زبان ديگر

**مگو**

**کلام**

  **بي‌چيز و نارساست**

بانگ ِ اذان

خالي‌ نوميد را مرثيه مي‌گويد، ــ

وَيْل لِلْمُکَذّبين!

□

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

به نمادی رياضت‌کشانه قناعت کن

قلندرانه به هويي،

**همچنان که «تو»**

**ابلاغ ِ ژرف ِ محبت است**

و «سُرخي»

**حُرمتي**

**که نمازش مي‌بری.**

□

از کلام‌ات بازداشتند

**آن چنان که کودک را**

**از بازيچه،**

و بر گُرده‌ی خاموش ِ مفاهيم از تاراج ِ معابدی بازمي‌آيند

**که نماز ِ آخرين را**

**به زيارت مي‌رفتيم.**

چه‌گونه با کلماتي سخن بايد گفت که ِشان به زباله‌دان افکنده‌اند؟

**ــ با «چرک‌ْتابي»**

**از «سپيدی»**

از آن‌گونه که شاعران

با ظلمات ِ بي‌عدالت ِ مرگ ِ خويش از طبيعت ِ آفتاب سخن گفتند.

پاييز ِ ۱۳۵۴