغ ثرّمردهست و غمكين باغبان
اين بسراسر خار را كلزار كن

روح باران را بكو ایى تابناك
بحر راسرريز كن، دكبار كن

جان مـا رازين يليدىیها بشُوى!
كار كن! ایى ابر نيسان كار كن.

## شهنامه حه مییگفت

اين دفتر دانايى، اين طرثه رهآوردد،
الهام خدايیىت كـي (افردوسى توسى) از جان و دل آن را بيذيرفت،
با جان و دل خويش، بياميخت،
بياراست، بيبرورد؛

ده قرنِّ، فزون است كه در يهنئه كيتى
ميدان شُكوهش را،
كس نِيست، هماورد!

ده قرنِ ازين بِيش
آيا چهـ كسـى ديد كهه اين مرد
با آتش ينهانش
با طيع خروشانش
سیىسال، شـب و دوز، جَهها كفت، جچهها كرد.

امروز، هنوز از يسِس ده قرن كه اين ملك
در دايرء́ دوران كیتتهست،
آـيا چِه كسى داند سیى دسال در آن عهد
بر اين هنرى مرد سخنود چه كذشتهست؟

انكيزهاش از كفتن شهتامه جه بودهست
سيماى اساطيرى ايران كهن را
آن روز، حرا كرد ز رخسار زدودهست؟


مىديد وطن را، كه سرإيا همه درد است. مىديد كه خون در رك مردم
افسرده و سرد. اسـت.
آتشتكدهـا خاللي خاموش
آزادى لدر بند
ليخند فراموش
بيكانه نشّستهست بر اورنگ
از ريشـه دكرگكون شـده فرهنكـ...
مىكفت كه: ـ "(هنگام نبرد است")
با تيغ سخن دوى بـان ميدان آورد.

ستى سـال بـه بيكار، بِر آن يَيمان، پيميد جان بر سـِِ ييكارش فرسود و نياسود وجدانش بيدار ايمانس روشن

جانمـائ شـعرش همـه اليرانى و ايران طوهار نسبتامـهٔ كردان و دليران نظمى كه يـى افكند، كاخى كه بنا كرد!

شـهنامـه به اليران و بـه ايرِانى مى كفت: ـيكـ روز شمـا در تنتأن كوهر جان بود!

يك روز شـما بر سرتان تاّج كيان بود
وان برحممتان رايت مهر و خرد و داذ
افراشتته بر بام جهان بود!

شهـنامـه به آن مردم خودباخته مىگّفت،
بار دكر آنكونه توانمند، توان بود.
$\square$

اين دفتر دانايي،
اين طرفه رهآورد
الهام خدايـي
فرمان اهوراست؛
روح وطن ماست كه فردوسى توسى
با جان و دل خويش بياميخت، بياراست، بيرورد؛
آنگاه چنين نغز و دلافروز و دلاويز
در بيشُ نكاه همه آفاق بكسترد.

## شهر

## اين صبحِ تابناك اهورايـي <br> نوباوء ((طراوت)" و (ليخند)، است

> اين بامدادِ ِـاك بهشتآسا
> آيينه جمال خداوند است

يّيزوزهكون سیهر درخنـانش
جون آسمـانِ آخرِ اسفقند است

# آنگَونه شُستهـ رُفته كه از اين دور رييدا در آن شنكوه دماوند است 

مهرى كها از نسيم رسد بر كل همتاى مهر مادر و فرزند است

> كويى كه تارويود طييعت نيز
> از لمف اين مشاهده خرسند است
آيا نسيم، روح مسيحا نيست
كز ذزّه ذرّه زندكى آكتده است؟

دردا كه با برآمدن خورشيّيد ديكر نـه آن صفاى خوش آيند است

ديكر نها اين تبسم شيرين است
ديكر نها اين ترنم دلبند است

روز است و كرمتاز دغلبازان
در عرمـأ تقلب و ترفند است

$$
\begin{aligned}
& \text { روز اسست و هاكى و هوى رياكاران }
\end{aligned}
$$

بازارِ حیند و چون چچیاولهـا تا: خونبهائى جان بشر حند است؟

بس كونهكون فريب، كها ايمان است
بس كونهكون دروغ كه سوكند است

غارتكرى به باديه اين سـان نيست
نه، نه، كها اين و آن نه همانتد است

تأ شب همين بساط فراكير است فردا همين روال فزاينده است
با آه آن طلوع روشن تيره زيبا ييونداست

اين صبح و شام مىيكذرد بر ما
اما بلای جان خردمنذ است.

