sioj!
اشكيُولِفْنـى


## فهرست دطالب

|r....................................................... سرآغأ
10
زندكي عشی
19
يك داستان

مرك شر

$\pi$
دوت
اشكهى و لبخندى . .
رؤيا 1 رو

صورف آتشين
P0.....................................
pV
رؤيا
ديروز و امروز.................................................
رصم كن ای نفس!

$\Delta V$
زمان و أُتـت
$\Delta 9$
روبروى عرش زيبايى
4
ملاقات حكيم.
*
سركذشت يك دوست
N
ميان حقيقت و خيال
99
الى دوست ققير من! .
$v$
كفتكو در كشتزار.
$m$ مـيان كلبه و قصـر
vo ..... دو طفل
vV شعرای مهاجر
va ..... زير خورشيد
11 نعاهـى به آيندهArشاهزادهى خيـال
N أى ملامتكر من!.
A ..... مناجات
9. دوست
q 9 خانهى خوشبختى
90 ..... شهر كذشته
$9 V$ ..... درون سعنه.
1.1 قدرت كور .
l.r ..... دو آرزو.
1.0 بازيجهى زمان
l.V ایى دوست!
11. حديت عشق.
IT حيوان كنك
110 ..... شاعر
IIV روز تولد من
Irr كودكى عيسن
irf مناجات ارواح
1r9 ..... الى باد!
irr بازكشت دوست
iry ..... زيبايـي درى.
179 سرودهها
ips صداى شاعر

# به: M.E.H 

اين كتاب كه نخستين نسيم توفان زنذكىام بشمار
 رادوست مىدارد و باتوفانها راه مىدرود. جبران


- سرآغاز

 مى كنند به خند
آرزومندم زندگى به شـشكل اشكي اششكى كه تلبم را تطهير مىكند و اسرار بنهان زندگى را به من مى فهمهاند. لبخندى كه مرا به فرزندان سرزمبنم نزدبك مى سازد و







 دبگرى براى من خوشنر بود.


 به راستى كه زندگي يـلها عبارت از شُـون و وصـال و اشُكى و لبخندى اسِّت



 اصلى اش ـدريا ـ بازگردد. به راستى كه زندكي ابرها عبارت از از جدايى و وصال و اشكى و لبخندى استـت



 سوى خدا باز مىگردد..


زندكي عشق

$$
\begin{aligned}
& \text { بهار } \\
& \text { بيا ايى محبوب من نا زير باران فدم بزنبم! } \\
& \text { برفها آب شدند و زندگى از خواب بيد بيدار شد و و به سوى } \\
& \text { درّهها و تّهّها رفتا }
\end{aligned}
$$

سبزهزارها را بنگريم.
گثشتند و هــجون عاشیانى نردهمها را در آغون
كف الز آب دريا.

 برى خوشُ باد صبا را الستنـــاق كنيمه
 و خود را با بوسـهـهاي محبّتآميز غرق كنيم.

تابستان
بيا الى محبوب من!

 نسبت به طبيعت بر بار گرديده الستا

 مورجگان زمينمان را تصاحب كنتند، مبرههاي زمين را را


 احساساتمان را بُر كردهـ اسـا بيا الى دوست من!

 روزانه رااز خودمان دور دور سازيبم و به جريان آبـب در درّهرّها گرش فرا دهيم.

ببا به سوى تاكسـتان برويم نا نـيرهى انگُور را به دست
آوربم همجنان كه جان، حكمـت نسـل ها را را بدست آورد آور



كفن بيبجاند.
ببا! جرا كه برندهمها به سوى سـاحـ
أنس برستان رابا خود حمـل نمود
وحشت زده كردند و آنگاه اشـكـهاينـان بر روى خايك



ببا الى محبوب من! خوراب بر طبيعت غلبه كرد و و اينك برایى وداع با بيدارى سرودى به سبك نهاوند خوانـي

لذّت بخـن زمــــان استـ.



 فلبم را خون آلوه"مى






 حكمنرماگرديد..

 از آنكه خواب مرا ببوسد. مرا مرا ببوس زيرا برا برف بر بر همه

 آه! صبح دراين جهان جه دور است!....


