

تزينه شعرهاى

اسماعيل خونى
slo $\sin ^{\circ}$
■ برخنكـ راهوارِ زمين
■ بربامِ مردباد
■ ■ ان رهروان دريا
■ إ از صداى سخن عشق
■ ■
■ برساحل تُشستن وهسثن


كزينهُ شعرهاى اسماعيل خون

- Irar همهُ حقوق از آِّ سراينده است.
.
حاي تابش


مركز نشر متهر :
تهران خيابان شاهرخا ، روبروى دانششکاه ،


در كزينث, شعرهاى اين كتاب، إسند و و راى دوستان و بـرادران ار ارجمنــدم



من بوده است .
-宅•1



:
زان رهروان دريا
نام ثعر رور
زان رهروان دريا
از دور در سياهـى
ال تر:بت فروغ
آنـوـوى بل

ث
اين شرزه ؛

ميخان انعى [9]

: ₹
از صرای سخن عشق
صف
149
lar
$1 \Delta V$
191
194
isv
ivi
ivv


|  | : $\boldsymbol{j} \boldsymbol{\prime}$ - |
| :---: | :---: |
|  | فواتو از شوب اكنونها |
| صفتهن | نام شعر |
| $1 \lambda \Delta$ | با دانهى |
| $14 \Delta$ | - 1 |
| 1AV |  |
| 19. | -r |
| $19 \%$ | [r] $r$ ] |
| 191 | [A] - 0 |
| $r \cdot r$ | - 9 |
| $r \cdot r$ | - |
| $r \cdot r$ | 1 |
| $r \cdot q$ | 9 |
| rir | -1 |
| r19 | 11 |
| V19 | , Tr |
| rri | - اr |
| PrP |  |
| rro | [1A] غز |
| rrp | غ |
| rrq | [ F •] ¢ |
| YYY | [F\|] ¢ز |




از

بو خناك راهوار زمين

به : مر لّضى اخو ان كاشهى

دوزخ خويش امت .

در زلال آسمان ، اين ههنهور خاموش ،
 پاره ابر رهكذارى نيست \% از م . اميد است.

دست سرد هسايهُ خود را بر اين ريشٌانى تبلار ؛ هيت天 . . . حتا سايه بال عقابى نيست .

با تعارين جلوههاى دلكش اهـا دزوغين آفريدنهاش ؛
جادوى خورشيد تابستان
ساختهست
آينهى باك جبينش را سر ابستان :
چارسو آب است ؛
ليكن آبى نيسـت
دين زلالمىهاى مواج
شششَه ساران بهشُت از دور
جز فريبي زيست :
بازى زيباى هندار من ابـت و نور ؛
جز مرابیى نيست

ورهمه درياش در دست است :

# آسمان ، اينجا ، <br> هم نرومايهست ، هیه بست ابست ! <br> 1 

$$
\begin{aligned}
& \text { آنتاب است و تب و تاب است . }
\end{aligned}
$$

مىتفد عطشان ، ولى بيداست
كارزومند سحابى نيست .

در شكيبث تاب بى بايان ، در سكوتش سازش جاويد ، در اني بينیاز از رهمت آلودة افلاك ك ،

 هـه شكوهى دارد اين بیضهجه زجرآباد !
دوز خ خويش است .

تنتـئ خشم خدرايان است است
بندكىشان را إذيرا نيست .

$$
\begin{aligned}
& \text { و به در كاه عبادتشان سر تسر تسليم بكذارد ، ، } \\
& \text { زود باشد كد به مهر آيند } \\
& \text { و وبرمايند } \\
& \text { ابر رحمت را }
\end{aligned}
$$

تا فرو ريزد بدكام پرعطث نوشاب بارانش؛ و بيوشانـند
بريرهنه » تامت ناساز بیاندام ** "
متمهلين تشريف سبز يبشهزارارانش ؛
و برون آرند
آبهاى تازة پاك از گكلوى پشُمهسارانش ؛

ورنه ثريغ تو بر بالاى كسكو تاه نيست .

و به رتص ناز بكمارند

$$
\begin{aligned}
& \text { دختران شومعين لاله را بر بزم سبز جو كنارانش ؛ } \\
& \text { خرمش سازند و Tبادان ؛ }
\end{aligned}
$$

بى هياهو متششرى كردهمت
در هعكوت بیى شكست اين برهنه ساكت تبنالك
تركتاز خامش خورشيد :
اين توانا شهسوار با سپپاه وصولت جاويد .
خار ـ ـُّبوتهى غهم ديوارمهاى باغ دوز

نيز هم روئيل نتو اند براينبىآب.
مار- رقاصهى پֶليد بزم ديوان ــ

نيز هم ثائيد نتواند در اين پرتاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { كردبادش خاك بر سر مىیفشاند ، كاه ، } \\
& \text { كاين چهـ ادبار الست . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مى كشد بِ روز كارش آه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وين سكوت آئين ؛ } \\
& \text { ، شادكام عزتى غمكين ار ارين } \\
& \text { دورمان از ذلت تمكين ، } \\
& \text { هيرجنان برجاست : } \\
& \text { با غرور و غيرتش بيدار ، آز و آرزو در خواب ، } \\
& \text { و توانش را دوام كوهى از بولاد ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هـ شكو هى دارد اين بيضهج زهر آباد ! }
\end{aligned}
$$

كدكمانگير دمان: خورشيد هرزمان زیوى مى كند هرتاب، اين شكيب آئين،
كهث نهايد تن همه بينه،
سينه رونينه ،
هيَّ نمش سستى هذيرد راى،
هيج نهش كمتر شود هاياب .

تا توان ديدن
تازياندى برتو خاراكزاى مهُر بـهـهر است و كردمى هاك هاك خاك ؛

## لهك

از لبان تشنهُ هرهاك
مىتراود شعلة لبخخندهاى روشن .

# دوز خ خويش است . 

تنتهُ خشّم خدايان است بندكىشان را هذيرا نيست ؛
كاين خفت ،

> خامنت تروناز كرايرن است ، .


 تسخرى بر هرچهه تشريض و صلهست
اين يهنهور عريانى خندان

> تشنه كام بینياز از از رهمت آلودة افالاك !

شورهزار خشّكسال خشككترن خشك تا جاويد ! بندكى را ناهِيرا خاك !

$$
\begin{aligned}
& \text { خردواد } \\
& \text { فروردين Ta - تهران }
\end{aligned}
$$

> كوه

## 1

> كوه

با ستيغ آسمانسايش برج هيبتمند مغرورى دورمانده نخرش از تاراج هرتستخير

$$
\begin{aligned}
& \text { مرد } \\
& \text { همتش : آهن ، اميلش : سنك، } \\
& \text { ، خونش توفان و دلش دريا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مىنورددكوه را تا برفراز قلة دوشيزة آن آن برج اوجاورمند } \\
& \text { : مر برانرازدكه } \\
& \text { " " اينك من ! }
\end{aligned}
$$

صبت نورسته
بله يتين ماند

## $r$

كوه
با ستين آسمان بـايش
برج هيبتّمند مغرورى میت ، دور مانده زخرش از تاراج هر تسخخير

ماغته بر صيقلين سيمنهى ستبر كوه
 و خراج قدرت او را \& مى انشاند

تفته بيشانيش
. سفته مرواريد

وزحضيض حسرت تستخير
كاه پرواز نگاهث ذروهبوسن برج اوج اومند ؛ ليك

بى بی بين روشن لبتخند

ظهر سوزندهـت همجّون دوزخى از شرم وز تحقير
$Y$

باد خوابيلدست
. سركران امستاده برجا كوه
وسركوت: : انبوه بهتى هر اس انییز ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { مر } \\
& \text { حنكث در كار ، ‘آرزويش : دستگيرى باز بالاتر ؛ } \\
& \text { هاش بركج رسته تككدندان سنغى مـخت ؛ } \\
& \text { ليك } \\
& \text { ديكر اكنون كندكار از رخوت برهيز ؛ } \\
& \text { ديكر اكنون هر هـه در او او سر سهار بـر بخت . } \\
& \text { ديكر اكنون هـتث خون آهنى در كوره ، } \\
& \text { اميدش چو سنكىدرنضا هرتاب. }
\end{aligned}
$$

عهر جون تسليم ،
هون پشيهانىـيت.
از فراز اربنكرى، خون (آنك : از ستيخ آسمان سا سر برآورده)،

$$
\begin{aligned}
& \text { دره را بينى دهانش باز ، } \\
& \text { حهون دهان ديوى اندر خرا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لاشخوارى جند } \\
& \text { بينى ، اندر خوابناك آبيم آبمان عصر } \\
& \text { به طوان طعمه در برواز : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. يست - كاو چشههاشان نيز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بهار بر - }
\end{aligned}
$$

طرح

> وانده آن قطره قـره درمرداب . باران .

خرداد • - - تهران
رشاز

## كرانبار ساحل

كحثا دا نند حال ما سبكبار ان ساحلها ...

بانک فرمانم
خامش باز فضاى روى دريا را
از طنين پرغرور خويش مى آكند :

- بادبانها را برافرازيد !

> هيشش مىرفتيهم در دريا ...

$$
\begin{aligned}
& \text { ديدبان ، ناكاه ، } \\
& \text { بانك برمیداشت ك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هوج هست بيامان ، آنك ! } \\
& \text { پيشتاز لشكر جرار تونانىكه مىى آيد دمان ، آنك ! " }
\end{aligned}
$$

# در خموش تنبل ساهل مردى استادهست  <br> داستان يرداز بس ياداست : 

- انى خوشآن روزان ،

وان شبان ، اى خوش:

$$
\begin{aligned}
& \text { آن شبانروزان فرخنده هر أر } \\
& \text { ازغرور وغيرت آكنده . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آن به جرأت تا دل كر كرداب رنتنها ؛ } \\
& \text { وان به هدت ازدل گر وداب جستنها } \\
& \text { آن بهسينه خشم ويرانـكار تونان را سهر كشتن : } \\
& \text { ناهر السيدن، } \\
& \text { ، يشت ناكردن ، } \\
& \text { ، } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

مرد تونانهاى سكانكن
 غرته در درياى آرام درون خويش :
درياى شكيب وسازش و اندوه ،

حسرت ديدار موجى : ؛ىیبك هون باد ، سركران هونكوهن اندر دل .

هجدهم اسغند Rq - مشهب

براى زادكاهم:
سرزمين مهر ورجاوند

## بى خورشيد

مانده بیخورشيد.

، ديرمان ابرى ، طلسمبآسا


 مهد خورشيد است .

كوهسارانش كرانبار شكيبى تلخ وكين هوشند :
دوزخیشان در نهان سينه پنهان است ار و خار خاموشند
تاكى اين باركران از دوش بكذارند ، وزگلوى آذر افشانشان
برسكوت مردة بىمرد وخامش انـر ماندهكوهستان فرو بارند ،

با غريو زندة طغيان ، مذاب خشهم :
دارد اميدم براين پولاد پيكر هاسدارانگران

پرشكوه افنسانهای دارد:
بر ورقهاى قرون بنوشته با خون دليرانش.
قرنها مى بود

چششم ماه واختر وخورشيد هيرانش
اى بسا گرد.كما نكيرش كه

رايت بيكر برافراشت :

$$
\begin{aligned}
& \text {, بإهرحملهى هراس افكنن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وى بسا شير رُيانكز ها در آمد درنبرد شير كيرانشا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كهنه باروهاى ويرانش . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آتث پاكِ غرورش - مشعل تاريخ ـ خاموش است. } \\
& \text { نانلف نوباو كاننض را }
\end{aligned}
$$

با تو ، ایى بیمرد وخامش ماندككوهستان! در دل دشت شكيب ديرمانت لالدهاى خشمّ خونين باز خواهد رست؟
 در تو خواهل جست؟

برترى جو رهروى خواهل زجام شششهd باده نامإورى نوشيد؟

خون تلخ رزمحخواهى باز خواهد در ركت جوشيد؟ برق عصيان تو خو اهل مينهُ ابر سيه بشكانت برجبين آسمانت نوشخنل مهر خواهد تانت

باتو ، أى بىمرد و خامش مانده كو هستان !
ياد باد آن نامور مردانت :
آن خروشانان آتشخشم تونان كين دريا دل ـو

رایشان رغشتنده هون خورشيل هون

تعره نعرهى ببر ،
زهره زهرهى

# بالى همتشان بدآموزان انسورنكار را سر كوب ، دست غيرتشان انيرانكرانجان را كريبانكير. 

با تو ، ایى بىمرد و خامش ماندهكوهستان : بر جهاى ستخت بنياد بلندت آسمان ييو ند! شير مازنثكرده با افسون دام وبند ! ساخته با هيلة ابر سياهى زای!