## كَرماى عشق

با خون اين و آن نفسى مینمنم هنوز

$$
\begin{aligned}
& \text { از خون تابناك و طربناك و حـاك خود } \\
& \text { يك يا دو قطره شـعله كشد در تنم هنوز }
\end{aligned}
$$

كرماي عشق تاخته تا مـغز استخوان شـعرم شرار اوست اكر روشنم هنوز

بركى به شطـاخسار صياتم نمانده اسـت خار حمن گرفته بـه كف دامنم هنوز

از صحصبت و صفاى تو دل بر نمىكتم
وز دست دل بـه جانِ تو جان مىكتم هنوز.

## Fَلبانگك جهانتاب

> سـلامم را جوابيى ده كه در شهر تو مهمـانم غبارم را بيفشان تَا به هايت جان بيفشانم

بيرس از خود كجا بودى؟ كجا هستى؟ جیه مى جويى
نكاهم كن چهَ مىكويم، سخن بشنو، چچه مى خـوانم

درين ساحل چچه مىكردى ازين دريا چیه آوردى؟؟ به شـهر خويستن بازآ كه من بيغام ايرانم

سخن كويد وطن باتو جنين روشن كه من باتو صفاى اين چمن با تو مخواه اينسان بريشانم

ز گكلبانگ جهانتابم چیه آتشهاست در دلهـا نمىكيرد چرا در تو، نمىدانم، نمىدانم.....

## باكاروان صبح

> گم كرده راه
> در تتكءّ غروب
> از با درآمديم

از دست داده همرهى كاروان صبح!
ㅁ
شبب همجو كوه بر سرِ ما ريخت آوارى از سياهي اندوه

$$
\begin{aligned}
& \text { مـا سر بـه زير بال كشّيديـم } \\
& \text { تاكى، كجا، دوباره برآيد نشـان صسبح } \\
& \square \\
& \text { ياسـى ز شب نرفته هيولایى تيركى } \\
& \text { نطع كران كشود } \\
& \text { تيغ كران كشیيد } \\
& \text { تا جشتـم باز كرديم } \\
& \text { خون روى نطع او بـه تلاطم رسيده بود. } \\
& \text { كهاهاه، آه، انكار } \\
& \text { جشت ستارهایی } \\
& \text { از دوردستهـا } \\
& \text { پیِيغام مى فرستاد } \\
& \text { خواهيد اكر ز مسلـخ شب جان بـر بريد } \\
& \text { خو اهيد اكر دوباره بـه خورشيد بنگريد } \\
& \text { از خواب بكذريد } \\
& \text { از خواب يكنريد } \\
& \text { الى عائققان صبح! }
\end{aligned}
$$

هر یند عمر شوم تو ایى نابيكار شبب بر مـا كذشت تلخْتر از صد هزار شب

باكاروانصح

من، با يقين روشنن،
بيدار، حـايدار
تا بانگ احتخـار تو هستم در انتظار
آغوش باز كرده سوى آسمـان صبح.

## آوازهاى شاد

> يك روز، بیىمان
> آوازهاى شاد رهايى،
> ازين قفس

يريواز كرد خواهد،
تااوع آسمان
بييروز، سربلند
دلبستكان دانه ندانم در آن زمان
يّرواز راحكونه
به خاطر مىآورند!


## ستاره و...

تا سحر از جشت ديوار شُب، اين ديوار ظلمت يوش

$$
\begin{aligned}
& \text { دم بهدم بيغام سرخ مرك } \\
& \text { مىرسد بر كوش. }
\end{aligned}
$$

من به خود مى مييجم از يزّواك اين يِيغام
 من فزو مىريزم ازهم.

