در آستانه

براي **م. اميد**

نگر

   تا به چشمِ زردِ خورشيد اندر

                                     نظر

                                         نکني

که‌ت افسون

               نکند.

بر چشم‌هاي خود

                     از دستِ خويش

                                        سايباني کن

                                                       نظاره‌ي آسمان را

تا کلنگانِ مهاجر را

                      ببيني

                            که بلند

از چارراهِ فصول

در معبرِ بادها

رو در جنوب

             همواره

                     در سفرند.

□

ديدگان را به دست

                      نقابي کن

تا آفتابِ نارنجي

به نگاهيت

            افسون

                    نکند،

تا کلنگانِ مهاجر را

                     ببيني

                            بال‌دربال

که از درياها همي گذرند. ــ

از درياها و

            به کوه

که خوش به‌غرور ايستاده است؛

و به توده‌ي نمناکِ کاه

بر سفره‌ي بي‌رونقِ مزرعه؛

و به قيل و قالِ کلاغان

در خرمن‌جاي متروک؛

و به رسم‌ها و

بر آيين‌ها،

بر سرزمين‌ها.

و بر بامِ خاموشِ تو

                      بر سرت؛

و بر جانِ اندُه‌گينِ تو

که غمين نشسته‌اي

                        هم از آنگونه

                                      به زندانِ سال‌هاي خويش.

و چندان که بازپسين شعله‌ي شهپرهاشان

در آتشِ آفتابِ مغربي

                        خاکستر شود،

اندوه را ببيني

               با سايه‌ي درازش

که پاهم‌پاي غروب

لغزان

      لغزان

            به خانه درآيد

و کنارِ تو

در پسِ پنجره بنشيند.

او به دستِ سپيدِ بيمارگونه

دستِ پيرِ تو را...

و غروب

بالِ سياهش را...

۱۳۴۷