پُل ِ الله‌وردي‌خان

به **فروز** و **يحيي هدي**

و به يادِ عزيزي که چه تلخ پايمردي کرد

بادها، ابرِ عبيرآميز را

ابر، باران‌هاي حاصلخيز را...

اژدهايي خفته را مانَد

                          به روي رودِ پيچان

                                                پُل:

پاي‌ها در آب و سر بر ساحلي هشته

هشته دُم بر ساحلِ ديگر ــ

نه‌ش به سر انديشه‌يي از خشکسالي‌هاست

نه‌ش به دل انديشه از طغيان

نه‌ش سروري با نسيمي خُرد

نه‌ش غروري با تبِ توفان

نه‌ش اميدي مي‌پزد در سر

نه‌ش ملالي مي‌خلد در جان؛

بندبندِ استخوانش داستان از بي‌خيالي‌هاست...

□

بادها، ابرِ عبيرآميز را

ابر، باران‌هاي حاصلخيز را...

معبرِ خورشيد و باران

                        بي‌خيالي هيچ‌اش از باران و از خورشيد

                                                                       بر جاي

                                                                               ايستاده

                                                                                          پُل!

معبرِ بسيار موکب‌هاي پُرفانوس و پُرجنجالِ شادي‌هاي عالم‌گير

معبرِ بسيار موکب‌هاي اندُهگينِ نالش‌ريزِ سر در زير؛

خشت خشتِ هيکلش

                          از نامداري‌هاي بي‌نامان فروپوشيده

                                                                    بر جاي

                                                                            ايستاده

                                                                                       پُل!

□

بادها، ابرِ عبيرآميز را

ابر، باران‌هاي حاصلخيز را...

گاوِ مجروحي به زيرِ بار

روستايي‌مردي از دنبال

تنگ‌ناي گُرده‌ي پُل را به سوي ساحلِ خاموش مي‌پيمايد اندر مه که

                                                                                  گويي در اجاقِ دودناکِ شام

                                                                                                                    مي‌سوزد.

هم در اين هنگام

از فرازِ جان‌پناهِ بي‌خيالِ سرد

                                  مردي در خيال آرام

                                                         بر غوغاي رودِ تندِ پيچان

                                                                                     چشم

                                                                                            مي‌دوزد.

 ۱۳۳۷

اصفهان - فروردس