## يك داستان


 جـتَم دوخت اين جوان در ميان كشتزارها برورش يافتنه بود. آنجا كه
 يكديگر را در آغوش مى يُيرند وكل مها به سوى هم هم خم مى شُوند و برندهمها غزل سراي





 است
جوان نگريست وگل بنفــــهاى را در ميان گل ها ماى بابونه ديــد آنُگاه بـه مـناجات بـلبل گـوش فـرا داد و بـراي

تنهايى اش گربـست و ساعتهالى متواللى بر همين منوال
گذثـت درحالى كه اشكـ ريزان مى گفت:



 نشــــانم داد كـه نگـهـبانان و تـلعهالى بـلنـد او را أحـاطه مى



 هنوز معـتـوق را نبوسبـدم.
 كه تو توانمندى؟
جحرا به من ستم مىىكنى درحالثى كه تو عادلى و من بی گَاه؟

جرا مرا خوار مىكنى درحالى كه بارى كنندهالى جز تو نـأرم؟
پـترا الز من روى گـردان مـىشوى درحـالى كـه نـو مـرا يافتهأى؟
اگر خونم بدون خوأسنهى تو جارى سُود بس آن را تباه
اگر باها يم بر جاذْههايت گام بر نمى دارد بس آنها را فلم
كن!
 بالهايت در اين كشتزار شادى كنم!

جويبارها به سوى دريانى دوست دائتنى شــان حركت


 ابنك در اندوه تنها و آواره هـنــمـ

 بياموزد. لذا دوباره گنت:



 برايت خم مى شُوند وگنجبنهها و معابد برابت گشوده مى شروند!










 رؤياهايم مانند من به شكل انــان درآمده است و جرن

به مفام بلند بدرت بيى بردم، خارهاى اين گل انگـتـانـم
 بيدارى براكنده همى نوندند

دلى شكـسته به سوى جشـده رفت و و با با نالمبدى گفت: ای مرگ! بيا و مرا'نجات ده زيرا زمينى كـه خـي




 منتظر محبوبم خواهم شُد و آنجا با او ملاقات خوانهم كرد.



 جوان ايستاد و دستهاى نرم و ا ابـر بشُمينش را با بـر رو روى سرش نهاد. جوان با جشــمى خمار آلود سرش شر را بـلند



 - تو رادر روزياهابيم ديده بودم و و در تنهايمى با جها

 حاضرم جاه و مقام بدرم را تركـ كنم و تا دورترين مكان

به دنبال تو بيايم و جام زندگى و مرگّ را با با تو بـنوشـمه.






 برد. بـس جـه كسى مىتواند ما را بازگرداند؟؟


## در شهر اموات




طبيعت زيباترين زيور آلاتش را بر تنـي كري رده الست.

 بود، نگريستمت. از دور دربارمى كردار انسان انديشبدم و اكــئر آن را را در






سِر و از سويى ديگر، سـكوت و آرامش.






 شهر اموات آنجا انست!


مرگِ شاعر، زندگى اوست




سوگوارى مىكرد.
 گويى مى خواهد وازيُون شورد

 مبارزه مى كرد اما منا منظر مرگّث برد بود!



 اما اينك در شهر زندگان و اغنيا از شدّت گرسنگگ دارد
مىمبرد.

جان شـريفى اسـت كه از سوى عالم خـدايان فرود آمده

 او دارد آخرين نفس هايش را مى كـشـد و كسى كـنار او نبسـت جز جرأغ: و دسـت نوشته هايى كه يار تنهايىان بودند.
جوان آخرين توانايىاش را جحمع كرد و دسـتهايش را




سـبس گفـت:
بيا ای آرزوى زبـا و ديرينهى من!

بگثـا زبرا از كــيدن انـن بارگران خـسته شـدهام
بيا ای آرزوى شبرين! مرا از دسـت مردمى كه مى يندارند در مـــيانشـان غـريب هــستم، نـجات ده! زيـرا ســخنان فرشنگان را برايشـان ترجمه مىكنم. به سوى من شـأب كن زيرا آدمى از من روى گردان شـد و مرا در گوشهى فراموشى انداخـت حـون مانند او طمع نمى ادندم. بيا الى آرزوى گوار!! مر! با خود ببر زبرا مردم سسرزمينـم نيازى به من ندالرند. مرا در سينهات كه مملو از محببت اســت فرار ده و لبهايم را ببوس زبرا لبان من طعم بوسهى مادر را نجششبده و گونهى خواهر يا لبهاى معشوت را نـبـوسيـده

شــتاب كـن و مــرا در آغـوش بگـــر ایى آرزوى دوسـت
داشتنى!
نا گهان هالهاى از زنى بسيار زيباكنار تخت جوان آثـكار





 ديگرى نبود!