مانده بى خورشيد !
مرزمين مهر ورجاوند !
خرداد

به : بهمن سركاراتى

## من زمين

من نمى گويمكّكه من روشنترينشانم .

خود تنى از ديكرانم من ؛

ليك هون در ديكران بينم ،
آينهى پرخندهُ هشمانشان كوئى مرا كويد :

*ای نخستين و آخرين خورشيد آ آ

آسمانى هسهت :
آسـانى بربلند بی نشانى از بلندى
 كهكشانی كم كهكشاني در غبار آلود هر كـناش اخترا اختى
اخترانى هر يكى زانى با همه تن خشش هشُته در هن چششمر

بيست و نهـ تيو" FI - لندن

بود . .
يالهای باد افسانهث سهيد و سبز و سرخ و و زرد . در سبيدش ليكن آواى كلاغى نيز هر نزنشاند؛

$$
\begin{aligned}
& \text { سبزش أما از بيام وخنده خالى بود ؛ } \\
& \text { سرغشث اما خالك بر سر داشت ؛ } \\
& \text { زردش اما خرمنى ندرود . }
\end{aligned}
$$



# نظاره [1] 

## رنكبازىهاى دريا بود.

رنكبازىهاى دريا بود و كزلاران ديگرسوى ابر
"لفظ وكنت وصوت"،
وانده شادى كه در خود مىسرودم من

باز مىديدمكه بودم من،
باز مىديدمكه زيبا بود .

$$
\begin{aligned}
& \text { رنאبازى هاى دريا بود و من بودمكه مىديدمكه مىروئيد } \\
& \text { روى ديوار شكستهيى اير } \\
& \text { خار بوتهى باغ ويران خدا: خورشيد . }
\end{aligned}
$$

رنكبازىهاى دريا بود؛

كه تاييد از نكاه من؛

> و آسمان آبى و

، تنهائى سرشار
و غرور غهگّن شاهين آه من .
بيست و هثتمبهين بF - بورجوور تزى (ايیاW)

نظاره [r]

ب! : بهمغ محلـث


و آسمان : اينجاش آب ، آنجاش

در شكفت بارٔكون دربامههاماى نيلى انبوه .

$$
\begin{aligned}
& \text { بر گیها در گوش يكديٌر پيام باد را تكرار هى كردند : } \\
& \text { نيمشان تأييد ، } \\
& \text { نيمشان انـكر مى كردند . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قاصد به گرد راه آلوده جامهى باد } \\
& \text { سوى جنعلههاى ديگر تاخت . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ماه را ديدم كه رنـى خويش را مى باخت . }
\end{aligned}
$$

اسفند +Fr - بورجوور تزى (ايتاليا)

ب
با تو مى كويمكه ديغر بار


تاخت خواهى تا دل ويرانههانى سرزهـهين ياد .

باتو مى كوبم :
بيمت از دل دور باد ، اما

كه شرار دمزدنهايش
حالت دوزخ نشينان را
رشك حال مردم آن سرزمين كردهست .

كس نـى كويد نمان اينجا
كرمكار آرزوكردن .

در بهشت غربتى كاندر بناه آسمان مايه آلودش
كس به كار كس نداردكار ،
ستخت آهان است
به فراقى از فراغ آكنده خوكردن .

# كس نیى كويد نـان اينجا . نيز <br> كس تورا زانسو نخواند باز ؛ نامت آنبا برزبانى نيست. 

كس تورا زانسو نخواند باز ؛ ثشمى از آنسو به راه ههلوانى نيست .

ای سلاحى جز دو دست دوستدارت نه ! إيشواز دستهايت را ميج دستى از هناه آستين بيرون نخواهد شد .

كريهانى ، نونهار هيج لبتخندى

وربيرى ، به شبانكامان هي انيج اندور،


> !ol
> ديكر آن انبوه تنهايان
> به خداى خويش مىمانند :
-
فارغ از هرجهز وكس جزخويش ،

باهر هيز وكسبىاعتنا بودهست.

ديركر آنبِا مرز آفاق نظر ، در هارسوى ديد ،

ديكر آنجا هردلى رال، انده ار ار بسيار ،
انده دلهاى ديكر نيست .

ديكر آنجا كنت وكرد ، انیار ،
دو كناه وحشتانڭيزند .

ماهى سرخ زبان در كام خشك خامششى مردمست ؛ لاشهاش را نيز ، پֶدارى ،

كربئ وحشوت
-- رهنورد بام ششب -- بردهست .

ديگر آنجا غير دست روز و دست شب

- كآن. برافرازد بهخوارى رايت تسليم،

هـهِ دستى برسر آن نيست
تا نشّاند رايت خودرا به تا جكوه .

اى سلاحى جز دودست دوستدارت نه !
باتو مى گويمه :
بيهت ازدل دورباد ، اما

اءددهانى درخم راهتكمين كردهست كهشرار دم زدنهايش هالت دوزخنشينان را رشك سال مردم آن سرزمين ... -؛ بدرود !ه.

بدرتدت باد اشلك رارخندهم ،<br>اى شنيده بوى كلزاران ديكرسوى !<br>ای ای یومردانت<br>مرك روباروى !

سال
$F$
$j$

بربامكردباد

بانـكى رساى موج

به : ايرج ابينثهيدى

يخبرف ديرمان زمستانى
در گوش صتخرههاى گران پنبهُكرده است .

$$
\begin{aligned}
& \text { الماحه باك ! } \\
& \text { آواز } \\
& \text { يهيوده نيست } \\
& \text { بانى زساى مور } \\
& \text { تادورتركرانه سفر خواهدكرد : }
\end{aligned}
$$

- 

، بودن روانه بودن ... كيرمكه صتخرههاى نتستين
. نشنيدند
$r$
دريا هنوز كرم است .
دريا هنوز جارى دريا
دريا هيشيه كرم ،
دربا هميشه جارى خواهد بود
$r$

- «... W1"-
:
در سنك نيز هيزى بيدار است . 9 آن هـخر:هران
، . دارد شكاف برمى دارد
- 

خميازمایست «ر ر رخوت ميان دوخغتن ...

$$
\begin{aligned}
& \text { ! } \\
& \text { بك روزنهست } \\
& \text { كه هتر آن مذاب } \\
& \text { - نوارة درخشان ، نوارة المير درخشان:- }
\end{aligned}
$$

* وامى كند بهسوى شكتتن ...


## بربام كردباد

> دركى ذر ذراه

$$
\begin{aligned}
& \text { گياهى بهديدار ابرى در آندور دستانكشيد آه آيا ؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويا، راستیىا ، نسيمى } \\
& \text { ـ }
\end{aligned}
$$

 كه هِواز وزيدن گرفت ازكراiاهى سحر گاه آيا ؟
-
. بكى ذره جن دْبیه
نكا كرد
و در گسترهى رام و آرام آندورها نور نوها ديد ! (
( به خود

يكى نيك بنگر دراينان :
سِيدارهاى بلند بلورين نورند اين نازنينان ،
چنين رسته صف صف درآرامغاور . كدامين خدا راست رآن طرنه بان بان معلق درآن سوى آن ابرهاى شناور ؟..."

زسيمى به ره بود ،
آرى
نسيهى به ره وه بود .
دل ذره پر میشد از شوت هرواز به خود كفت :

، هرى كير وبالى برافشان
"بين تاكجا مىتوانى ثريدن . . . .

نسييى به ره بود .
و بر بال او ذره هرواز مىكرد . و از شوق ديدار
مرایا نگّه بود .
و و مىديد و مى مخواست بسيار بيند و, كستاخ مى وشد و

به خودكفت :

-
" بر آنم كهش آبان توانى دريدن

$$
r
$$

نسيهوزان گردبادى دمان گشت .

و'لى ذره ، سرمهست ،


بالا شد إز نردبان كردباد دمان را
و در چرخش خر خويش بربام آن برج دوار پيندان
كه در گردش آورده استآسمان را .
و زور و ز زبر كشي
كه زير و زبركرد
زمين و زمان را ـ

بر آن شدكه تا مرز خاور بيرد ؛
و تییخ آزد و پردهو ار افق را بدرد .
$\varphi$

ولى ، هم در آن لحظه ، گغتى زگًاه كياهى
در آن ابر راهى اثركرد....

$$
\begin{aligned}
& \text { دمى ديگر، ، از اوج افل久ك ، } \\
& \text { يكى تطره ، } \\
& \text { ، دريائى افتان } \\
& \text {;لال و گران چحون حقيةت ، } \\
& \text { به سر ذره راكوفت برخاك . }
\end{aligned}
$$

وبسيار ويك وطره باهم فرو ريخت ؛
و بسيار و يك ذره با آب و ذرات ديگر در آميخت .

0
كو سياهان آن دره دا دور از خوان دور دويند دوشين ثريدند ؛

# و از شوق بیاتي كثتد. ؛ , , بيراب كثتـتد . 

و سيلِب بعذشت ... .

و در گود تاريكى از حافظهى دره":دور
رسوبى زلوش ولجن ماند .
و ذره در اعمات لوش و لجن تهنشين بود بو

و باد از دَّرسوى مىراند .
|رديبهشت FY - ت تهر ان

# درامتداد زرد خيابان 

> صف به صف شتوار

استاده به جاى
كه بر آنها بامتى از بانى ازيو لاد، ..

به چهd مى| انديشند اين مردان ؟
مىتواند بود

آيا
كانسوى دانستن
دردى انداخته باشد چپ:
با دل اين ييدردان ؟

- بيدردان ؟!
:
اينْجَنين ، از دور كه بينىشان ، چْدارى .

در زگاه هريك


وای ای ا - ور سربردارند !

پـرانشُان در مزوعه دارند ديازت هى كارند . و نگاه هر يك
ـ
برشده تا دل افلوك
كوئيا هى كويג :

c .... آخر l

آه ، بايد ، به حقيقت بايد ،
بايد اينان بیذيرند
آن صها را، كز غرش هر رعد بهكوشآيل :
-
شيرشان را مى خواهى نوشيد ؟ آستينها را بايد باللا بزنى؛

و پֶذيرا باشى امكان لتُدخوردن را : ابرها را بايد دوشيد
 تير گیهای انق را ، درهار جهت؛
 ور نكوتر نكرى،

چي هر بارش مصنوعی نيز خشكسالى خواهى ديد ... .

چֶر انشان در مزرعه دارند ديانت مى كارند. و برادرهاشان ، در غربت شهر ، ميهمانانى ناخوانده كيج ، كم ، سر كردان ، رانده ،

وامانـده .

$$
\begin{aligned}
& \text { و شعنتا ! دردا ! } \\
& \text { مثل اين است اكه اين بيدردان: } \\
& \text { زرديوشان را مى كويم ... }
\end{aligned}
$$

[ إينك آن لحظظه كه بايد كنت .
اينك آن لحظه كه بايد عريان گفت .
شعر خوب
مئل ديدن عريان است .
آه ، اما من
با هروف سر بیى بيهانى دارم ؛
و رُروف سر بیى

بازكويا بايد
كنتّم مثمل نكفتن باشد .
باز بايد در صندوق خيالم را بكشايم ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { و بيينم درآن ، } \\
& \text { تامت ديدن را، از ململ پوسيدء تمثيل، } \\
& \text { گرد كون بیرهنى آيا هست ؟ } \\
& \text { [ : هست } \\
& \text {... } \\
& \text { هثل اَاين است كه اين بيدردان } \\
& \text { هم از اين خاك نروئيدند ؛ } \\
& \text { هم از اين آب ننوشيدند ؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هريكى بركى از اين باغ نيند } \\
& \text { مر گ خود را } \\
& \text { با }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • لو } \\
& \text { باورم نيست؛ خداو ندا } \\
& \text { لحواب مى بينم پندارى : } \\
& \text { بئكر ، آن روح خزان است كه ، با'دندانهاى زردش، } \\
& \text {. مى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لحظهاى سرخ } \\
& \text { در راه الست . } \\
& \text { كير يازود } \\
& \text { خشهى از دوزخ خو اهد كفت : } \\
& \text { " ! آتش " } \\
& \text { كل ياس غهغينى را ديدم، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رسته برساقة !يدارى ، } \\
& \text { زـعـران در زردان : } \\
& \text { - } \\
& \text { (مى خو اند وسرى مىجنباند) } \\
& \text { كه دلم خونين است؛ } \\
& \text { وكه مىسوزم؛ مىسوزم؛ مىسوزم از اين } \\
& \text { كه چرا چو نی } \\
& \text { و هرا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وحشتانزيزيزترين فوج ندانستن } \\
& \text { و توانستن ... }
\end{aligned}
$$

شا نز دهم آذر Mg - كهراد

# وتتى كه من بجحه بودم 

> وقتى كه هن بیچه بودم ،
> روواز يك بادبادك
> مى بردت از بامهاى سحرخيزیى پلك
> L
> نارنجزاران خورشيد .
> 6 IT
> آن فاصلهدهاي كوتاه !

$$
\begin{aligned}
& \text { وتتى كه من بجه بودم ، } \\
& \text { خوبى زنى بود } \\
& \text { كه بوى سيهار میداد ؛ } \\
& \text { و اشكهاى درشتش ، } \\
& \text { از پشت آن عينك ذرهينى } \\
& \text { با صوت قرآن مىآميخت . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وتتى كه من بِچه بودم ، } \\
& \text { آب و زمين وهوا بيشتر بود؛ } \\
& \text { و جيرجيرك } \\
& \text { ، شبها } \\
& \text { در متن موسيقى ماه و خاموشى ثرف، } \\
& \text { آواز مى مواند . }
\end{aligned}
$$

وتتى كه من بِّه بودم ،
لذت خطى يود

> آن آن زوزء آن سیی پیر رنجور .
وتتى كه هن بجچه بودم ،
میشید بينى
آن قـرى ناتوان را
كه بالش
زين سوى قيجى

- با باد مى
،
، آرى
میشهد ببينى ؛
و با غرورى بديريرحمىى بیاريائى
تنها بخندى .

$$
\begin{aligned}
& \text { وقتى كه من بیره بودم ، } \\
& \text { در هر هزازران و يك شبر، } \\
& \text { يك تصه بس بود : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سرشار باشد . }
\end{aligned}
$$

وتتى كه من بِجهِ بودم •
زور خدأ ييشتر بود .