مـىشكافد قلب شـب را نصرهُ ركَبار
مىيجه از هر طلرفـ صدها شـهاب سـرخ، زرد
وز يـى آن نالههایى درد
مىیيحـد ميان كوحهههاى سرد
زيز اين آوار

خوابند يا بيدار
جشـم مىدوزم بهه اين ديوار
اين ديوار ظلمتيوش
وز هـجوم درد
$\square$
آد! آنجا:

هر كلوله مـيشود روشن يك ستاره مـشـود خاموش!
Mrovar ar

# در دشت آسمان 

> ديشتى بر از سييدكدفه،

باغى ير از جراغ
ديدم كه نور بر سر عالم فتُاندواند

> از يشت ميلكهاى قفس، كقتم:
> ایى دريغ
> دلها جكونه اين همه تاريك ماندهاند.


## نيايش

آتتابت

آسمانت
ــكه ز خمخانه »حافظه قدحى آوردهست
كوهسارت
ـكه بر آن همت (فردوسى)" ير كستردهست

بوستانت
ـكز نسيم نفس (اسعدى)" جان برورددهست همزبانان مناند.
مردم خوبتو، اين دل به تو يرداختكان
سر و جان باختكان، غير تو نشناختكان
بيش شمشير بلا قد برافراختكان، سينه سبرساختكان مهربانان مناند.

تفسم را ير يرواز از توست به دماوند تو سوكتد كه كر بكشايند

بندم از بند بييند كه:
آواز ازتوست!

همه اجزايم با مهرتو آميخته است همه ذراتم با جان تو آميخته باد

خون ياكم كه در آن عشّق تو مى جوشُد و بس تاتو آزاد بمانى به زمين ريخته باد!
lros

## آفتابوگّل...

من و شُب هر دو بر بالين اين بيمار بيداريم.


يريشانيم، دلتنكيم به خود بيجيدهتر، از بغضِن خوتينِ شُباهنگيم.

## آتناب , $0.4 \quad$.

هوا: ذَم كرده، خون آلود، آتشخيز، آتشريز،
به جانِ اين فروغلتيده در خون، آتش تب تيز!
 كه او را دششتهآجين كرده دست دوست يادشمن وكر باور توانى كرد دستِ دوست با دشُمن!
*
جهان بيمهر مىماند كه مىميرد مسيحايـي نكاهى مىشود ويران كه مى الرزد به دنيايـي *

من اين را نيك ميدانم، كه شب را، ساعتى ديكر،
 شـب آيا هيـِّ مىدياند كر اين بدحال، نماند تاسحركاهان، -زبانم لال، جهان با صد هزاران آفتاب و وكُ، دكر در حشـَم من تاريكِ تاريك است جِون امروز...

رساتر ازفرياد

مكرَ رِسَم به كلامى:
رهاتر ازآتش،
رساتر از فرياد،
فراتر از تأتير،
 كذر كثد جون تير! وكر به دل بنشانی، نَيرسى از يولاد، تترسى از شُمشیير؛
كتابيهای جهان را ودق ورق كشتم!

به بركَ بركِِ درختان، به سطر سیطرِ جمن،
نــانهها كفتم.
ز مـهر يرسيدم.
به مـاه ناليدم.
ستارهها را شّبهـا به همدلى خواندم. بـه بالي بـاد بـه سرجشمــهُ افق رفتـم.
به بـال نور، در آيينَّ شفق كشتم.

شبّ، شُسباهنكي
درونِ تاريكى
نشسست و حق... حق...زل!

$$
\begin{aligned}
& \text { صدالى خونيتش، } \\
& \text { ز هفت يردئُ شب، } \\
& \text { كذركتان جون ثير! } \\
& \text { رهاتر از آتش، }
\end{aligned}
$$

رساتر از فرياد،
فراتر از تأتير؛
به من رسيد و هـمآوازِ مرغِ حق كـّتم!
irav سهريور



 نمىيذيرمب.
تشنه در آب

> با شاخههاي نركس،
> شمع و جراغ و آينه،
> تنكِ بلور و ماهي،

نوروز دا به خانأ خاموش مىيرم،

هر جنثّ،
رنكينكمانِ لبختد،
در آستانِ خانه نباشدن

> هر جند، در طلوع بهاران،
> در شهر، يك ترانه تباشثد.

شمع و جراغو و آينه و كُل، انكيزههایى شادند. يا خود به قول (״حافظه؛: (مجموعةء مراد.)"

امّا در اين حصار بلورين،
يك ماهي هراسـان، زندانىست!
هر جند آب شاكش،
مانتد اشك
آوازهاي حند در بينه،

بروازهاى نور!