 آه! جحقدر آدمى نادان است!!


بريان دريايـى



 نغمههايى آهنگين سخن مى گیتند.
 درگوش من طنين انداز كرد. يكى از آنها گفت: - ديروز دريا خشموگين بود و ابن انسان به اينجا فرود آَمد. دومى گفت: - دريا خــمُگبن نبود بلكه اين جوان يكى از فربانيان سومى گـفت:

 بگذرد. نيتون ـ خدالى درياها ـ به اين موضوع بـ بـ برد و

$$
\begin{gathered}
1 \\
-3 \\
-1 \\
1 \\
1 \\
i
\end{gathered}
$$

عصبانى شد. انسانها بـراى آرام كـردن نـبتون فَربانى دادند و اين جوان آخرين قربانى برد. حهارمى گفت:





 نامه راگتشود و خواند الى عـتّ من!

 بازگردى زيرا ديگر طافت جدايى را ندارم.


 باعث جدايّى عاشقان شود و زنان را بيوه كند و كودكان را يتبم سازد؟
جرا بايد به خاطر علل كوجكى كشُورهاى بزرگى ويران شوند؟



 بعيربم.... بريان'دريايى نامه را با اندوه در جيب بـبراهـن جـران

$$
\begin{aligned}
& \text { بازگرداندند و جون خواستند دور شوند بكـى از آنـان } \\
& \text { كفت: } \\
& \text { انسان از نَّتون سنگدلتر است! }
\end{aligned}
$$



## روح




آنگاه جام شادى را به او داد و و كفت:
 به آينده بیىاعتنا شوى!
آنگاه جام اندوه را بـه او دا داد و كفت:







 از ضحراى جهل، باد و از ساحل دريانى مَنِّت، ماسهـ و
از زير پاى زمان و ذات انسـان مسنتى خاك گرفت و وبه او
قدرت جنونآميزى داد تا در بـرابـر شــهـوات نـات خــامون
شود سبس زندگى و خبال مرگ را در او نهاد آنگاه لبخند
زد و گريست و شـيفته ى انـسان شـد!..


اشكى و لبخنغى
 وراى أفق بيرون آمد و نور لطيفى بر بر روى آنها ربـخت

 را ازلابهلاى شاخي








 زودى مالكى اين كشُتزارها خواهمى شُد كه با نور طاطلايى
 لبخند بزن الى عشـت مـن







 همـجنان كه بالى ثروتمنـد فلب فقير را



 بعد جوان با لحنى اندوهگين گِين اشُك نريز الى عشّف من!




 دست آورم و آن را در دستهايت باريت بغذارم.

 اينك با تو خدا حافظى مىكنمـر.




 نمىميرد. جيزى كه نوسط سواحل سريس و و باغهاي ايتالبا بديد ندى آيد. جيزى كه شـيكيبابیى مى كند تا بار
 راستين دا در آن بافتم!


رؤيا
در وسط كنتـتارى نزديك جـريبارى بـلورين تفـسى را ديدم كه نوسط دستان ماهرى ساخت از گوشيههاى فـس گنجشكى مرده و در گوشهى ديگر


 درحالى كه جندان فاصلـلها

 ثروتمندى إست كه درِ گِنجبنهان بر بر او تفل شـده و و در طمع طلا جان داده استـ


 صداى زنى الندوهگبن از آَّن به گُون رسبد:


 جويبارهاى زندگى اسير قفس قوانين احــاسات آدمى




 جان دادم درحالى كه انسانيت بر من لبخند مى ريز من اين كلمات را شنيـد
 نثنبدم و به سوى حقيقتم بازگشّنم!


يك شاعر هندى گفت:

الى كسانى كه در راه عقايد گونا اريا








 درياى اوهام غرق گشتنهايد!
 نور تابانى است كـه نــــا را الز نـاربكى بُطلان مـصون مى دارد.
$1:$
-3
4
3
1
$1:$
-3
$i$

دربارهى بيدارى بهار و آمدن صبح ببند يشـيد!

 آب جويبارها گوش فرا دهيد! زيبايـى قسمت شـنـوند است.
بـه آرامش نــوزادان و شـــادى جــرانـــان و حكـــــت سـالخوردگان بنگريد!