اهلىترين سارهاى سرور آشيان داشتند؛ . oI

آن روزها كر بههاى تفكر
حیندين فراوان نبودند .

# وتهی كه من بیه بودم <br> هردم نيودنل . 


غهم بود ،
L. 1
. كم بو2


به : ايرج امين شهيلى

جنوب شهر را باران وير ان خو اهدكرد .
جنوب شهر را!
:
تمام اندوءش را ابر در زضهاى باران پاشيدهست . و من ،كه عاثق اندوه بودهام ؛

度
از اين تهاشا غهـغين نمیشوم •
Lil ،
به غير ابر ذهى بينما كه مىسرايد ...
اندوهش را ؟ ....
! ${ }^{2}$
سیوط غْم راد . 1 6
به غير ابر نمى بينم
كه مىسرايد خشّم شبانهُ خود را ؛



ششقوط عاطفههای لطيف را در خود بايد

$$
\begin{aligned}
& \text { •جشن بكيرم } \\
& \text { هِ ، ، اين زهان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و میتوانم ديوان شعر حافظ را بردارم } \\
& \text { وبر گ بر گث } \\
& \text { با دستواي خويش } \\
& \text { :إره پارهكهم ؛ } \\
& \text { و وهى توانم - } \\
& \text { لزوم خون و خزان را باور كنم ؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و هـتوانم حتا }
\end{aligned}
$$

سر بريגن يك تا هز ار برة نو باوه را ;ظاره كنهم
، ه

جنوب شهر وير ان خواهد شـد؛ و جاى هي

$$
\begin{aligned}
& \text { به ابر ايهان دارم. } \\
& \text { اطهمينان دارمكه ابر هىداند ؛ } \\
& \text { و بذر خود را ، داهن دامن ، }
\end{aligned}
$$

جنوب شهر وير ان خو اهد شد ؛

جنوب شهر بايد ويران شود .
๕
زه ! اين ستّهى نيست :

متم ترحم بر گودالهاست .
 به قلهبودن و بر دره رحمت آوردن :
بتم هـاره همين :وده الـت ؛

،
من مى كويم ؛
. بیّم هماره همين است .

و سـيل مى گويد :
-
و كوه و دره نبايد باشد .
تمام سطح زمين را هموار بايدكرد .

آنك :

$$
\begin{aligned}
& \text {; } \\
& \text { بزركوارترين آوار ، } \\
& \text { خروش و خشُم تو اناى !یىامان ، }
\end{aligned}
$$

# هجوم جنكلى از و بيم زير و ز <br>  

:
ش شكوهم
حماسهووارى پرشور

; آكاهكن :

و و میتواند

> كه كه كهاهكنه !

$$
\begin{aligned}
& \text { جنوب شثهر وير ان خواهد شلد ؛ } \\
& \text { و جاى هيمَ غمى زيست } \\
& \text { جنوب شهر را آوار آب ويران خو اهدكرد ؛ } \\
& \text { 1) شـال شهر } \\
& \text { ويرانىى جنوب .. . }
\end{aligned}
$$

هقتم بهمن FV - تهر ان

## بودن [٪]

به : م اهيدتر امى وتر ا نما يه

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 } \\
& \text { ، مثل تنهائى ، } \\
& \text { برشار ؛ } \\
& \text { رُ } \\
& \text { اندوه } \\
& \text { مثل كوه ؛ } \\
& \text { شادى بر او تاجى } \\
& \text { ـ } \\
& \text { از برف . }
\end{aligned}
$$

, آسمان ، با روشنانش ، باز
خون اهر
و چون كشوده بودن از هرسو ،
بىاندازه .

من ‘ مثل مسن ، مثل ثكفتن ، يا نميدانم ، شی در بـاران
جنگلى شايه :
، چير و جوان ، پارين و اهمسالى تكرارى و تازه .

وز روشنان آممان ، خاموش ، مییپمسم : امسال عم
 گامى انزونتر بهسيوى Sمشيشدن در حانظهى گُنـاى نابودن ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { با زين جوانهها كه بر هر شاخه مى بينم } \\
& \text { اين بار } \\
& \text { برگيتى ، اين همواره زاهموار ، } \\
& \text { هيزى مى افزايد ؟ }
\end{aligned}
$$

، روشنان آسمان ،
خاموش و پرلبخنده ،
كوئى جنكا
كه شاخه در شاخـه
اعهاب هيرش را جوانىهای روئيدن هى آرايد .
يازدهم اسفند f - - تهر ان

# ديدارَّاه جان و خطر كردن 

به : شاهر خ محملزاده

تنهائىى كو يرىى ما آسان نيبت
دست در آستانهُ پیو متّن مىلرزد ؛
زنهار !
تنهائىى كويرىى ما آسان نيست .

. آسان زيست
|ينجا

ثر

چتر نتخو اهل كشيود
كيسونى از نوازش جاران .
ابنجة|

هو ز;

مرواريد نخو اهد فشاند
(ابثار آبشاران .

آرام نخواهد يافت

$$
\begin{aligned}
& \text { در هتر بال كستردن } \\
& \text { ـ } \\
& \text { بر جوجگان برگ } \\
& \text { در لانههای رويشزاران . }
\end{aligned}
$$

بيدار باش خش خش در خاربن

$$
\begin{aligned}
& \text { آذين هوش تو ؛ } \\
& \text { و مرگ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در خشـزهر شرزهٔ ماران . }
\end{aligned}
$$

تنهائى كويرىى ما آسان نيست.

هشدار !
|ينبا
خورشيد بوتهوارى از تفتن است ؛
و نور تازيانةُ بيدارى وسه ؛ ؛
و هرم خون هردان الست
درياوشى
الز كرانه خششم و شن
. جارىست

ابنجا
شب ، مثل شـب،
هد آسهمان ستارءُ بيدار بايد باشى؛ ور و

غول هزار خششم هرا اسيلدن
زودا كه برتو راه ببندد؛
و روز ، مثل روز ،
روشنتر از زكاهى هششيار بايد باشى ؛
ور ور
آئينههأى هيتزنماى سر اب

$$
\begin{aligned}
& \text { زودأ كه برتو باز نهايند } \\
& \text { نتش تو را ، } \\
& \text { به كونd نتشى برآب . }
\end{aligned}
$$

دستّت درآستانهُ ييوستن مى لرزد .
تنهانىی كوبرى
زنهار !
اينجا

با ريسمانى از مار .
دوم مهر A - - تّيران

## و با نـكاه تو خورشيل مىدميد

## با هآن بزُرتى اوستادمه

بزر كوارا !
اندوه در نگاه تو زيبا نيست .
بزر كوارا !
در نگاه تو
اندوه
هسقوط شاهينى را مىماند
، از او
از شكوه ؛
و هميج زيبا نيست

$$
\begin{aligned}
& \text { بزر كوارا! } \\
& \text { دراين شـبانه ترين } \\
& \text { كه درسكمون وسكوتتش نور نيز بايدكور باشد } \\
& \text { ، تَدارى } \\
& \text { بسا سـتارؤ تاريك } \\
& \text { كه از نگاه تو تيغى برّاتر از درخشش هر آذرخش } \\
& \text { - هر شهاب - } \\
& \text { وام گرفت ؛ } \\
& \text { و تاخت ؛ } \\
& \text { و ذات خود را با هرچپه ظلمهت است درانداخت ؛ } \\
& \text { و ذات خود را ، } \\
& \text { روشنتر از برهiیאىى بإمداد } \\
& \text { در آن دقيقه كه ظلمـت روت } \\
& \text { ، تهام مساط } \\
& \text { در برابر تنها يك روشنا ، } \\
& \text { در برابر حتا يك روشنا } \\
& \text { شهِر انداخت ، }
\end{aligned}
$$

بزر گوارا !
در اين كوير كه رو ئيدن را تا واحهاهاى قصه رماندهست ؛ بسها جوانهُ در باد

قوام گرفت ؛
و چتّر پرشهدش را،

چون رايتى توانا ،
برخاكهطى تلخ بر افراشت ؛

در جنگلى كه خو اهلد بود
(و شرم عريانى را
با آبهاى گسترش
از خهر
هزار دانג ديگر كاشت .
بزرگوارا !

40

تو مثل روئيدن ، تو مثل جنكّل

$$
\begin{aligned}
& \text { خواهى افزود ، } \\
& \text { خواهى بود . } \\
& \text { كرفتم اينكه فرو ريخت از بهار تو برگى ... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كرفتم اين كه نرو ريخت از بهار تو بركى ، } \\
& \text { بزر كوارا ! } \\
& \text { اندوه } \\
& \text { در زگاه تو } \\
& \text { - } \\
& \text { بهشك ، بهاخسته شدن مىماند ؛ } \\
& \text { و هيج زيبا نيست . }
\end{aligned}
$$

بر آن نكاها ،

$$
\begin{aligned}
& \text { كه مشّل دانستن روشن بود ، } \\
& \text { و شون توانستن مغرور .. } \\
& \text { در آن زكاه ... }
\end{aligned}
$$

نبينم ' آه ، نبينم ...

## $\mu$

## از

زان رهووان دری!
زان رهروان دريا

به : مر تَضى اخوانكاخى

 سنا

تنها تو ماندهاى.
آن آن رهروان دريا خفتد : خشك خواهيم آمد.

$$
1.1
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كه در فروو غ بكرش } \\
& \text { ذرات تير گى را ره زيستـت . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { با پترهائى ازنیذيرفتن ' } \\
& \text { كفتند } \\
& \text { باران زهر را طاقت خواهيه آورد . } \\
& \text { كفتّند : } \\
& \text { حت } \\
& \text { آوارهاى تو فان } \\
& \text { هـ } \\
& \text { ويران نمىتواند كرد . }
\end{aligned}
$$



روشنان تـماشا مىديدند

# كز يشت پֶردهماى صدف جيشـك زنان مرواريد ـ از چششم خويش نيز نهان شايد با لوش ولاشه سر وسترى دارند . 

انكار روشانان تماشا •یىدازستند كان چتر هاى مغرور خود نيلونران يهنئ هرداب
. خواهند بود

$$
\begin{aligned}
& \text { از دور ، در شكستن نور ، } \\
& \text { ديدند روشنان تهماشا } \\
& \text { H } \\
& \text { را كنديدن صدف } \\
& \text { در آبهاى تاريك . }
\end{aligned}
$$

ديلدند ؛
و در هزار آينه خننديدنل .

