کاج

به **ابوالفضل نجفي**

همچو بوتيمارِ مجروحي ــ نشسته بر لبِ درياچه‌ي شب ــ مي‌خورَد اندوه

شامگاه

         انديشناک و خسته و مغموم.

کاج‌هاي پير تاريکند و در انديشه‌ي تاريک.

من غمين و خسته و انديشناکم چون غروبِ شوم.

من چنان

          چون کاج‌هاي پير

                               تاريکم که پنداري

ديرگاهي هست

                    تا خورشيد

                                بر جانم نتابيده‌ست.

مي‌کشم بي‌نقشه

                      در غم‌خانه‌ي خود

                                           پاي

مي‌کشم بي‌وقفه

                     بر پيشاني خود

                                       دست...

□

«ــ اي پيمبرهاي سرگردانِ نيکي!

    اي پيمبرهاي

                  بي‌تکفيرِ

                           بي‌زنجيرِ

                                     بي‌شمشير!

در گذرگاهي چنين از عافيت مهجور،

بي‌کتابي اندر آن از دوزخي سوزان حکايت‌هاي رعب‌انگيز،

پرچمِ محزونِتان را

                    سخت

دور مي‌بينم که باد افتاده باشد روزي اندر سينه‌ي مغرور!

زهرِ رنج از ناتواني‌هاي معصومانه‌تان در دل،

هم‌چو بوتيمار

بر لبِ درياچه‌ي شب مي‌خورم اندوه.

آنچنان چون کاجِ پيري پُرغبارم من، که گويي ديرگاهي رفته کز ابري

نم‌نمي باران نباريده‌ست.

مي‌کشم

           بي‌نقشه

                     در غم‌خانه‌ي خود پاي...

مي‌کشم

           بي‌وقفه

                   بر پيشاني خود دست...

۱۳۳۶

زندانِ موقت