 دهانها زبنت بخش كنيد تا همواره زيبا بهانيد! تاريكى موها و عاج گردن را مد ره و ثنا كنيد!
 جسسم را معبد زببايى كنيد و قلب را براى عشتو مقدَّس سازيد.


 نيست و اندوهگين نخواهيد شد!

حروف آتشين
زان كيتـن گفن: بر سنـگ فبرم بنويسبد:

نامش رابا آب نوشتن بودندئ آيا ثـبها جنبن بر ما مى گذذرند؟ آبا جنين زبر باى زمان له مـيا لـي



گثـت و اين آرزوها محو خواهن آند شد
آيا مرگ آنجه مى سـازبم را ويران خواهد ساهـد

 الست؟ آيا عبارت الست از گذشتهاى فانى كه آثارش آ از
 بيوندد؟ آيندهاى است بدون معنا مكر اينكه بكذرد و



 نبرده است؟
هرگز! حفيقت زندگى، همان زندگى استـ

 نِيــتـ.
اين عمر دنيوى عبارت از خواب كــار بـيدارى است.




 عشتق است را حفظ ميكند وكند.

 لا يتناهى در بروازند، مى مـرساند.

 خواهيم برد. سابهاي كه امروز آن را نانتوانى مى دانيمه، فردا هـيمون حلقهاى براى كامل كردن زنجيرهى زندگى آدمى آشـيكار خواهد شد.
 خار مغبلان تأج فخر سازند.

اگر \#كيتسه آن بلبل آوازخوان بداند كه سـرودهمهايش

 نامش را با حروف آتشين بر صـفحهى آســمان نـوشته انست).


## در مـيان ويرانـهـا







 نـنستند و در فكر فرو رفتند. نا گانهان يكى از آنها سرش رو را
 كفت:

- اينجا بقاياى معابدى است كه براى تو ساخته براي بودند.



 توسظ روزگار ويران گـرديد. در سـبنهام مـعبدى بـرانـيا










 -

 صورت يك شبـح درآمدند آنگاه اين جـمـله در فضـاى اطراف بيجيد: |ابابديَت جز عـنـن، جيزى نگه نمى دارد زبـرا مـانند او استع.


رؤبا



 در برواز بودند، جشـم دوخت

 بازگردادند.
برسبـدم:ماكجا هستيب؟


 كفت: صبر كن! زيرا حبرت، آغاز شنانخت الست.
 می آمد
با نعجَب فرياد زدم زكَتم. اين كيست؟؟

كفت: ملبومين دختر زوبِيتر و فهرمان داستانهاى غم انگيز اسـتـ.
گفتم: خرا به اينجا آمده اسـت؟



 مجرّد از لباس ماذّى يافتم!

















 فــانونگذارانـى را دبـــم كـه در بـازار مكــر و فـريب بـا

ستخنورى داد و ستد مى كنند و طبيبان را ديـدم كـه بـا







 نغدههای دلخراشیى ببرون مسى آورد. آزادى راســينين را
 مى گـثـت. ابتذال را ديدم با گروهى بسـبار راه مى رفتت و
 بود. وهم را بجاى او ديدم او انـي



جيزى نبافتم.
جون همهى اين جـيزها را ديدم با با درد فرياد زدم و گفتـم: الى دختر خدايان اساطبرى! آيا زمـين ايسن است؟؟ آيـا انسان اين است؟

 خواهد آمد.

 درحــالى كــه بـا آرامسى راه مـىـرفت و آرزو روبـرويم مىددويد!


ديروز و امروز


 و جون نزدبك درياجهى مصنوعى بان باغ رسيد و كنار آن













جــويبارهاى اواز خـوان كـجا است؟ هـواى هــافـ و عظمت طببعت كجا الست









 نمىدانستم آنجه مردم آن را عظمـت و بزر برگى مى دانند، جهنْمى بيـش نيسـتـ...
 سوى قصرش رفت و گفت: آبا ثروت اين است؟ بـي آبا اين





گنج هابيم را بستاند؟

 با صدايى بلند گفت: الى مردمى كه در تاريكى بسر مییبريد و وير سايبى مری
 روى نـادانـى سـخن مـىگوبيد! نـا كـى خـار مـغـيلان

مى خوريد و در ويرانهها مى مانبد و بوستان زنـدگى را را


 هوشبار شويب!


 - برادر! هر گاه نياز بيداكرديى به اينجا بيا بيا بيا

 قصر نــد و گفت: در زندگى همه چجيز خوب و زيبا است. حتى ثروت نيرا


 بخشـندكان رإِإحيا مىكند!


