هجرانی

شب ِ «ايرانشهر»

جهان را بنگر سراسر

**که به رخت ِ رخوت ِ خواب ِ خراب ِ خود**

**از خويش بيگانه است.**

**و ما را بنگر**

**بيدار**

که هُشيواران ِ غم ِ خويش‌ايم.

خشم‌آگين و پرخاشگر

از اندوه ِ تلخ ِ خويش پاس‌داری مي‌کنيم،

نگه‌بان ِ عبوس ِ رنج ِ خويش‌ايم

**تا از قاب ِ سياه ِ وظيفه‌يي که بر گِرد ِ آن کشيده‌ايم**

**خطا نکند.**

و جهان را بنگر

**جهان را**

**در رخوت ِ معصومانه‌ی خواب‌اش**

که از خويش چه بيگانه است!

□

**ماه مي‌گذرد**

**در انتهای مدار ِ سردش.**

ما مانده‌ايم و

روز

نمي‌آيد.

۲۳ آذر ِ ۱۳۵۷

لندن