تِک‌تِکِ ناگزير را برمشمار...

کي با فناي تن ز تو کس دور ميشود؟ شمع از گُداختن همگي نور ميشود

**حفيظ اصفهاني**

تِک‌تِکِ ناگزير را برمشمار که مهره‌هاي شمرده

                                                        نيم‌شمرده به جام مي‌ريزد

به سکوتِ رامشگري گوش‌دار که واقعه‌يي چنان پُرملاط را حکايت مي‌کند به صيغه‌ي ماضي

که قائمه‌هاي حقيقتي سرشار بود

گرچه چندين پُرخار.

به غياب انديشه مکن

گَشت و مَشتِ بي‌تاب و قرارِ اين نگاه را درياب

                                                        نگرانِ انديشناکي‌ فرداي تو

                                                                                         به صيغه‌ي حال.

نه

به غيابِ من منگر که هرگز حضوري به‌کمال نيز نبوده‌ام،

به طنينِ آوايي گوش‌دار که

                                تنها

به کوکِ زير و بَمِ موسيقايي نامِ توست

اسماءِ طلسماتِ حرفاحرفِ نامِ تو را مي‌داند

و از ژرفاهاي ظلمات تا پَشَنگِ شعشعه‌ي الماس‌گونِ تاجِ بلندِ آخرين خورشيد

تو را

تو را

تو را

همچنان تو را

                مي‌خواند.

٢١ آبانِ ١٣٦٨