رحم كن الى نفس!
 ضعف من آگاهى
 آدمى ندارم؟






$\overline{\bar{V}} \quad$ آوردم. يس به جه

 نهانده است. بس با باعدل دادگرى كن يا از مرگ بـخواه تـا مرا رها سـازد. بر من رحم كن ایى نفس! نو و عشُق بك قدرت مــُحد


بر من رحم كن الى نغس!

 بلندى و بـستى وجود دار درد؟




 آهسنه به سوى فنا مى رود. نه تو آهسنه مى دورى و نها ار شتاب میى


 اين همان دشمـنى استـ.
الى نفس! تو سرايا حكمتى درحالى كه اين جسم نـه







Lisjsis
شـب با سرعت به سوى شـمال لبنان يورش برد برد برف،
 را ااحاطه كـرد. انســان و حـيوان در لانـهـها هايـــان پــنهان شدند و جيزى جز سـرماى كشــنده و شــبى ديـجور و






 بوسيد و گفت:





نترس ای جگگر گوشهى من! زيرا طبيعت در بهار لبخند

 زير خاك را وسبراب كند.




 تلخ و ناامبدى كشُنده.


 فساوت سرما حغظ كن و بدن عريان ريانشـان را با با دستهابت
 كن و چشـّم بصيرت ثروتمندان را بگُثـا تـا بــه اطـرافـ بنغرند.
بروردكارا! گنجشـُكان كوجكـ را در برابر توفان حغظ كن.

 خواباند و دوباره كنار شـومينه نـــــت و مشـغغول فلاب بافى شد.

[^0]

زمانو أُتَ







مى كند، جشُمهايشُ را خبـس كرد.



 مىنمود و گويى با اموايج ستخن مى كفت و و به سرزمين
 اندوهگين گغت: - ایى زمان! از من جه مى خواهى؟ آبا به اين گوسـفندان


 مردم آنجا جـُن گرفتهاند. مرا با اندوههايـم تنها بگذار و برو!
برير مرد نگاه بدرانهاى به او انداخت و وسعى كرد داس را در ميان جامهاش بنهان بـان سازد و كفت:





 بزرگ نمى شُود مغر بس از جدايايى! آنگاه دستهايش را دراز كرد و كفت:
 دختر جوان دست بير مرد راگرفت و با جشمـانى اشـى آلود به او نگريست و ريّفت:

- بدرود آى زمان! بدرود!

بيرمرد پاسخ داد و كفت:



 - آبا ديدار دوبارهالى هست؟


روبروى عرش زيبايى





شُدم، دخترى با موهايى طلايى ديدم برسيدم: كبستى و از كجا آمدى؟







دل كتابها.



 حتى از خويشتنتان. از آسمان مى مرأسبد درحالى كـي


 با لحنى آرام يرسبدم: زيبايى جيسـت؟ اختلان نظر دارند.





 و جون دستهايش را برداثشت خويـن را در آن درّه نها بانتمتم


مـلاتات حكيم
 همحجون مادرى دلـسوز به من نگاه كرد و اشكهايم را باك نمود و گفت:
فرياد روح نو را شُنيدم. آمدم تا تو را تسلّى دهم.اينكى

دهمr.
گفتم:
 آمدم؟ اين آرزوهاى بزرگ وكتابهاى بسبار و نقاشى هاى





 را مسخره مىكند و گذشتهام را الز ياد مى برد و بيهوده شـاد أست و به فردا بى اعتنا الست، كيست؟ جهانى كه

مرا به نا كجا مى برد جِيــت؟ انسانى كه يكى لحظه لذّت

 حكيم! اين اشيا چحيستند؟ گنت:












 داد. همه جهان در قلب تو است ور و و تلب تو بـ به همه جيز
 كــى است كه از خـدا آمــده تـا شــادى را بـا انـا انــدوه و شناخت را با ظلمت بشناسد انـي ...
آنظاه حكـبـم دسـتهابش را بـر روى پـبـشانى تب آلودم گَذاشـت و گفت:

 جارى مىكنند.


## 

آن جوان را در زمانى شـناختم كه در راه زندگى سرگردان بوا وبه كردار جوانى مسحكوم و از هـوأى نـفــانى اش
 سوى درياى شُهوات حمل مین انمود. او را در آن روستا شـناختم درسالى كه جوانى شـرور بود و لانههاى گنسجشكان را ويران مىساخــت و جو جهها را
 بين مى برد.
با او در مدرسه آشنا شد

 و اموالن او را هدر مید دادر...


