غمم مدد نکرد

غمم مدد نکرد:

چنان از مرزهاي تکاثُف برگذشت

که کس به اندُهناکي‌ جانِ پُردريغم

                                         ره نبرد.

نگاهم به خلأ خيره ماند

گفتند

      به ملالِ گذشته مي‌انديشد.

از سخن بازماندم

گفتند

      مانا کفگيرِ روغنْ‌زباني‌اش

                                    به تَهِ ديگ آمده.

اشکي حلقه به چشمم نبست،

گفتند

       به خاک افتادنِ آن همه سَروَش

                                             به هيچ نيست.

بي‌خود از خويش

                    صيحه بر نياوردم،

گفتند

در حضور

          متظاهِر مِهر است

اما چون برفتي

خاطر

      بروفتي.

□

پس

    سوگوارانِ حِرفت

                        عزاخانه تُهي کردند:

به عرض دادنِ اندوه

                       سر جنبانده،

درمانده از درکِ مرگي چنين

شورابه‌ي بي‌حاصل به پهناي رُخساره بردوانده،

آيينِ پرستشِ مُردگانِ مرگ را

                                   سياه پوشيده،

القاي غمي بي‌مغز را

                          مويه‌کُنان

جامه

      به قامت

               بردريده.

□

چون با خود خالي ماندم

تصويرِ عظيمِ غيابش را

                          پيشِ نگاه نهادم

و ابر و ابرينه‌ي زمستاني‌ِ تمامتِ عمر

يکجا

    در جانم

             به هم درفشرد

هر چند که بي‌مرزينگي درياي اشک نيز مرا

به زدودنِ تلخي‌ درد

مددي

      نکرد.

آنگاه بي‌احساسِ سرزنشي هيچ

آيينه‌ي بُهتانِ عظيم را بازتابِ نگاهِ خود کردم:

سرخي‌ حيلت‌بازِ چشمانش را،

کم قدري‌ِ آبگينه‌ي سستِ خُل‌ْمستي‌ ناکامش را.

کاش اي کاش مي‌بودي، دوست،

تا به چشم ببيني

                     به جان بچشي

                                       سرانجامش را

(گرچه از آن دشوارتر است

                                که يکي، بر خاکِ شکست،

سورْمستي‌ِ دوقازي حريفي بي‌بها را

                                            نظاره کند). ــ

□

شاهدِ مرگِ خويش بود

پيش از آن‌که مرگ از جامش گلويي تر کند.

اما غريوِ مرگ را به گوش مي‌شنيد

                                          (انفجارِ بي‌حوصله‌ي خفّتِ جاودانه را

                                          در پيچ‌وتابِ ريشخندي بي‌امان):

«ــ در برزخِ احتضار رها مي‌کنمت تا بکِشي!

    ننگِ حياتت را

                    تلخ‌تر از زخمِ خنجر

                                          بچشي

    قطره‌به‌قطره

    چکه‌به‌چکه...

    تو خود اين سُنّت نهاده‌اي

    که مرگ

    تنها

        شايسته‌ي راستان باشد.»

۴ دي ۱۳۶۳