در جمـِع شمـِ و نركس و آيينه و جراغ، اين ماهي هراسان، در جستجويِ دوزنهای، تُنِي تَتَ را،

ـبا آن نكادهايى يريشان -
يّيوسته دور میززند و دور میىزند.
امـا دريجهانى به رهايـي،
ييدا نمىكت!

من، از نكاه مـاهى، در تنكناى تُتك،
بىتاب مىشتوم.
وز شـرمٍ اين ستم كه بر اين تشنـه مىدود؛
انكار بيش ديدء́ او آب ميشوم!

جون باد، با شتاب،
از جأى مىيرم.
زنداني حصارِ بلورين را،
تا آبدانِ خانِّهِ خاموش مى برمـ
آرامتر ز برك،
مىيخشمش به آب!

مى بينم از نشاطِ رهايى،
در آن فضـاى باز،
برواز مىكند!

آزاد، تيزبال، سبكروح،
سرمست،
بر زمين و زمـان ناز مىكت!!

تأدر كِشد تمامي آن ششهد را به كام، با منتهاى ششوق دهـان باز ميكند!

هر چغذ
ديوار آبدان، خزه بسته
باشويهها خرابب، شيكسته، وان راكدِ فسرده درين دوزكارِ تلخ،

ديكر بـه خاكشير نشسـته!

اين آبدان اكر نه بلورين،


امـا جهانِ او، وطن الوست.
اينجا، تمامِ آنچه در آن موج مىزند
بيوندِ ذرّههايِ تن اوست.
آه آى سرابِبِ دور!
مـا را چچه مىفريبى،
با آن بلور و نور؟!

## بسته...

وقتى ستاره نيز
سوسوى روزنى به رهايی نيست.
 با آن نكاه غمكين

تأزرفي آسمان را
مىكاويد؟

آنكاه، باز مىكتُت، نوميد، و
مىكريست!

$$
1 r \Delta s
$$

در روزهايى كه خرمشهر در دست بيگانگان بود.

## يكك نَفَس تازه

ایى خشَمِ به جان تآخته توفانِ شـر شـو ایى بغضِ كُلْ انداخته فرياد خططر شـو.

ای روي برافروخته، خود يرجم ره باش! الى مشت برافراخته، افراختهتر شو.

ای حافظِ جانِ وطن از خانه برون آى


كر شـعله فرو ريزد بشتاب و مينديش
ود تيغ فرو بارد ای سينه سبیر شو!

خاكِ يدران است كه دستِ دكران استـ! هان الى چسرم، خانهنكهار يدر شو.

ديوارِ مصييتكدئ حوصله بشكن، شرم آيدم از اين همه صبر تو، ظفر شو!

تا خود جكرِ روبهكان را بدرانى
جون شير درين بيشه سراياى جكر شو.

مسِّار وطن را بهَ قفـا و قدر ایى دوست
خود بر سِرِ اين، تن به قضـا داده قَدَر شو!

فرياد به فرياد بيفزاى، كهه وقت است،
در يك نفس تازه اترهاست، اتز شـو!

يك نفس تازه 010
اليراني آزاده، جهان چشتم به راه است ايرانِ كهن در خطر افتاده، خبر شو!

مشتى خس و خارند، بـه يك شـعله بسوزان
بر ظلمت اين شـامِ سيهنام سـحر ششو! 1409

## غير از مهر تو...

الى عشق به جز تو همدمى دارم؟ نه يا جز غفِ تو، دكر غمى دارم؟ نه بااين همه زخمهایى كارى كه زدیى

غير از مهر تو مرهمى دارم؟ نه

#  

> آيا اجازه دارم،

از بایى اين حصار
در رنك آن شنكوفه شاداب بنكرم
وز لاى اين مُشُبَّكِ خونينِ خارخار،
ـاين سيم خاردارـ
يك جرعه آبٍ حشمه بنوشّم؟
"بيرون، جلوى در "،

جندان كه مـختصر رمقى آودم به دست، در بـاي اين درخت، بياسايمّ، آيـا اجازه دارم؟!

> يـا همحتان غريب، ازين راه بكخرم،
> وين بغضِ قرنها (پتتوانی") را

جون دشتنه در كلقي صبورم فزو برم؟

در سـايهزارِ تهنهُ اين خيمـهُ كبود، خوش بود اكر درخت، زمين، آب، آفتاب، مال كسبى نبود! يا خوبتر بكويـ؟؟ مـالِ تمامِ مردمِ دنـيا بود!