تنها تو ماندهاى
تنها بمان .
ـوم خزداد fY - تهراد

به : برويز اوصياء

، هشثم خداست آيا آنڭورسوى دور
با آن نگاه خستة بـى اعتنا ،
در آسمان تاريك ؟
مى بيند ؟
آه ، آيا مى بيند
كه ماهمان مرخ خه آسان
در عـق
بهكرمهاى زشت بدل مىشوند ؟

$$
1.0
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اين قطره } \\
& \text { - } \\
& \text { دريائى از اهالت الماس ، انگار ، } \\
& \text { در دو } \\
& \text { واندم كه ، با تلالؤ هد آسمان ستارةٌ بيدار، } \\
& \text { از شاخ آذرخش } \\
& \text { خون ميوهاى رسيده } \\
& \text { ،رو میأفتاد } \\
& \text { در پردههاى توفان فرياد مىزدند : } \\
& \text { - " او روح شبگرفتةٔ مرداب را خواهد بالود . } \\
& \text { او } \\
& \text { دريانى از اهالت الماس است . } \\
& \text { با } \\
& \text { مرداب را تلالؤ صد آسمان ستاره بيدار خواهد بود ..." } \\
& \text { در خواب قير گونهُ مرداب، } \\
& \text { c } 61
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ك بك موج شوت } \\
& \text { يا ترسّ } \\
& \text { كا خـشم } \\
& \text {. يا انتظار نيز نروئيد }
\end{aligned}
$$

> در جرددههاى توفان
> . لابد درو غ مى كنتند
> ،

ورنه اكنون از چییست
كانْكور سوى دور
با آن نگاه خستهُ بىاعتنا ،
انگار بازتاب ههين تطردهـت
در آسمان تاريك ؟

كوران !
كوران !
از دور در سياهى شاهد باشيل :

$$
\begin{aligned}
& \text { يك تطره نور } \\
& \text { در سلطةُ لجن } \\
& \text { رو بدزوال میرود، } \\
& \text { آنك ! } \\
& \text { بيست و نهم تير ب\& - تهران }
\end{aligned}
$$

## از تربت فروغ

$$
\begin{aligned}
& \text { از تربت زرؤغ غیى آيم، } \\
& \text { تاريك . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هر كز نديده بودم } \\
& \text { ابرى } \\
& \text { هتر هزار پارة اندوهث را } \\
& \text { برغربت جماءت تنهايان }
\end{aligned}
$$

آنَؤونه مهر بان بُكشايد ، آنكونه هِ هر نثار .

شيرينتر ين تغزل وحدت را
در سوكـ
بايد گريستن ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { من مر گـ } \\
& \text { از از دور میشناسم } \\
& \text { آرى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كلن عطر بيكرانه نباثشد ؟ }
\end{aligned}
$$

كز باور نـت كنمتم

آن عطر يرحرارت بالغ

- "
- باور ندی كنم

باور ندهى كنهم
اين ابرِ كريه راست نبايد باشلد .

بيست , نهه بهمن هF - تهر ان

$$
111
$$

## آنسى هل

مو لوى

$$
\begin{aligned}
& \text { بلى مینمود } \\
& \text { از يينش سترون تو } \\
& \text { تا داشتن }
\end{aligned}
$$

> دستان الغتيار ؛ ،

$$
\begin{aligned}
& \text { درجنكلى ناكها شان رويُيد كوزن شد }
\end{aligned}
$$

## از كرانه دانستن؛

واز ماندن هر هر هرختشى دامى بود

از نتوانستن .

آنسوى ثل،
4 با بندهاى بايستن دبدار دبكرى داشتى :

آندم كد دمتهايت
در زنجير

$$
\begin{aligned}
& \text { تا يهنه رهاى انق در فلتُكشيده مىشد ، } \\
& \text { بنداشتى ؛ } \\
& \text { و در نكاهكوتاهت برديوار } \\
& \text { فرياد } \\
& \text { كمى دير بود ؛ } \\
& \text { دير ... }
\end{aligned}
$$

نهم دي גم - تهران

## بخديرفتن(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { - بيا دروغ } \\
& \text { تو نيز مىدانى • }
\end{aligned}
$$

فالان شن شب هغت آسمان


$$
\begin{aligned}
& \text { و شيعنههاى نسيم شبانه ميداند } \\
& \text { كه ديكر از همهسو ايـنىست ؛ } \\
& \text { و هيّج مستى مستانه ره نخو اهد رفت ؛ } \\
& \text { و هـيج كوجه بنُنستى } \\
& \text { آوار هيج ديوارى را }
\end{aligned}
$$

حتا بهخواب نيز نحوواهد ديد .

# بيا دروغ نكوئيه : تو نيز مىدانى كه شُنههاى نسيم ثبانه مىدانداند. 

 -بيا زكوجه نترسيم :
درون و بيرون إئينهدار يكدكريند .
(لطلينهایستكز ابام خوشبكوار غزل
بهياد من ماندمست.)
تو نيز مىدانى .

$$
\begin{aligned}
& \text { بيا دروغ نكوثئمه : } \\
& \text { سقوط بر } \\
& \text { كناه باد غزانى نيست } \\
& \text { •تو نيز مىدانى } \\
& \text { • بيا به باد خرده نكيرانم } \\
& \text { متوط بنر كّ عادثهأى نيست ؛ } \\
& \text { و تا كسال میتوط } \\
& \text { غزان توانا خواهل بود . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { درون و ثيرون آئينهدار يكدكرند . } \\
& \text { • بيا به كو جه درآ'يْم } \\
& \text { و در هسير سـوت شبانه بانكـ برآرهم : } \\
& \text { ! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { به جإر راه شها باز مى كيهم } \\
& \text {. هان ! بوزهد }
\end{aligned}
$$




- برادران شها در مـا
".... .
درون و بيرون T'Tينهدار يِكגگرند ؛

و شمب ،
شـب خزانى با باده
درونزهایى هن و تسهت ؛
و برگُ
فرو نشّستن ذر ات روشتنىست


. سقو ط بايِ كامل باشا

سقوط ، آرى ، بآيد بكامل باشد
تو نيز مىدانفئ

سقوط وقتى كامل خو اههـ شیدخ
كه ما دوهم بيذيريم

كه ما دو نيز ها هانير فتهايمه •

- بيا دروغ زعكو

دروغغكو ، بهخدائى كه, بود ، دشـن خويش است .

تو نيز مىدانى
كه تاكمال سقوط
خزان توانا خواهد بود .
بيا
مِیقوط را
كامل كنيهم ...


بـ :
استاد و دوستم

1- كـلبع
تالار را كتتم زنم درها وروزنها فرو بغدد .

ماند *... أزتم - : دزنك
برخاست ؛
, آنهـان كه كنته بودم كرد .

$$
\begin{aligned}
& \text { از خشم و ازكرما عرقكردم } \\
& \text { كنتم - : "بيار آذكرز را !" } \\
& \text { آورد . }
\end{aligned}
$$

## 4ino - $Y$

> يكره نظركردم درآن انبوه بیسامان وغنديندم ، ز آنسانكد مىغيندند سردراران اني رويينتن
> برلشكر دثمن .

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { كنتى بهخود كنتم : } \\
& \text { كوآن خوشآوا پ } \\
& \text { كآواز نوميدش بهاصل ونسل من انكار مى اخنديد ؛ }
\end{aligned}
$$

- و حشّم خو نیالاث تا مىديد خون بود ، خون رستّم دبتانتان ،
كه در ر گم، چون كو : بنكّر ؛ اينك جوشش خون جوان من ،

خشَم و خروش من من ،
زور وغرور من ،
تاب و توان من ور

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { آنگاه } \\
& \text { با كرز كائو } \\
& \text { در ابر انيوه هكسها خيره گشتم باز ؛ } \\
& \text { و باز خنديدم : } \\
& \text { زآنسانكه مى خندند سرداران ران رويين تن } \\
& \text { برلشكز دشهن . }
\end{aligned}
$$

هـ - ايضا رجزخوا نى

كفتم : خوشا باكينهُ اعصطار در سينه ،
بازانى از خون بردر وديوار باراندن ؛ بسيارشان را كشتن وبسيارهاشان را را زبن گِشه تا آن كوشهُ تالار تاراندن .

$$
9
$$

اينك هن ، ايدثك من :
با گ,ز يك سيرى ،

تازان بهاردوى شها ،



## اين شرزه ؟

حس مى كندكه دارد تير میشود . در آبهاى آيند
شبكير موى خويش را
هون نيك مىنگرد ،
ح حس مى كندكه دارد يير میشود

$$
\begin{aligned}
& \text { هس مى كندكه هير شدن با او مى كوبد : } \\
& \text { - „نك : رايت سهيدىی تسليم ، } \\
& \text { برافرازش ! }
\end{aligned}
$$

كآن لحظة شكنتن
رؤياى اننجارى نابوده ـ شايد - بودهست . از هيست ورنه
ورنه چكونهست كه خوابهایى رام بذيرفتن حتا خيال آن نيامده را نيز . از هشم اننظار ريودهست ؟ه
. مس مى هس مى كندكه خيل خسته شدن - انبوه
تاريك و واكزيرتر از اندوه ،

$$
\begin{aligned}
& \text { جارى پیو جويبارى از رخوت } \\
& \text { - } \\
& \text { راه از הهار سو } \\
& \text { براو }
\end{aligned}
$$

بستهست
. حس مى كندكه كمكم خوابش مى آيد وا مى كند دهانكه بغرد
-

شبكورِ خوابناكىى خميازهاىست - يُمارى - غريدنش ، يا حتا
بى آشيانكبوتر آهى ،

مرُ گشته در فضائى دلتنگى
از غار دلسياهى .

حس مى كندكه خواب دارد
كم كم
.
حس مى كند كياهى بوددهست
در رهكذار سيلاب ؛
و پَنجههاى ريشأ او
موجهای ناهیاریى را
در لـحظههاي كَذده شدن
دارند مى يذيرند ؛


هروريده هـل بيششه خشم

*     * (... با تن بیخويشتن در خواب
*     * 

آم . . اميد
irv

اين شرزه ؟
T T
ديكر : اين شير
هس مى كندكه دارد'ميميرد ؛
و مرگ خِّ خويش را
مثل لزوم ، مثل نيارمتن ، مىداند ؛
و میىذيرد

اين شير بيشهدهاى بريروزين ديكر

جير المت و ناتوان :
لم داده برزمينهائ از خاموشى
وز يادهاى رو بدفراموشى ؛
و در نكاهث آينهوارىست هشهـهسار مانند كه در زلال آرامش موج مىزند
طرح خذببته جنكلى از آهوان .

$$
\begin{aligned}
& \text { با يالهای مغرورش } \\
& \text { (اينك : إنكار مشتى غاثالك ، } \\
& \text { بازهجهة هزار روبهك موج) } \\
& \text { برنهر ناسياسىى اين بادها روان، } \\
& \text { اين شرز } \\
& \text { ـ } \\
& \text { ديكر شيرى } \\
& \text { ير است و ناتوان ؛ } \\
& \text { اما هنوز } \\
& \text { لبِندهمایست بندارى در خميازهاش } \\
& \text { كد كونى بىى كويد : } \\
& \text { • } \\
& \text { كرك جوان ! }
\end{aligned}
$$

دوم بهمن PV - كهران

IY9

ميخانكىى [0]

بهآن كه دوستداثتن را دوست میداشت ؛ و جلكههاى وسيع نظارهاش ؛
يا رؤياهاش،
رام رينجهُ هُ هِرى بود



## بهدآذكه شيران ،

يرشور جون هماسـة تندر ،

وآهوان ، آرام هون'ترانئناران جوانيش ،

از
آب:مى نوشيدند ؛
بגآنذكه شك را با بار نداشت ؛
و دورهاى افق را نزديك می
و ناتوانى را نامهكن مىدانست ؛

وزين كه شبنم و شبتاب با شب هيوندى دارند غمغين بود ؛

و ، مثل شبنم وشبناب ،
هـى كناهى را
غريبوارتر از غم ، حس منكرد ؛

بهآنكه خودرا درTفتاب وخاك وهريا مىجست ؛
وبا تمامكياهان نور
در دشتهاى هرمبيـه دمى
مىرمت !
ر باتمام غرببان هرغروب •
در درآستان هر چه تنهانُى
مىنشیست ؛
وبا تمام مواران موجها ،
در رستعيز هریه توفان ،
برمى

وباتهام يرنديندكيسوان هرجه باران،
بر برهنه دثتهايى هرحه عطشر ،
آبشاروار فرو مىريجنت ؛
وبا تمام ريششانوشانابر

درلحظةهاى لازم ويران شدن،
از هم مى كسيغنت ؛
(وزآن سييدهاى سترون مى آموخت كه ذات خودرا، اكر نه با دريا يا با خاك با آنتاب مى بايد Tميخت ؛)

بدآنكه با مرگ نسيمكى مىمرد ؛
. مى انسرد ؛
و ر رنكها را آمى اهثنيد را مىديد ،
irr
بو־دكه زاكُان بهخود آييل ؛
ومششلى را ، آبانتر از زكفتن من ، بكشاييل .

