پريدن

رها شدن بر گُرده‌ی باد است و

با بي‌ثباتي سيماب‌وار ِ هوا برآمدن

به اعتماد ِ استقامت ِ بال‌های خويش;

ورنه مساءله‌يي نيست:

پرنده‌ی نوپرواز

**بر آسمان ِ بلند**

**سرانجام**

  **پَر باز مي‌کند.**

 جهان ِ عبوس را به قواره‌ی همّت ِ خود بُريدن است،

آزاده‌گي را به شهامت آزمودن است و

رهايي را اقبال کردن

**حتا اگر زندان**

پناه ِ ايمن ِ آشيانه است

و گرم‌ْجای بي‌خيالي‌ سينه‌ی مادر،

**حتا اگر زندان**

بالش ِ گرمي‌ست

از بافه‌ی عنکبوت و تارَک ِ پيله.

رهايي را شايسته بودن است

**حتا اگر رهايي**

دام ِ باشه و قِرقي‌ست

يا معبر ِ پُردرد ِ پيکاني

  از کماني;

وگرنه مساءله‌يي نيست:

پرنده‌ی نوپرواز

**بر آسمان ِ بلند**

**سرانجام**

  **پَر باز مي‌کند.**

 ۲۱ آذر ِ ۱۳۵۶

نيوجرسي