دنياى آشنـايان، دنياي لوستان،
يك خانهٔ بزرك جهان و،
جهانيان،

1. بيرون جلوى در، نام كتابي است از ولفكانك بر رشرت نويسنده: آلهانى.

بسته به هـ تار و يودِ جان!
با هـم، براى هم.


در آن جهانِ خوب؛
در دشتههای سرسبز،
برجين آن افق!
در باغهاى يِركُ
ديوارِ آن نسيم،

با هر جوانه جوششسِ نود و سرورِ عشُق،
در هر ترانه كرمى ناز و نوای مهر،
لبخند باغكاران تابنده حون حراغ،
كلبانكِ كشتوردزان،
يوينده تا سـيهر؛
مـا كار مـىكنيم.


با حهرهههای شاداب حِون باغ نسترن، با ديدكانِ سرشار، از دوست داشتّن!

ما عشق مىفشيانيم،
جون دانه در زمين.

ما شـعر مىسراييم،
جون غنجه بر درخت!
همتاى ديكرانيم،
سرشار از سرود،
از بند رستكانيم
آزاد، نيكبخت...!
iros

$$
\begin{aligned}
& \text { در باسخ دوستى آزّادیخواه و ايران دوست كه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تشريق به رفتن مينمود. }
\end{aligned}
$$

## ريشه در خاكى

تو از اين دشتِ خنتكِ تشنه روزى كو كـ خواهـى كرد و اشكِ من تو را بدرود خواهد كفت.

نكاهت تلخ و افسرددست.
دلت راخارخارِ نالميدى سخت آزرددست.
غم اين نابسامانى همه توش و توانت راز تن برددست!

تو با خون و عرق، اين جنكلِ حِّمرده را رنك و رمق دادى. تو بادست تهى با آن همه توفان بنيانكن در افتاديى تو را كوحیدن از اين خاك، دل بر كندن از جان است! تو را بـا برك بركِ اين چممن چيوندِ پِنهان است.

تو را اين ابِِ ظلمتكسترِ بِرحمٍ بِىباران، تو را اين خشَكسالىهـاى يـى در يـي، تو رالز نيمه ره بركتيتن ياران، تو راتزوير غمخواران، زـا افكتد! تو را هنكامامه شوم شُغاللان، بانتك بىتعطيل زاغان، در ستوه آورد.

> تو با يِيشاني ثاكِ نجيبٍ خويش، كه از آن سوي كـدمزار،
 تو با آن كونههایى سوخته از آفتأٍِ دشت، تو با آن جهرة́ افروخته از آتش غيرت،
ـكه در چشُمان من والاتر از صد جامِ جمشيد است،

تو با چششمانِ غمبارى،

اينك حسرت و افسوس، بر آن
سايه افكتدهست خواهـى رفت.
و اششِ من تو را بدرود خواهد كفت!

من ايتجا ريشـه در خاكم.
من اينجا عانشق اين خاكي از آلوديكى باكم.
من اينجا تا نفس باقىست مىـمانـ.
من از اينجا چچه مى خواهم، نمىددانم!
اميدِ روشنايیى كرجه در اين تيركى ها نيست،
من اينجا باز در اين دشتِ خشكِ تشتنه مىرانم.
من اينجا روزى آخر از دل اين خاك، با دستِ تهى
كّل بر مى افشــانم.
من اينجا روزى آخر از ستيغ كوه، جون خورشيد. سرود فتح مىخوانم،

و ميدانم
تو دوزى باز خواهى كشّت!
rror

## اميركبير

> رميده از عطشُ سرخِ آفتابِ كوير،
> غريب و خسته رسيدم به قتلكادِ امير.