شما ، شها ای بـر كهاى مثل مسن افتان در بـادهـاى خیرء !
در اين دقيقهُ آخر دئهُ عريانى •

ازتمام شـما می²رسه :

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 } \\
& \text {. بهمن 3كاهك كنيد } \\
& \text { ، در اين دقيقهُ عريانى } \\
& \text {. بهمن زعاهكنيد }
\end{aligned}
$$

كدام اختر، يا نيرنك ، يا سرنوشت ، يا جنايت يست ،
 هن ، آن جوانه ، هن ، آن برك و و بار چيوستنرا بدين كسيمختگى ، ولگردى ، بیدردى ، مستى ‘ بدين تتجسم هر افتادن ، بدين خزانىى ولكرد لاابالىى مست مبدل كردهست ؟

هجدهم اسفند PA - تهران

## ميحانكمى [7]

از مال من هرميد ،
. جيش از آنكا بنشيهن
لبخندهام ، غاموش ، ، با او كنت :



$$
\begin{aligned}
& \text { ديدم نكاهش ، مثل شهيشه ، روشن وكور است ؛ } \\
& \text { نزديك با من ، مثل اين دم ، مثل اين شهشـه ، } \\
& \text { عا بثل انديشه } \\
& \text { Ll }
\end{aligned}
$$

يا چون شكفنتىهأى رنكين خيال ،
از من

دور است.

$$
\begin{aligned}
& \text { ديلم نكاهث مىرمد، پرمسنده و جويا ؛ } \\
& \text { و ديكرى رأدر يس دود و هدا مىجويد او • } \\
& \text { كويا }
\end{aligned}
$$

لبخندهوام شثرمرد ، ، مرد .
"...
خونم خروشان در سكوتم باز دندان برجعر افششرد:

- ("تنوا هنم ، من "

مو جی جوانم 6 كيع وسر كشهته
صد بار روته، صدهزاران بار بر كشته ،
كه با تمام بودنم برهر چهآرامش بیى Tشو بهم؛

برطبلك اين ساحل آرام مى كو بم . تنها منم ..."
"...
:
اين دوستهم ، بارى
رفت .
رفت :
j
در پشنهأى چون بودنم تاريك ،
بل !גرو ات گفت وگونى خام وتكرارى :

- مثّل زكاه آشنايانكور هون مر
"... "تهها منهم كג "
آه ، میى بينهم
هثل ههيششه ، باز
از شور شيوستن
و امكزن وارستن
سخن كويان ؛
وز هر چه هِ هيو ستن تواند بود ،
خون خيون هن بن با شعر يا |زندوه ؛
وز هرحه وارستن تواند بود ،
جون وارستگیم از هاى وهوتان ، از شها ،
زين جمع ، دلتنگید
هثل هميششه 6 باز هى بيْم
ای آشتى جويان !
با خويش در جنڭيد
irs


# مثل هميشهـ، ، باز اندوهم مويان كويد : 

- 

 تنها منمكز جرعهُ اول بذيزو تتم سرشتم را : تنهأيم را
سرنوشتم را .ه
آنصوى سرد نيمشب ،

برهار راه بوسه و بدرود ،

$$
\begin{aligned}
& \text { برهار راه بهر خواييدن } \\
& \text { ، دير } \\
& \text { وز بهر بيدارى } \\
& \text { زود ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تنها منم ، ای هر كن ! ا ای هركس ! } \\
& \text { أبرى ملولم ، يرسهزن دو آمبان تنك اين شبعيو . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اين خانكى ميتخانهآيان را نبوده كير . } \\
& \text { تثها منمكديكريهام مى كيرد ازتصوير افتادن: } \\
& \text { وتتىكه مىيينم } \\
& \text { انبوه شاهينان بیهر را } \\
& \text { برسغرهاى از لاشهُركس. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آنسوى مرد نيمشبن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تنها منم ، ای هركس ! ای هركس ! }
\end{aligned}
$$

دهم خروردني P9 - تهران

## در آنتاب بزركک

- هعجيب از خود دور افتادهاى ! هـ هماره ناشناختههاى در من
با من مى كفت :

وكر كذارم بر دريا بود ...

بهموجها مىييوستم.

و سوى ماحل هـواره
سوى بودن بود .

- ״ماندن نبودن است ؛

بودن روانه بودن ...

و بود و بود ... تا آن آفتاب ديكر در من دميد .

هزار گاند نبودن ؛
خوشا بُانه شدن بان با خويش .

بدنيمروزى زرت وبلند هون تابستان ، بارى
ديكر بار،
$1 \& \%$

از آسمانى آرام هون چذيرنتن
بردرمهاى انتادن تافتم ؛
.
بر بستو هفيرترين رودهاى سركردان درشنزار،
ثزرك ، جون دربا ، يافتم •

- هـ هعبيب از غود دور افتادهام !
- بهغود كغتم
. آتنابى دبكر در من دميله بود .

، در آفتأى هعيز
مثل شكنتن در بهار دهكدهاى كه باغهايش تنها كنجايثل مرايش كنجشكى را دارند

بارانكثته بود ؛
منوط دربا از ابر
جوى ؛
وسالها بود - از كشدن -
كه جوىهاى هربشان بودند : هزاركانه ،
و يمر ديدارى ناكوار با مانداب

در اوج تابستان ، اما ،
، ناكاهان ، ديكر بار،

حقيتت آمد ؛<br>و زير ايثار ناكهانىى ركبار<br>دوباره جنكل توفان بارآور شد :

و سيلهاى خروشان در يكدر آويختـد ،

درهم ريخختند ؛
ورآنتار ديكر بزرك هون جاويدى ،

دريا دريا شد :

- من من شدم

بيست و نهم تير PQ - تهر ان

$$
\stackrel{s}{6}
$$

از

ازهدأى سخن صـت

براى استاد بزد كوادم : دكتر محمود هومن

## انتادن

هستم،، اما بودنم هونان كه نابودن :
. همجو خورشيدى كه نمايلد
كر بميرم ، غود نـكاهد همع ؛ ؛
ور بعانم، هيج .نغزايد .

$$
\begin{aligned}
& \text { كتند بودمكه : } \\
& \text { هاهدا كر نانريند ، نيست ؛ } \\
& \text { هم بدانسانى } \\
& \text { خودكونون آن ديده را مانم } \\
& \text { كه نـبيند ميجّ ؛ } \\
& \text { ارودكونون مانم خدائى را } \\
& \text { •كه توانث تآريند }
\end{aligned}
$$

كنته بودم :

اهترى از بيشمار اختران باشم .
هن نمىخواهم بيرسد اينى از آنى آنى كاندرين انبوه يكسانان كدامين اوست 9 هن دلم خواهد عيان باشم ؛

كد نمايندم بههم كاين اوست .

$$
\begin{aligned}
& \text { بودن ار بايد ، } \\
& \text { من برآنستمكه هون خور خوشدي بايد بود ؛ } \\
& \text { ورنهكز اينسان ، } \\
& \text { نشايد بود .ه - } \\
& \text { وين زمان مانم بهخورشيدى كه ننايد : } \\
& \text { كر بيرم، خود نكامهد ميجّ } \\
& \text { ور بعانم، هيم ننزايد. }
\end{aligned}
$$

ختمته وبسته ،
هستم ، اما بودنم جونانكانكه نابودن : خستكى هام ام از نكردنها اونـا ،
. بستكىهام از رمابودن از

קهكسى داند
درد دردديخوار رندى را
كه شرابش مست مىداردد ببو راه
ليكن او ساغر نیى كيرد ؟

> درد شامينىى داند بالش هـت ، اما ير نـى كيرد ؟
ريهكسى داند
درد مردى را
كاو برآن بودهست
وين زمان هستهور تا سرانرازد بدهمت جون ستيغ آسمانسانى ؛ تطرهاى ناهيز را ماند ،كم اندر تيره انبوه دربانى £

$$
\begin{aligned}
& \text { هِكسى داند } \\
& \text { (جز تو ، اينكه) بىتو من هونم ؟ }
\end{aligned}
$$

واى من !كوآن دل هشيار ، كو آن جان زرف انديش \&
 كى كه بازت بينم ،
ای من بىتو دور از خويش !


## غَز لواره [ [']

> امهنـب نمىدانم
> المشبـكني در غانه هن نيست

$$
\begin{aligned}
& \text { كيرم ، برون از من ، } \\
& \text { تالك شب از انكور صدهاكهكشان هربار ، } \\
& \text { كيرم مُمْ مهتاب هم برشار ، }
\end{aligned}
$$

 وتتى

ديروزها ، وتتى كه شب مىشد،
من تازه ،
با حد بامداد تازه در جانم
آغاز مى گشتم ؛
روز سياه نابسامان را
خون خواب تاريك بريشانى نورديده ، روان
سوى نوازش ، سوى آرامش ،
سوى نكاه و خنده تو باز مى گشتّم •

امشب شـب بیروزنى در من،
تنها ، تهى ، تاريك ، كستردمست .

$$
\begin{aligned}
& \text { امشب نـىدانم هه بايدكرد . } \\
& \text { وين تيرة دلسرد } \\
& \text { با من نمىدانى ههاكردمست ؛ } \\
& \text { با من نمىدانى هها كردمست ... }
\end{aligned}
$$

هثتم ههر يور هـf- تهران

لادر اذل يرتو حسنت ز تجلى دم زد :
عشق بيدا يد وTتش بهمه عالم زد .ه حافـ

## غزلواره [ه]

در من امشبب ترنم غزلىـت .
دلم امشب ستارهباران است است
واڤزها را خبر كيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { وازمها را نبر كنيد } \\
& \text { تاكهِ با كوزماماى خالىى خوري } \\
& \text { بشتابند سوى من ؛ } \\
& \text { كامشب }
\end{aligned}
$$

عشق يريدا شدهست.
برنيان وزيدنش
در باد
كونهام را نواغت .
عطر او بود در طراوت صبع
عشق بيدا شُدهست ،
میدانم ؛
عشق بيدا شدهست بار دكر. <br> . بنوش <br> \title{
آى دل ! <br> \title{
آى دل ! <br> <br> آى خاكستر غريب ! <br> <br> آى خاكستر غريب ! <br> <br> وزش شعلد را بنوش ،
} <br> <br> وزش شعلد را بنوش ،
}

مثرده ، باتيز جان !


جام آلاله شعلدور كشتهست .

مرّده ، شب جان ! بال بكشوده نور ، 



# درمن امشـب ترنم غزلى دلـيت ؛ <br> دل من دل شيدهمت ديكربار 

ازلى ديكر است اين دِيوند .
هرتو حسن دّست ؛
و تجلى و
نزدبام هرور .


## غزلواره [7]

آرى ، مرابهخانه رناندند :
من باز مست مستم .

عريانىى نجيب نگاهت را
از آن سكوت هرشبه بيراهانى كن .
 كز جوش هنت درياش
يك يك وتج وتاب نيز در اندام نيست .

انكار
مردى اريه شوق هنیى نكندن در تونان
 اينبار ،
در اين شبِ نبودن،
از بركة نوازش مى اني
با خويش
دريائى از سراب نياوردهست ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { وز طرند كنجهاى راور اورد ، } \\
& \text { برارغوان چهرة او ، انگار ، } \\
& \text { ميماب خورى } \\
& \text { هر تطره درّى دريا پرورد است : }
\end{aligned}
$$

بكذار
در ساسلِ حريرىى آغوشت

آرامششى بِيابند
، مهجون دو هـاروى شكستد
دو بازوى من

$$
\begin{aligned}
& \text { بانوى بردبارى وTز } \\
& \text { بانوى من ! }
\end{aligned}
$$

## غزلواره [Y]



كنتم : „هن رایى رنتن ، نه تاب ماندكارى :
درد خزْمىــ جوى اين است . "

كفت : ,آرى .

$$
\begin{aligned}
& \text { الما دو كانه تا كى ؟ } \\
& \text { با موجوش روان شو با } \\
& \text { يا در كنار من باش . }
\end{aligned}
$$

كفتم : ״ددلم كرفتهـهت ، "مثل سكون مـو لم م
كيسو فشاند در باد ،
آشغتك


در تاب شو چو آتن ؛
هإن ! بيقرار بن باش ."


الا شي الـت وتونان ؛ وين بالهاى خوزين ..." Fs، هتر نوازش اذشاند
-
زآرامش بقينت سرشار كرد خو اهد؛

، تا بامداد يروواز اى خوب خستهُ من ! "بر شاخسار من باش با

$$
\begin{aligned}
& \text { كنتم: »شب ار هیه تاريك ، } \\
& \text { زنكار جانم ، اها ؛ } \\
& \text { تاريكىى درون است.، } \\
& \text { خورشير رخ برانروخت اريت } \\
& \text { ك . }
\end{aligned}
$$

دوم المرداد fy - تهران

## دور و بس نزديك

 نيز مى بينم ، به نادلادونواه ،

اشك من بىسود ولبخند تو بيهودهست .

بى خيال از ما ، جهان سركرم كار خويش : هرع از او امروز بينى' ور بهديكر مانى وكونى '

نيز دى بودهست ؛

و جنين بودنش •
خفته بلزهدان مام امكان را ،
هع⿰چֶنان تا بوده مىبودهست .

