3. بی خیالی و بی خبری ...

Tuesday, April 13, 2010

02:35 PM

**۳**

بي‌خيالي و بي‌خبري.

تو بي‌خيال و بي‌خبري

و قابيل ــ برادرِ خونِ تو ــ

راه بر تو مي‌بندد

                   از چار جانب

                                 به خونِ تو

با پريده‌رنگي‌ِ گونه‌هايش

کز خشم نيست

                    آن‌قدر

                          کز حسد.

و تو را راهِ گريز نيست

نز ناتوانايي و بربسته‌پايي

                               آن‌قدر

                                      کز شگفتي.

□

شد آن زمان که به جادوي شور و حال

هر برگ را

           بهاري مي‌کردي

و چندان که بر پهنه‌ي آبگيرِ غوکان

نسيمِ غروبِ خزاني

                      زرين‌زرهي مي‌گسترد

تو را

از تيغِ دريغ‌ها

              ايمني حاصل بود،

هر پگاهت به دعايي مي‌مانست و

هر پسين

           به اجابتي،

شادوَرزي

          چه ارزان و

                      چه آسان بود و

عشق

چه رام و

          چه زودبه‌دست!

□

به کدام صدا

به کدامين ناله

                پاسخي خواهي گفت

وگر

   نه به فريادي

به کدامين آواز؟

پريده‌رنگي شامگاهان

دنباله‌ي رو در سکوتِ فريادِ وحشتي رو در فزون است.

به کدامين فرياد

پاسخي خواهي گفت؟

۲۰ مردادِ ۱۳۴۵