زمان، هنوز همان شرمسارِ بهتزده، زمين، هنوز همين سختجانِنِ لال شدهـ،

جهان هنوز همان دستبستئ تقدير!
هنوز، نفرين مىيارد از در و ديوار.

$$
\begin{aligned}
& \text { هنوز، نفرتاز چادششاهِ بدكردار } \\
& \text { هنوز وحشت از جانيانِ آدمخوار } \\
& \text { هنوز لعنت بر بانيان آن تزوير. }
\end{aligned}
$$

هنوز دستِ صنوبر به استغائه بلند،
هنوز بيدِ بِيشيده سر فكنده به زير، هنوز همهمةُ سروهها كه: (الى جلاّد! مزن! مكش! جه كنى؟ های؟!
ایى حليدِ شُرير!
حكونه تيغ زنى بر برهنه در حمام؟
جكونه تير كشايى به شير در زنجير!؟؟

هنوز، آب، به سرخى زند كه در ركِ جوى،
هنوز،
هنوز،
هنوز،
به تملره قطره كلكونه، رنك مىكيرد،
از آنجه كرم چچكيد از ركِ اميركبير!
نه خون، كه عشق به آزادكى، شرف، انسان، ته خون، كه دارووي غمههاي مردمِ ايرانٍ
نه خون، كه جوهرِ سيّال دانشّ و تدبير.

هنوز زاري آب،
هنوز نالهُ بالد،
هنوز كوشِ كِرِ آسمـان، فسونكـِ يِر!

هنوز منتظرانيـم تا ز كرمابه
برون خرامى '، الى آفتابِ عالمكير.
(انثّيمن تو نه اين كنجِ محنتآآبادست


به اسسب و يیل چیه نازیى كه رخ به خون شستتن،
درين سراجهُّ ماتم يياده، شُـاه، وزير!
جون او دوباره بيايد كسى؟؟
ـمحال... مـحال...
هزار سـال يمـانى اككر،
جه دير...

جه دير...!
1491
 r. بـيت از حانظظ شيراز تضمين شـده الست. (اوتنى امير ازگرمابه بيرون آمدا!)

## بادبان بر كوه

> آسمان، جون رود،
> از فراز دره تآ آن سوي درياي كي كران مىرفت.
> وز نشيبِ كوها
> جشَم من دنبالِ رودِ آسمـان مىرفت.
"تاكجا سر بركنم)، خودرا،
در آن بيروزهُ جارى رها كردم!

خوشتر از مـاهى شنـا كرد م.

رازِ هستى را

كر حَه من تاريك و، او ابهام مطلق،
باز مى جستم.
زورقِ انديشه تا كردابهایى بینشان میرفت!

جشثـم من، دنبال رود آسمـان،
راهـى همين تا دشت و دريا داشت
هر كه جهون او بادبان بر كوه مىافراشتا
راه تا تايان دنيا داشت
بال در بالِ زمان مىرفت!

آفتاب از گردش خِ خود خسته برمىكتشت. من، درآن گّرفا،
درآن يِيج و خمٍ دلتنگ، مى مـاندم.
آبي زايندهُ هر دم فزاينده،


مهرماه

## درختو پولاد

صدها درخت افتاد، تاين برج يولاد، سر بر كتُيد،
انى داد ازين بيداد فرياد!
ديگر، حِرستو، گل، حمن، يرواته، شُمشـاد؛
رفتتد از ياد...!
فرداست، ـخواهى ديد ـكز اينكونه، هر سوى،
انسان هزاران برجِ يولادين برافرانتّ.

فرداست، -مىيبنى ـكه با نيروي دانتّ، هـم آب را دوخت! هم سنگ را كاشتّ!

آنك!
بين!! از حـايكاهِ ماه برخاست، -جون زنكيانِ تيغ در مستت، (\#ناهيد) راكشتا
("بهرام)" دابر خاك انداخت!
"خورشيده) رااز طاق برداشت.

# -ايى سايبانت برج يولاد، <br> تاج غرودت بر سر، از خودكامكى مست! كارَت، نه آن <br> راهت، نهاين است. 

فرزانه استاد!
با من بكو، در عمقِ اين جانهاى تاريك، كى مىتوان نورى برافروخت؟ يـا دوى اين ويرانهها،
كى مىتوان صلحى برافراشت؟!

ایى جنگلِ آهن به تدبير تو آباد!
كى مىتوان در باغ اين جشـمـان كَريان،
روزى نهال خندهاى كانشت؟

جانى به چنتگ آوردن ماه،
يـا ينجه افكندن به خورشيد،
كى مىتوان،
كى مىتوان،
كى مىتوان،
دلهاى خونين راز روى خاك برداشت؟!
irs.

> براى مادرم

در آ يينهُ اشكك...