بيكرانى تيرهدل كسترده از هرسو:
سهم پهنا وبلندا ودرازايش ؛ كزم باليدن در اقصايش

ماذْى كور كر بيجان نآكا
تاكجا 9 تا هی
-نك معمانى كه نتواندكشودن هيجِ دانايشُ

# بـوى هارم : سهمگين زنجير زنكاندودة ايام ؛ كرحه ندث انجام ونهش آغاز ، بستر" امـظن هر آغاز وهر انجام . 

و'يّك اينجا ما نشستهدايمه ،  

$$
\begin{aligned}
& \text { ومن انگّار ازيس اين يردة لرزذده مىيينم } \\
& \text { •كه مى }
\end{aligned}
$$

و نمىدانم ... .

اى ازكرية اينـباكه من تا خنْدة آنجاكلـتو "كناى هر شب باه اه !
هيّع مىدانى

كه متارهى باملادادان وستارنى شام تك متارهاىست با دو نام

$$
\begin{aligned}
& \text { غز لواوه] [1] } \\
& 1 \\
& \text { شبك مثى شود ، } \\
& \text { من هر از ستاره مى مشوم } \\
& \text { شـبـبك میشود ، } \\
& \text { مثلّآن نشردهُ عظيم يرثككوه وير شكونة ازل ، } \\
& \text { درهزار كهكشان ستاره } \\
& \text { •یاره چاره میشوم . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ شبـ كه میشود } \\
& \text { ماهيان كهكشان } \\
& \text { با تمام فلسهاي اخترانشنان } \\
& \text { شناورند } \\
& \text { در زلال بينشّم } \\
& \text { شـبـ كه میششود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وتمام فلسهاى اخترانشانم • } \\
& \text {... . } \\
& \text { بشنو ، ای فراتر از تمام آنرينش ، } \\
& \text { ای تمام ! } \\
& \text { شبـه مىشود ، } \\
& \text { من تمام آفرينشّم • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بشنو ، ای فراتر ! } \\
& \text { ای تصام ! } \\
& \text { شب شدهست وباده باز ، } \\
& \text { جون هريرى از نوازش ونـاز ، } \\
& \text { مىوزد } \\
& \text { در ركان من . } \\
& \text { شب شدهست ومن جوانتر از سميمهام : } \\
& \text { عاشق زمين و ... شرمكين و .... باز } \\
& \text { روح باده مىوزد } \\
& \text { در شب شكنتـه جوان من . }
\end{aligned}
$$

شب كذشته است .
بشنو ، ای فراتر !
ای تمام !

$$
\begin{aligned}
& \text { شب كنثته است وهر زیى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در نيازِ بازِ بازوان منـ } \\
& \text { شبـتذشته است . } \\
& \text { و برادر نجيب من : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در دور اهمُ سيميه دم دم ، } \\
& \text { دـهت مى كششل بهشانهام ؛ ؛ } \\
& \text { و مرا } \\
& \text { یا بهدایى نبض شعر ومستیى شبانهام } \\
& \text { • مى بزد بهسوى خواب و خانهـام } \\
& p
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نياز باز بازوان من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انتظار بارشىست دركوير } \\
& \text { در دوراهd سيميدهدم، } \\
& \text { هر رگى از ركان من } \\
& \text { تندرىست نعرمزن } \\
& \text { كسكويد": } \\
& \text { آى تو ! } \\
& \text { ابر كامكار ! } \\
& \text { برمن ، اين بدراه باد اد مشتى !ز غبار، } \\
& \text { ، كم, ندآبشار بخشششى } \\
& \text { نمنم نوازشیى } \\
& \text { بيار ؛ } \\
& \text { ورنه دير میشود ، } \\
& \text { دير ... } \\
& \Delta
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { میبرد مرا برادرم : } \\
& \text { نسيم هز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آى تو ! } \\
& \text { ای ندانم ! } \\
& \text { ای تهام ! } \\
& \text { ماهى ويرندة فراتر ازهزار تور ودام } \\
& \text { (كستريده مثل آسمان وبازوان من) ! } \\
& \text { باد كز تو ترعهاى شود بهسوى تو } \\
& \text { - يـيش از انجهاد نيستن } \\
& \text {. خون خستهُ حبور ناتوان من . } \\
& \text { دهم آذد }
\end{aligned}
$$

## غزلواره [ [ 1 ]

$$
\begin{aligned}
& \text { درشتناكترين سنكالخ : } \\
& \text { همين دو كامكه تا خانه ، } \\
& \text { تا تو } \\
& \text { ، ot } \\
& \text { مين دو كم ... }
\end{aligned}
$$

همين دو گام كه تا وارستن ،
 وآن دريجهُ ثر انتظار , ا1 بستن ...

در انتهواى كمشُدن،
اين كو جه آشنانـت .

$$
\begin{aligned}
& \text { "... } \\
& \text { ديوارهایى كوتاهش گو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شرا اكه بهربانىى آن پرده } \\
& \text { هریه راكه دوسـت ندارى } \\
& \text { نابود خو اهل كرد ؛ }
\end{aligned}
$$

و آن دزيجهُ
هششانت
برهر
خ. خواهد بست

$$
\begin{aligned}
& \text { ] } \\
& \text { صِداى سوت عسس . } \\
& \text { يسازدحام همهروزهتان، } \\
& \text { آى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { همين وبس ؟] }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ريناه خرم مزگانت شكفتامه باد ... } \\
& \text { عجب پريشانم ! - } \\
& \text { צيسوى درهم تو كجاست ؟ } \\
& \text { • روال كفت وكوى مستان را میىمانم } \\
& \text { روال درهم گیسويت } \\
& \text { عجب هريشانم ! } \\
& 11 / 9
\end{aligned}
$$

بهغانه خواهم To To مسدانى ؛
أكریه دير •

- بهشبعير
. بهخانه خواهم اTه
وبردهها را خو اهم كشثيد : .
وشهر نابود خو اهد شد
واز سهيده لبیخند تا آفتاب اندامت را خواهم نوشيد .

- به كورىى هـهُ روشنان كلذب اين آسمان شعبده -

خو اههم بست :
وهرچهd جزتو
خوكيسويت ،
.
دود خواهد شد ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { و درنوازش چششمانت ، } \\
& \text { جون دودى در آبمان ، } \\
& \text { ازمهم خوانم كسيخت ، } \\
& \text { ازنود خوامه رست... }
\end{aligned}
$$

ته

## 0

## از

فرأر اذ شب اكتونيان

## با دانشى زلالتر ازآفناب

> ا- حتا اتر ججو توفانتويا باشى

$$
\begin{aligned}
& \text { از ششش هزار مسال تحجربه .وقتى مى كونى، } \\
& \text { ثين هزار عوج بوهبين تو مسرويد ، } \\
& \text { •بى آنه دريا باشى }
\end{aligned}
$$

از شش هز ار شَال تجربه در گنداب وقتى مى گُونى ،


كزكرمهاى كنديدن ،
، 䒚
تنها
از كرمهاى گنديدن بی كويد
حتا اکر چو توفان كويا باشى ؛
ونُایى تا سر Tوا باشى
＊
برمن ببخشاى، اى عشق ！
ديكر دلى بهسينه ندارم．
ديكر بهسينه
من
جز مشتوارى خونآلوذ
كه مىتهد به كينهرندارم

> با دانثیى زلالتر از آفهاب
r- با آسياب ابِن تاريخ

و ذات باستانىى انسانكرودار است .

شايدكه از تبار تاتارم :

خون دلم مباح ،
حرمت بانوى نامثم حلالتان باد ؛
L. 1

من از شما دروغكرداران نيستّم . ،
! چنكيز نيز دروغزن نبود :
او نيز

آن بود

- . كد مىتمود,
 در خون مون

ای آسيابب تاريتخى !
خونم حل>لت باد ؛
4

$$
\begin{aligned}
& \text { كر خون من نبود ؟ } \\
& \text { ياگر سكون من؟ }
\end{aligned}
$$

- 

يهو يته شط خون ون و سـكون بودهـت كه آسياب اين تارِيخ را مى گرداندهـت

، آرى
بيومته شط خون وسكون بودهسث .

از من بهيزدكرد بكويُيد :

سنك مبور زيرين دارد میىتر كد تا رُمتنِ هزار فواره خون
ديكر
تنها
نرياذى ماندهست :
(> توت ما باشد دروغ و لاف و لاغ

مو لوى

با دانثى زلالتر از آفتَآب


نامى بهنام
كه با حرونى مايهدار

زير هقالهماى خيلى خيلى عـيقى ،
وشتعرهاى خيلى خيلى الطيف ، ريفى

- حا آش كنید -

> نامی
> ك كششدار
> ، يرانفةجار
> عين »آدامس بدب" ؛ i
> شايستئه دهان روشمهنكران

$$
\begin{aligned}
& \text { وتخمههاى خِيلى خيلى" درشت نهادن. .. }
\end{aligned}
$$

6 ما زير دلق ايمن وازه ، در خواب روززامهالى
هرزوز

$$
\begin{aligned}
& \text { - زيباترين حقيتيت را مى لينيهم } \\
& \text { زيباترين حقيةت إين است : } \\
& \text { نامى بهنام } \\
& \text { درجامة حرون هـر بـى }
\end{aligned}
$$

تاريخ ديگرىت
كه با با
آغاز ثى شود

با وا⿰訁㔾
هرشب هزار هـايةُ بیهر وا
－
ما زير دلت خويشتن ．．．
－
بوى هزار من من مى آيد
＂．．．
－

$$
\begin{aligned}
& \text { ما زير دلت خويثي } \\
& \text { تاريخ ديكرى را هیسازيـم. } \\
& \text { باور كنيد، مردم! } \\
& \text { باور كنيد. } \\
& \text { باور كنيد. } \\
& \text { باور كنيد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باوركنيد. } \\
& \text { ازما ستخن بكوتيد. } \\
& \text { ما را بزز كـ بداريد. } \\
& \text { ما استكان اول خودرا } \\
& \text { هرشب بهافتخار شما مىنوشيم! }
\end{aligned}
$$

## ?! دانشى زلالتر از افغتاب

شبهاكه ابر ."ودوكا" مىبارد ...

شبها كه دوست داشتن
آسانتر از درو غكنتن میشود ...
شبهاكه خوب بودن
ارزانترين كلاهاهـات ...

$$
\begin{aligned}
& \text { كه زير بارش ملايم , نوشيدن } \\
& \text { هر لتخته لوش } \\
& \text { در شط م-رده شريانت } \\
& \text { كشتى } \\
& \text { وبادبانى از تسشيم، از خرستدى، بر+ى|فرازى؛ } \\
& \text { وبر سرابى ازهستن، از وارستن، میرانى... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شبها كه ابر میشوى: } \\
& \text { - آميزة كشاده دستى و دلت:אیى } \\
& \text { شبها كه دوستانت را } \\
& \text { پثدارى } \\
& \text { دوستر میدارى ؛ }
\end{aligned}
$$

ـوذات مهر'بانت را

شبهاكه إير "ود كا" میبارد ؛
و و بتة ز اكاهت
از تندىى برهنه آن خوشكوار
هرلحظه تيزتر، ذانذتر، دقيقتر میشود ؛
وز اؤ آن شهود وشكتتن
عريانتر از عيان
"مى بينی
كه خوب بودن

- ارزانترين كالاههاست؛

و دوست داشتن
آسانتر از درو غكفتن ...

* شبهاكد أبر ״ود كاه مىبارد ؛

وخون و اندوهت
در زير بارش ملخيم نوشيدن
رآيتّتر هیشود ؛
وخشَم، خششم شرزمات آرام مىيلذيرد ؛
وتانت صرئِّ ,ذذيرفتن
در جانت
همثّون مغاكى دورار؛
يا هون دوارى گردابو ار ،

- هردم

بلعندهتر، عميتتر مىشود ..

شبها كه ابر "ود كاه *يبارد . . .

