وصل

       ۱

در برابرِ بي‌کراني ساکن

جنبشِ کوچکِ گُلبرگ

به پروانه‌يي ماننده بود.

زمان، با گامِ شتابناک برخاست

و در سرگرداني

                  يله شد.

در باغستانِ خشک

                       معجزه‌ي وصل

                                        بهاري کرد.

سرابِ عطشان

                  برکه‌يي صافي شد،

و گنجشکانِ دست‌آموزِ بوسه

شادي را

در خشکسارِ باغ

                    به رقص آوردند.

       ۲

اينک! چشمي بي‌دريغ

                           که فانوسِ اشک‌اش

شوربختي مردي را که تنها بودم و تاريک

لبخند مي‌زند.

آنک منم که سرگرداني‌هايم را همه

تا بدين قُلّه‌ي جُل‌جُتا

                         پيموده‌ام

آنک منم

ميخِ صليب از کفِ دستان به دندان برکنده.

آنک منم

          پا بر صليبِ باژگون نهاده

با قامتي به بلندي فرياد.

       ۳

در سرزمينِ حسرت معجزه‌يي فرود آمد

[و اين خود ديگرگونه معجزتي بود].

فرياد کردم:

**«ــ اي مسافر!**

**با من از آن زنجيريانِ بخت که چنان سهمناک دوست مي‌داشتم**

**اين‌مايه ستيزه چرا رفت؟**

**با ايشان چه مي‌بايدم کرد؟»**

**«ــ بر ايشان مگير!»**

چنين گفت و چنين کردم.

لايه‌ي تيره فرونشست

آبگيرِ کدر

          صافي شد

و سنگريزه‌هاي زمزمه

                         در ژرفاي زلال

                                        درخشيد

دندان‌هاي خشم

به لبخندي

            زيبا شد

رنجِ ديرينه

           همه کينه‌هايش را

                                 خنديد

پاي‌آبله

در چمنزارانِ آفتاب

                     فرود آمدم

بي‌آنکه از شبِ ناآشتي

                            داغِ سياهي بر جگر نهاده باشم.

       ۴

نه!

هرگز شب را باور نکردم

چرا که

       در فراسوهاي دهليزش

به اميدِ دريچه‌يي

                    دل بسته بودم.

       ۵

شکوهي در جانم تنوره مي‌کشد

گويي از پاک‌ترين هواي کوهستاني

لبالب

      قدحي درکشيده‌ام.

در فرصتِ ميانِ ستاره‌ها

شلنگ‌انداز

             رقصي مي‌کنم -

ديوانه

      به تماشاي من بيا!

 دي ۱۳۴۰