بى بتو، سیى سال، نفس آمد و رفت،
!ين كرانجانِ ِيريشانِ ِيُّيمان را.

كودكى بودم، وقتى كه تو رفتى، اينك، يِيرمردىست ز اندوهِ تو سرشـار، هنوز.

شـرمسـارى كه به ينهانتي، ستى سـال بـه درد، لر دلِ خويش گُريست.

نشّد از كريـه سيكبار هنوز!

آن سيهدستِ سيهـداسِ سيهـدل، كه تو را،
جین كُلى، بـا ريشُـه،
ازَزمينِ دلِ من كتد و ربود؛
نيمى اذ دوِِ مرا با خود برد.
نشـد اين خاكِ بـه هــ ريـخته، هموار، هنوز!

> سـاقهانى بودم، يتخيده بر آن قامتِ مهر،
> نأتوان، نازك، تُرّد،
> تتدبادى برخاست،
> تكيـكاكاهم إفتاد،
> بركـهايـم ئزّمرد...

بيىتو، آن هستي غمكين ديكر،
بـه چجه كارم آمد يـا بـه چه دردم خورد؟

روزهـا، طى شـد از تنهايى مـالامالن،
شب، همـه غريت و تاريكى و غم بود و، خيال.

همـه شُب؛ شهر هُ لرزانِ تو يود، كز فراسـوى سیهر،
كرم مـي آمد در آينئ اشثك فرود.
نقش دوى تو، درين چشـمه، يديدار، هنوز!

تو كتشتى و شتب و روز كذشت. آن زمانها،
بـ اميدى كه تو، بر خواهـى كُـَـت،
هِای هر پِنجره، مـات،
مى نـتُستم به تمـانشـا، تتها،
كاه بر يردئأبر،
كاه در دوزنِ مـاه، دور، تا دورترين جاها مىرفت نكَاه؛ باز مىگيتتم تنها، هيهات! خششتمها دوختهام بر در و ديوار هنوز!
 مرغِ تَنها، خستّه، خونَ آلود. كه بهه دنبال تو پريّر ميزد، الز نفس مى افتاد. در قفس ميفرسسود،
نالههـا ميكتد اين مرغِ كرفتار هنوز!

در آيينة اشكـ...

رنگگِ خون بر دم شُـمـيُير قضـا مـى بيتم!
بوي خاك از قدمِ تُتْ ذمـان مـيشنوم!
شـوق ديدار توام هست،
حه باك
به نشيب آمدم اينك ز فراز،
به تو نزديكترم، مىدانم.
يك دو روزى ديگر،
از همين سـاخهُ لرزان حيات،
يركشـان سوى تو مىآيم باز.
دوستتت دارم،
بسيار،
هنوز...!

## فكر از: برتولد برشت شاعر آلمانى

## از ما باگَشت يادكنيد



ما كه مـيخواستيم نيكى و مهر، حكم رانتد در جهان باهم.

شور بختى نكر كه در همـه عمر، خود نبوديم مهربان با هم!

ای شيمايان! كه باز مىكذريد بعد مـا زير آسمان با هم.

كر رسيد آن دمى كه آدميان، دوست كتشتد و همزبان با هم.

آن زمان، با كذششت ياد كنيد، يادِ نوميد رفتكان! بـا هـ!

## جهرهايران زمين•

نسيم، بوسه به رخسار تو غتجه داد، سحر
تُكفت غنحّه و كل شد!
لطيف و تازه و تر
فرشتكان بهسر كل، ز دانئ شينم،
ستاره باحیِيدنـ.

 بـه ميزبانى يروانتهها درخشییدند. زسـازِ بـاد و نوالى یرندكان، سرمست، درختهها بكهمن، شُـأدمانه، رقصصيدند! و جشن زادن كُل را (دبهار) تاميدند.

چیه مايه شـور و سـرور است در تولد گّل، كه شغر، جشین كرفته است، غرقَ در آذين، كه چچهرهها همـه شـاد اسـت و جامـهها رنگين، كه بام و در، همـه نور است و خانهها روشُن كه بوسعههها همـه كرم استت و ختدهها شیيرين، كه سينهها همـه بِمههر و آرمـانها بـاك، خوش است چهره́ ايران زمين درين آيين. ㅁ
 تو نيز دست برافنــان، بكو، بخند، بيين!