## ب! دانشى زلالتر از آفتاب

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { آنسوى !إخظهاى دروغ ، } \\
& 1.1 \\
& \text { يك واححهـ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { وآوار خنده استكه در توست، } \\
& \text {. خامو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ، بارى } \\
& \text { شايد } \\
& \text { زيباترين دروغ دروغى باشّد } \\
& \text { كه دوستى از دوستان ، } \\
& \text { كا } \\
& \text { با تو مى كويد : . } \\
& \text { "... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وان آشناى امشبه } \\
& \text { در چششُهانت، } \\
& \text { در جانت ، } \\
& \text { קیز را } \\
& \text { كه هيتز: } \\
& \text { و ارامش مستيح دو لبحتْد توست : } \\
& \text { Tآندم } \\
& \text { كز نيشخخند وطنز } \\
& \text { در } \\
& \text { طرح صليبى هیנويد.) }
\end{aligned}
$$

يك واحهـت،

> زيباتر از شبان بيابان :
> بك واحه، كستريدتر ازمر ك ،

كد درآن
.تنها منم•
ورامبتاى بازِ خيابان ؛
"واهستهد بيثرفتن من در غويش ؛ آن سكوت كه درمن مى كود ،

میثويد ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { وآسمان كريان } \\
& \text { درمن است } \\
& \text { وحنك يرترنم باران ، } \\
& \text { با زخمههاى افتادن ، } \\
& \text { موسيقىى غريب مرا مىنوازد ؛ }
\end{aligned}
$$

ومر
در جوىهاى بـيهانى
. مىمويد

$$
r \cdot 1
$$

> با دانشى زلالتر ازآفتاب
\&- هستى ترا نخو اهد بخشيد

- هسْتى تر ا ز

$$
\begin{aligned}
& \text { كيرم من، اين } \\
& \text { زان ابر نازنين حفيرترين تطره، } \\
& \text { اين } \\
& \text { درياى بی كناهىى افتان را نيز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 6.1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كنגاب باستانى ! }
\end{aligned}
$$

با دانشى.زلالتر ازآفتاب

Y- צرهم شكـتن،، آرى

درهم شـكستن، آرى:
ويوان شدن ...
$r \cdot \varepsilon$
ندهارى،
درديوار مىشود؛
ديواركوهسارت
برسر
آوار مىشود .

من خششم وعشت ورزبلدم• من مست ونيست را در خشّم وعشق קیكاندم ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { : ينك : } \\
& \text { آن ناكزير. } \\
& \text { اينك : } \\
& \text { F أن ديولانْ كردنهُ ناشناس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 015 \\
& \text { is }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وخشم وعشت ورزيلم : } \\
& \text { هيندانكه ذات خودرا } \\
& \text { - درمرزى ازنبودن وبودن ـ } \\
& \text { ويرانه، } \\
& \text { ووران، } \\
& \text { ويران، }
\end{aligned}
$$

عظيم ويران ديدم .

وينك منم:
ظظرفيتى غظيم وهفيم
ظرفيتى بر ای يذليرفتن ،
ظرانيتى براى نكنتن ،

ظرفيتر, عقيمتر ازمر ك

با دانشى زلالر الڭفهاب


بعنى كه ماهتاب نتخو اهد شكنت


- بعنى كه آفتاب نحْوان اهد بود

جز ازبراىآنك بيينم من بارى،

> در برف، برّهيدكيسو را ديدم:
در سميمه، كهى آتابب بود.
مى برنت وز،
هثل هميشه، درشكنِ جوببارِيسويث
كنها بيامِ نقرهایى Tب بود:
از برك
يك شاشد يبش فاجله نيست
تا مرك.

$$
\begin{aligned}
& \text { با دانثى زلالتز از آفیاب } \\
& 19 \\
& \text { هس مرك مرك هـت } \\
& \text { زان تامت كشيده جغيتى تراست } 9 \\
& \text { هس مرك میتواند } \\
& \text { آرى : }
\end{aligned}
$$

7.9

وتتى تو نيستتى ‘
وتتى تو نيز نيستى ، شس مر
－مرك كـ كزنده ، مرك كزيننده－
هست ،
هعيتىتر است،
مىتواند ．

امروز اين قبيله ههل بنال ايهرتر اهت ．

$$
\begin{aligned}
& \text { كيرم تو آن بزر كوار نبودى } \\
& \text { كه ازكليم وا⿰訁 }
\end{aligned}
$$

اين هرز ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { كيرم توآن بزر كوار نبودى } \\
& \text { كه بُغض ختْهناكث } \\
& \text { در وازوه - رُار باستانىى من - نه: } \\
& \text { در حجمى از هجّوم } \\
& \text { و در كلونى ازكلوله بتركد ، } \\
& 6 \\
& \text { وتتى كد نسل من } \\
& \text { - } \\
& \text { با الستخوان و سكل مىيثووندد ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Lot } \\
& \text { وتتى كد تحط خون } \\
& \text { اين نسلِ هوستى را }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آيا خروش خشم تو } \\
& \text { كركى نبود } \\
& \text { در كلذ شبانة اين بیشبان ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آيا } \\
& \text { ، مرك جوان تو } \\
& \text { در تلب اين تبيلة هير ، } \\
& \text { آوارى از عبار نيست } \\
& \text { كه برنگّاه ناكاكمانم } \\
& \text { راهكريستن را ، } \\
& \text { ، } \\
& \text { میى }
\end{aligned}
$$

آهن ناكهان . . .

بادا نشى נلالكر ازآنعاب
-
در بركهای هُ هُمردن
تنهاكتاب فمل ورت مى
اندوه مركَ نيست
در بركهاى يرُمردن .
با دانشی زلالتر از آفتاب

مىسرايم اكنون :

$$
\begin{aligned}
& \text { بيهوده بود - } \\
& \text { بيهوده } 9 \\
& \text { آه ، ه } \\
& \text { حتا دروغ بود } \\
& \text { بسيارماكه بر گ دلم ، } \\
& \text { با نانى از تيّيدن در هر باد ، } \\
& \text { مى مرود از هردن . }
\end{aligned}
$$

مركِ تنير يرك
 بايان نصلهماى شكفتّن نيست

ثرك حتير مرك .

در من شكوه شوت وشهود ابت اكنون

$$
\begin{aligned}
& \text { مرشارتر } \\
& \text { ديكر بار } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

شنكام Tان رسيدهست كه در ردانُى از باران
برغيزم ؛
و با سرود وسبزه بياميزم •

Y 10

بادانثى زلالكر ار דنكاب

- 11

خندان دروع در هن راه برده بود
كه ديكر

> آينئة سبيدددمان را نيز

باور نداشتم

$$
\begin{aligned}
& \text { وين بود و بود ... تا } \\
& \text { آنينغ سيمه دمان . } \\
& \text { ، o } \\
& \text { آثيْنة سهيده دمان ، } \\
& \text { در لحظة شكنتن خون ، } \\
& \text { كنت : }
\end{aligned}
$$

-     - 

درجنكلىكه تير بهناهار از آناتثى مىوويد سر زدند

مثل تو بودند .

$$
\begin{aligned}
& \text { Tكانكه مثل آناتم } \\
& \text { حر خون سرزدنشان } \\
& \text { هرير زدند } \\
& \text { مثل تو بودند . } \\
& \text { آنان جوان ومثل تو بودند ، } \\
& \text { W } \\
& \text { *مثل تو تختهبند ترس نبودند ... }
\end{aligned}
$$

آئينd مبيده دمان آشفت .
آينين سييده دمان
شرم مرا
در آبهاى خونينش نهنت .

## بادانشى زلالكر ازآنیاب

بيدار مىماند :

$$
\begin{aligned}
& \text { rir } \\
& \text { شايد سكوت و هوسيدن } \\
& \text { تنها - } \\
& 61 \\
& \text { هميشيش } \\
& \text { 范 }
\end{aligned}
$$

شايد ميكوت وبوسيدن
تنها ؛
و مورياندهاى ستاره


با دانهى رلالز ر از انعاب

$$
\begin{aligned}
& \text { بكذار } \\
& \text { اين زهت، اين درو وِ مُسِّطّط ، } \\
& \text { ويرانىى درونثق را } \\
& \text { از رجز وسالوس آذين بـدد . }
\end{aligned}
$$

باكت مباد و اندومت ،
يارا
اين درْهماى نار و
دبوارماى خارا
آنسو ترك
با دثتهاى ممواربودن ،
، و آبهاى سرشاريودن و شاغهمهاى هر ابرارودن
میايوندد.
آنسو ترك ،

زباتر از شكنتّ و عر بانتر از عهان ،
مى اينم من
مى مندد .

$$
\begin{aligned}
& \text { آن راست ، آن ُمسْلْمِ زيبا را } \\
& \text { كג در ردانى از سبيده دمان }
\end{aligned}
$$

بيست و بهم المرداد .ه - - لهو اد
 ست ازسهزده نعر كوتاه . سمزده عارغاين منظاومه ـ وار أ - يس،






 سرودهمايم از برون و درون ا و در شـكل و محتوا ، به يكـيـكر


## ماك هاك و خشم و انلوهم

$$
\begin{aligned}
& \text { جنك عغلهم اضهداد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نابود مى كند تمامىى ويرانىا را }
\end{aligned}
$$ در 4ابانكار ؛

.

جنك عظيم اضداد
-
آهيز كار آتش و Tب است .
بى ،
جنك عظيم اضداد
اين خالك را بدباد نـخواهد داد .

و نيك مىدانم ، مىدانم ، كاين ويران،

آباد خواهد شد ، آباد .

و نيك مىدانم ؛ مىدانم ، بهشثت نيست !
ور هست،
ما را بههيج روى فراتر
از سرنوشت نيست .

و نيك مىدانم ، مىدانم •
ذر خاك بن هنوز خدا هست ؛

YYO
, نيك ميدانم هعايت جسهارى را از اين دست.

وخوب میتوانم روزى رادر نظر آرم
 وان رتو كِ امیى در دور دست ،
| اين كاروان دريدرى را
 كيرم أس از سهيده دمى
كاناتق
غكجپند غرق خون شده باشد.
,

هندان نهدورتر از نزدبل،
در نظر آرم.
تا ديرتر نياهد از زود

، Tز روز



هن خاكـ غورش را دوصت مىدارم .

غشم من ، الما ، از دانستن داناتر امت ، بندارى ؛

و اندوهم از توالمستن ،
بارى ، تواناتر .

من خالك خويش را دوست مىدارم ، ’

YYY

هيدار ومنغجر ، خشمهم ، منغبر ولهيار، درمن نعره مىزند:

- $\boldsymbol{s}^{T}$ -

من شاك غوريش را دوست مىدارم ؛
و دوست مىدارم
ابرى شوم تمامِ تن از طاعون
وداندهاى زهر سيامم را
دم به دم
بر ؛هنهُ سترون اين خوابزار ببارم ؛
و دوست مىدارم
. بادى شوم تمام تَنَّ از آتش
و شعلدهاى بوتدوش آمم را
كل بهكل
در رهوت كويرىى آين هست نيستوإر بكارم .

وين جمله ، بارى ، از نغرت نيست ،
از عشق است ،
كنتم :

هن خاك خونش را دوست مىدارم ....

خشتّم هنين خروشد ؛ , وانگاه
از شب عميقتر، إندوهم، عميقتر از شب ، درمن هممويد:
coT. -

$$
\begin{aligned}
& \text { وتى كه هيرى و سرطان هيدرمان است ، } \\
& \text { آيا چه مىتواندكرد } \\
& \text { نوميدوار نرزند } \\
& \text { جز اين ، ممانا ،كز مادر كار دل بر بر كيرد }
\end{aligned}
$$

ختُم من ، آرى ، از دانستن داناتر امبت، خيندارى ؛

و اندومه از توان انستن ، بارى ، تواناتر ....
دهمّ:"ههن •هـ - "لهراد

YY

غز لواره [10]
< <

غغنهتىمت تورا داشتن .

$$
\begin{aligned}
& \text { در الين كذار ،كد بر وشئت امت و برظلمات ، } \\
& \text { شـب شترون دلكير } \\
& \text { از ز نجهر مى كذرد . }
\end{aligned}
$$

ندإى كيسويت ، الـا : تو بامنى و
تو تا با من باثى
شب از نوازش كيسوه
از هرير هى كنرد .

$$
\begin{aligned}
& \text { تو از كدام افتى مى'نّى } \\
& \text { كه باكبازتر از خورشهدى } 9 \\
& \text { منوبرى هو تو خون مىرولد }
\end{aligned}
$$

در بلشتىى اين لوش و لاشهدزار
خدار 11

كدام كوشهُ اين شالك بالك مانده ،
is is is

شب ازكدام سو مىوزد

PrI

$$
\begin{aligned}
& \text { كه روشنم من و تاريك ، } \\
& \text { و از ستاره وغم سرشارم } \\
& \text { ، } \mathrm{O}_{\text {- }} \\
& \text { ، بارى } \\
& \text { بكذرهم ... }
\end{aligned}
$$

بهس
تـامِ تن تهث وبال مى مشوم خو در تو مینكرم ،

زلال مىشوم

> "مخن هو مى كونى آنتاب بر میآيد ؛

و مسيهذيرم من
كه هيج زهت و دروغ و دغا نسى وهايد ؛
 كه مو لوى هت داهثت عماره عاشت بودن را . هماره بسرايد

