کوچه

به **دکتر مجيد حائري**

دهليزي لاينقطع

                   در ميانِ دو ديوار،

و خلوتي

          که به‌سنگيني

چون پيري عصاکش

                       از دهليزِ سکوت

                                          مي‌گذرد.

و آنگاه

آفتاب

و سايه‌يي منکسر،

نگران و

منکسر.

خانه‌ها

خانه‌خانه‌ها.

مردمي،

و فريادي از فراز:

ــ شهرِ شطرنجي!

  شهرِ شطرنجي!

□

دو ديوار

و دهليزِ سکوت.

و آنگاه

       سايه‌يي که از زوالِ آفتاب دَم مي‌زند.

مردمي،

و فريادي از اعماق

ــ مُهره نيستيم!

  ما مُهره نيستيم!

 ۱۳۳۸