تا شک

بُن‌بستِ سربه‌زير

                     تا ابديت گسترده است

ديوارِ سنگ

از دسترسِ لمس به دور است.

در ميداني که در آن

                       خوانچه و تابوت

                                         بي‌معارض مي‌گذرد

لبخنده و اشک را

مجالِ تأملي نيست.

□

خانه‌ها در معبرِ بادِ نااستوار

استوارند،

درخت، در گذرگاهِ بادِ شوخ وقار مي‌فروشد.

**«ــ درخت، برادرِ من!**

**اينک**

**تبردار از کوره‌راهِ پُرسنگ به زير مي‌آيد!»**

**«ــ اي مسافر، همدردِ من!**

**به سرمنزلِ يقين اگر فرود آمده‌اي**

**ديگر تو را تا به سرمنزلِ شک**

**جز پرت‌گاهي ناگزير**

**در پيش نيست!»**

□

خانه‌ها در معبرِ بادِ استوار

نااستوارند،

درخت، در معبرِ بادِ جدي

عشوه مي‌فروشد...

 ۱۳۳۸