7باد •ه - لهوان

غزلواره [17]

$$
\begin{aligned}
& \text { דكونه بايدكنت } \\
& \text { كه درمسلغ كوران پرالغكردان بودن } \\
& \text { هـع افتهار ندارد f } \\
& \text { بهكونه } \\
& \text { ، } 4 \text { جه زلانى بايدكنت } \\
& \text { كه اين تلندرِ بیعار } \\
& \text { دبكر از هى انهـار بودن } \\
& \text { } 9 \text { عار ندارد }
\end{aligned}
$$

## رجكونه بايدكنت ،

4 بهـ زانى 4 ابد كنت ،
تا باوركنيند

> كه اينزتلندر هى كار
> ديكر با مهوككس
> كار ندارد 9

همينكه من 4 ار ، در ار ، باكتم : دوست داشتن ،

$$
\begin{aligned}
& \text { و دوست داشته شدن ، } \\
& \text { آبا هس نیست } q \\
& \text { مكر كمبم من 9-9 } \\
& \text { كرفتم اين كه دراين كلشِنِ سارت ، } \\
& \text { كه نشك و تر } \\
& \text { در آن } \\
& 4 \\
& \text { بزركوارتر ازمنكس نيست. - }
\end{aligned}
$$

خواهد آفر يد .
ونيك مىدانم
كان نغرتِ بترون كبوسىـت
كد خواهدكذشت ؛
والينده در بمهيماى از عشق
بيدار خواهد شد ؛
واناقِ بينش از نو ا:ش ولبخند
سرشار خواهد شد ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { نه ! اين زمانه مرا بیكمان نىداند ، } \\
& \text { میىانم : } \\
& \text { و مرك } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زلال و سرشارم } \\
& \text { هراكه دوستم مىدارد ؛ } \\
& \text { و دوستش مىدارم }
\end{aligned}
$$

وزانسوى شبِ اكنونيان ؛
درنهاد شـما راه بافتم ؛
و بر نهاد شـا تانتم :
هراكه او، يك شب، درمن،
با من،
برهنه شد؛

$$
\begin{aligned}
& \text { من، آى آيند كان ! } \\
& \text { در او، با او، خورشيدى شدم: } \\
& \text { فراتر از شب اكنونيان؛ } \\
& \text { واين سياهىى بى روزن را } \\
& \text { با لبخندى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وسنك نيزكواهى خواهـد داد } \\
& \text { كه دوست داثتن } \\
& \text { در سرشت انسان اهت } \\
& \text { وسرنوشت انساناست. }
\end{aligned}
$$

در بازوانم •
بر جانم
. دمـيل .
هفهم بهمن •ه - 5هر ان

$$
\begin{aligned}
& \text { غز لواره [ • [ } \\
& \text { به خواب آب مىمانستم } \\
& \text { در بركهاى زلال؛ } \\
& \text { و بر كهاى زلال را را مىمانستم } \\
& \text { كآئينهوارش را } \\
& \text { ساية ابرى } \\
& \text { اككنده باشد } \\
& \text { خون شامكاهان، }
\end{aligned}
$$

از

Yrq

با سِيده دمان
عشُق تو بود - رودى سملاب وار
ازبيمش وتهش ـكس میى آمد سرشار؛
و بـا هزار بازوى موج تهنده وبيدار
-زا در مىيافت،
و :مىفشرد تنـع درآغوشم•
Tنكاه سروهاى شرافواز نور بود
كه مىىرونيد
در باغهای حيرت وهوشم
و
،
ديدم سرور میىنوشم•
T:كاه ،

ديدم سجلكتر از هوا شده ام؛

و در هوا،
مثل هو ا، رها شدهام

اTن. ز بامهاى نور وبلور وسرور،
درآنينُ رساى ستحر كاهان،
ديلم
زيباتر از خدا شده ام.
ينجم اسفند هه - كهران.

## غزلواره [ [


براى بستن، تا من
در تو خششم بكشابم ؛

# و دور باشم وكوراTاTنجا <br> كه هرهه ديدار امت ور با درا دروغ و ريا ست؛ و نور باشمم درخويش و وارهم در نور هآنجا <br>  

بكو
دريجّه را بكثشايند

بكو
دريجه را بكشايند:
 ای همئفس!

نتنسم را يس هىزند.

$$
\begin{aligned}
& \text { از اين دريخه زراتر، } \\
& \text { زلالخواب } \\
& \text { و هـاه دوشيزه ؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\text { وحشّم هيست } \ddagger
$$

وهششم هيست أ-

اكر نيست
براى بستن؛
اكر نيست بستنغ
دريجهاى به أنقهاى باز وارَستن...
ششم خر داه اهـ - 'لهر ان

$$
\begin{aligned}
& \text { وباك مانده ترين درياست } \\
& \text { كه در زلالىى تنهاى خويش } \\
& \text { نَنس میزند. }
\end{aligned}
$$

## 7 <br> از

Nos 8 gin

1- هوتك
ديرينه تر هماناكينه ست 6 ${ }^{6}$
تا دهان رجشايد :

Y\& $y$

با دهان دريدن
فواره وار و
فرياد وش،
در Tتش،

خون وجنون خودرا بسر ايد :
همم در دمي

كافاق حشُّم به خاكستر مى كرايد ؛
، olRil

، درسر ايشِ آرام T T
زوارةً بلند سرازير میشود.

S
داناى واءُكان را پپرسيدم :
" -

$$
\begin{aligned}
& \text { هم در دمى } \\
& \text { كز سوى ناكهان } \\
& \text { بغض بِكلوله اين كلو كير میشود ؛ } \\
& \text { و با زبان زغمّ }
\end{aligned}
$$

جس، كوهر جنون را دانستم
كازاده وكمثاده ،
ويرانكرای و وير انكر،
در سينه بیوزد :
و آناق هششم طرح صريتحى از كوير مىشود ؛

اين يعنى
وآنينهاد وسر ششهى مت نعاهت

كد دريقين بلورينشي
تاريكها
تصوير مىشود .
خنديل :

- " بندي
بر زانوى شتر! "

آرى، يتين !

دانستهامكم دانستن ساده ست: مانند خالك،
Ti Tio

كه زير 4الى رهكذران افتاده ست؛

lol

$$
\begin{aligned}
& \text { از آتش } \\
& \text {. } \\
& \text { امك جنون Tآ اد } \\
& \text { از باد . }
\end{aligned}
$$

رانستهامكه هجان بهان پير مىشود.

اه جنون،
جنون شكفتن:
فرياد وار و

نواره وش،
در آتثن :
در آتشى كه ناكاهان حرير مىشود ؛
اين


وين يعنى


دربا را در مییابی؛
وانگاه
دربانوى زلال، يعنى
در خوا!بهاى آبى
-هى خوابى.

دانستهامكه هجان جهان هير مىشود.

YOI

$$
\begin{aligned}
& \text { ورود هرسرود هشلنه } \\
& \text { در بسترِ هـارة خود } \\
& \text { كوهر شكفتهُ هيَّج آوازى را } \\
& \text { برموجهاى اوج } \\
& \text { تا هماره } \\
& \text {;كهدار نخواهد بود ؛ } \\
& \text { بسيار خواهد آمد و } \\
& \text { در اوجهایى همهمهاث } \\
& \text { •وجى نشان از اين همه ، } \\
& \text { زين بسيار، نخخو اهد بود. } \\
& \text { با اينهمه ، از اين همه آنسوتر ، } \\
& \text { زيبائىى حقيقت سرشارىست، } \\
& \text { بىشك بلمالخورد كىى انسان بودن، } \\
& \text { كي بودن رواندُ انسان } \\
& \text { ، } \\
& \text { ، بى كمان } \\
& \text { سرشار نتخواهد بو? : }
\end{aligned}
$$

دارم بهاين مغيات زهبا مىانديشم
كد ، بی كمان،
هـا اكر خدا نباشد ليز
انسان بهزشتى و دروع وبدى مرسهار نغضواهد بود؛
رو روز كارى غواهد Tهد
كه در زلالتاب جهانكيرشي
جز نهكى و درستي د زيبائى در كار نخواهد بود .


- -3 lal

شعر شعور مادة تارنغ:
-
|'ابهان بهذات بارعى انسان
كه رود (شلده هرسرود از اوست ؛
موبىكه هر نراز از او، هر لرود از اومت .
|
rar

$$
\begin{aligned}
& \text { اين را برادرانمكمتند : } \\
& \text { هم در دمى دكه تاريخ } \\
& \text { در خونشان تد انراشت ، } \\
& \text { چون مرگ ؛ } \\
& \text { در برابر دزخيمان . } \\
& \text { ايمان ! - } \\
& \text { اين را برادرانم باخونكانئند } \\
& \text { هم در دمى كه سينهُ ناكاهانشان } \\
& \text { با دهان دريدن } \\
& \text { فرياد شد ؛ } \\
& \text { و درجنون شكفتيند ؛ } \\
& \text { و بانوى زلالترين خواب را } \\
& \text { در سرخىى سهيدهاى ازخون خويش بذيرفتند؛ } \\
& \text { يعنى در } \\
& \text { درياى خوابهایى آبى }
\end{aligned}
$$

خغتند

$$
\begin{aligned}
& \text { و بر رواقِ باد } \\
& \text { رتم میىنـند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حالى } \\
& \text { كنتاران از باكى ، } \\
& \text { و سئكسشثتان از هالالكى } \\
& \text { دم مىزنـند }
\end{aligned}
$$

بر ناهِارل ، نششستن وهستن ،

مى نشينم وهستمّ :

> باكيزار و زار ، بـيد بوتيمار .

وكريهخند زارىى بيزارم

# ر <br>  

ويرانكراى و ويرانكر ،
هر مامل هبور شها مىيكوبد :
هـالى الـد نوج و اوج هِياموتان تنها
تصويرى از لصور فرياد است
تركيدن مبانهاى منونت ،

$$
\begin{aligned}
& \text { كه ههر: هرآبلة مرداب را } \\
& \text { در مركغوابِ تارهكث } \\
& \text { تنها } \\
& \text { تمورارى از لصور آشغتن }
\end{aligned}
$$

مى آشوبد .

وانسو ترك

$$
\begin{aligned}
& \text { رنتار رْتُكار زمان است ، } \\
& \text { Tنك ! } \\
& \text { رُّتْار زمان ، } \\
& \text { بنكريد : } \\
& \text { دارد } \\
& \text { جاروب تمدروب فراموشى زا در دست میفشارد . } \\
& \text { 2ارد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { از آستان تاريخ } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

# برساحِلِ نشستن وهستن 

- 

هر لحظه مردن ، آرى ،
هر لحظه بار لحظظُ هردن ران را را

$$
\begin{aligned}
& \text { بارى } \\
& \text { اين است } \\
& \text { آن لحظه درهمارهام ، } \\
& \text { ، } \pi \\
& \text { آن ممارهك درلعظههاى من } \\
& \text { بودمست وهست وخواهد بود } \\
& \text { جارى . }
\end{aligned}
$$

دلم هواى شكغتن دارد :
مرا ببوس و
بهارانمكن .
بِّز از اوجِ نوازش ،
بِّز هو موجِ نوازش ،
بوزَ هو زمزمه درجنكل ركان من؛

- آ

وكيسوانت را ،

آبشاروار

- بيفشان برشانهام

خوشا بلندىى ايثار، تا نشار تو باشهم:
شكوهمند و فروتن هو آبشارانمكن.

شبـ شكفتلهُ هشمان توست كاهو ارة ماه.

$$
\begin{aligned}
& \text { بر ماحل نشـستن وهستن ، } \\
& \text { دلم كرفته ، جو جو بغضضى سياه . } \\
& \text { نكاهكن بهنتاهما : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شبانه، هون شب 'یششَانت ، } \\
& \text {. متاره بارانم كن } \\
& \text { و هـرِيسويت وا برشانه|م دوباره بباران ؛ } \\
& \text { بارى ، } \\
& \text { تمام تن تهشّم ، نبضِ سبز بارانم كن • } \\
& \text { بهمن میار زكاهت را : } \\
& \text { • مى }
\end{aligned}
$$

ششم فروردين اه - كهر ان

## V <br> از بر مهاى دفّرِ ديروزين

t
-منتشر شده الست .



زاذ

فو اتو ازشِبِاكنوزيلن (دفتر شعر )
:و سا

آشورى (

 .

Y99

از اسماعيل خؤى

منتشر خواهلد شد ;
دو Tستانهمفهومشعو (نوشته ، ترجهه وكفت وكو)
شعو وموقعيت ( نوشته و ترجمه) (نر
انقةلابدروفلسفه ( ترجمه ونوشته ) زوششناسیىعلم ( نوشته ) درزمينهز!
 شناختخنامه اردشير متصص شعو هیيست ؟