براى همه بارسى زبانان جهان

## هارسی

## زادكاه مهر بود و مهر آيين كشورى

 حون درخشان كوهرى در يهنه يِهناورى ロجایىجا، در سرزمينهای فراخش، مردمانى یاكى جان
**. اين نـعر در مجله بخارا در سال IYVV بمجاب رسيده است.

كونهكون آيين و دين
كونهكون آداب،اما يكزبان
حارسى، جان مـاـِه همبستگىشـان بود
口
دستها در دست هم، در جانشـان مىتافت
آفتاب دوستى، با كَرمى جان چرورى

نور يك فرهنك مىتابيد بر دلهايسـان
لاجرم سرشار بود از عشق، از آزادكى دنياىيشان
بر جكاد سرفرازیى جایشان.
$\square$
سرزمين سرفرازان بود، (اميان) تأم او
ههرورزان جرعهنوش جام او
كشورى چشـّ و جراغ خاوران
سرزمين نيك انديشان و ياكان جهان
نيك كفتاران،
نيك كرداران،
كشور نامآوران با مردمِ نامَآورى

اين ميان بيكانكان،
در كمين بودند با ترفندها

رخنهها كردند از راه زبان،

دستها الز هم جدا
اشيكهها شـد جانشين خوشترين لبخندها...!

آه، آى همزبانان، همدلان، افتاده دور!
آد الى از كاروان جا مـانده،
حيران، ناصبور!
روزكار سرفرازیهايت آيا آرزوست؟

هارسى را ـاسـدارى كن، اكر دانــوردى.

صد هزاران جان•

آب و خاك و باد و آتش، دم بهدم
خوش مى آميزند با اجزاى هـم

من نمى دانم چه با هم مى كتنت
آنجه مىيبينى فراهم مىكنتن


تازهها زآنجا كه بايد مىىسند كهنهها آنجا كه بايد مىدووند

مد هزاران جان، بههم آميختّد
تا كه طرحى از من و تو ريختند

ایى كه سنكى بر دل من مىزنیى
چششّ دل واكن كه خود را نشنكنى
-ياد آوران•

جه حال و دوز خوشیى داشت آدمىي، آن روز
كه روى شانانه او بيل بود جانى تفنك
درخت و كندم، مهر و اميد مي
نه تلفكامى و وحشت، نه زشت نامى و و نتك
تو خود بهياد حَه افتى از تبسم كل؟

تفنكها همه يادآوران تابوتاند
 جهانيان همـه قربانيان باروتاند
 دو نوجوان مسلسل بهدست استادنست نه جارسوى جهان، هر خبر ز نوع بشر برادرى كه بهتير برادر افتادهست

سرم فداى تو ای بيرمرد بيل به دوش
كه تارويود تو در كار آب و آبادى
نيينمت دكر الى نوجوان تفنك بهدوش
كه دسترنج تو جز خون و مركو وحشت نيست

## كودكان ودرختان•

در يهنه جهان
انسان برایى كشتن انسان
تأ جبهه مىرود
انسان براى كشتّن انسان
تشويق مىشود
$\square$
**. در كتاب يك آسّسان برنده انتشارات سنايى.

از جبهههای جنگ
كتتار مىكتند
يا كشته مى ششوند

تابوت صدهزار جوان را
بيران داغدار
با جشّـم اشكبار
بر دوش مىيكنـد
در خاك مينهند
$\square$
... آنكاه كودكان
تعليم مىدهند:
يك شاخه از درخت نبايست بشكند!

## ناتمام

صـارى تير دبوداز دهان كالاممرا ستاره بيرير شد!
نسيم از نفس افتاد!
رنك ماه يريد ....
دكر كجا ببرم حرف ناتمام


هن ．اميبى رادر خود بارود سشاخت ام تار و بودش ران با با عشق تو برباذتهام
 هتل جوشيدن شیرى ازي
 جريان خواهم يافت －＊ －

> راه خخاهم افتاد
> باز از ريشه بـبرى باز الز "بود به "هست"
> باز .از خاموشى آثا فرياد !

$$
\begin{aligned}
& 3 \\
& 3 \\
& 3 \\
& 3 \\
& 3 \\
& 7 \\
& 3 \\
& 3
\end{aligned}
$$

# FEREYDOON MOSHIRI REESHEH DAR KHAK 

