کليد

رفتم فرو به فکر و فتاد از کفم سبو

جوشيد در دلم هوسي نغز:

                                «ــ اي خدا!

«يارم شود به صورت، آيينه‌يي که من

«رخساره‌ي رفيقان بشناسم اندر او!»

بردم سخن به چله‌نشينانِ کوهِ دور.

گفتند تا بيفکنم ــ از نيَّتي که هست ــ

در هشت چاهِ خشکِ سيا، هفت ريگِ سُرخ،

يا زيرِ هشت قلعه کُشَم هفت مارِ کور!

بازآمدم ز راه، پريشان و دل‌شکار

رنجيده‌پاي و خسته‌تن و زردروي و سرد،

در سر هزار فکرِ غم و راهِ چاره هيچ

مأيوس پاي قلعه‌يي افتادم اشکبار.

آمد ز قلعه بيرون پيري سپيدموي

پرسيد حال و گفتم.

                       در من نهاد چشم

گفت:

     «ــ اين طلسمِ کهنه کليدش به مُشتِ توست؛

     «با کس مپيچ بيهُده، آيينه‌يي بجوي!»

 ۱۳۳۸