 مىكرد و بخاطر فدرت كركس شـكــت مى خـوردد و نه

برای ترس و وحـئت. وجدان، بكى فـاضى عـادل امـا ضعبف استت و ضـفـ آمادهى دادن هر حكمى اسـت.

 آرزو در مى آيد. دوستى من با آ او يكى آرزو براى آثـكـار




مىزنند مگر بـس از آمدن صبح. روزها گذشت و هنوز آن جوان را با بأندوه به يا باد مى آورم
 خون آلود مى الـىازد. نا اينكه ديروز نامهاهى از او دريافت نمودم. او جنين نوسّنه است: اهمى خواهم تو را به ملاقات كـسى ببرم كه از ديدن او شـاد خواهى شد....



 مى خواهد... و جـون شـب فرا رسـبـل بـه ديـدار او رفـتم و وى را در اتاقش تنها بافتم لذا يرسبدم: بس دوست تازهى تو كجا اسـت؟




 دستهابم را بغير. دستهايش راگرفتم و روح لطيغى زا الحــاس كردم كه با

 قلب را با نرمى لمس مى كردندند گفتم:
 تازهاى بازى مىكنى؟ كفت:

- أى دوست من! ! روح بر من غلبهر كرد و مرا تطهير نمود.

 مرا الز تاريكى دوزخ نجات داد و د درهاى بهــتـت را برايم
 ساختم و او مرا با احسـاساتش نطهير نــورد. او مـرا بـا بـا

 در همين الثنا بود كه با اششكهابش موراجن


 كردم درحالى كه سخنانتش را بانيودم اراو با الزادهاش آدم را الز بهــت بيرون آورد. اينك مرا با

دلــوزى به آلن بهـُت بازگردانده!


ميان حقيقت و خـيال


 صدايى كه ما را به وحــت مى اندازد، صدايى ديگرى را نمى شنويم.
زبايى بر روى عرش بزرگئ متجلّى مى شـود. نزديكش مــــويم و تــاج طـهارت را از از از روى سـرش بـائين مى آوربم.
 كارها را النجام مى دهيمب. صاحبان حكمت آن را همحجرن گـاوآهنى گــران حـمـل
 نازكتر استد

 را بستْ مى دانيم!

 خوار می شماريم.



 وحــتـت مـي افتبم.




 است! لذا از وى دورى مى جويبيم.




 جچفدر از زندگى دوديم!


* ایى دوست فقير من!





 طمع تو را به مــلخ مى بردندند. الى شاعرى كه در وطنت غريبى و و به جنـي





 بردگان شهوات است. اميدتان را راز از دست ندهيد زيـرانرا








 بيزارم.


كفتكو در كشتزار
در هنگام سيـده دم و بيش از از طلوع آفتابـ، در وسـط






 درحالى كه آهِ بأس آلودى مى كثـيُبـ. لذا از او برسيدم:
ای نسـبم لطيف! جرا آه مىكشى؟



برسيدم: الى گلهاى زببا! جرا گريه مىكنـبـ
 انسان خزاهـد آمد و گردنهايمان را قطع خوامـد كرد و مـا





 گوارا! جرا ناله سر میدهـى


 برسبدم: ای برندگان زبيا! جرا جرا سوگوارى مى منيد؟

 آمد تا هدجون داس كه بر سر علفها يورش مى بريرد ما را ا

 جگگونه سوگوارى نكـنـيم درحـالى كـه مـرگى دنبـبال مـا است؟
خورشُبد از رشـت كوه ظاهر شـد و سـر درخـتان را بـا ناجهايى طلايى مزيّن نمود از خودم برسيدم: چجرا انسان آنجه كه طببعت مىآفريند ويران مى سازد؟


ميان كلبه و قصر
شـب فرا رسيد و حراغها در قصر مرد ثروتمـند روشـنـن
 و منتظر آمدن مــدعوين شــدند. نـوازنـدگان بـر ور مــازها نواخختند و فضاى قصر را طنينانداز نمودند و مردهان با با زنان رقصيدند و در نيمههاى شـب سفرهالى رنگين بربا گرديد و همگگى با نوشبدن شـراب مست گـد صبح آمد و اشـرافزادگان بيشث تر شراب عقلنــان ران را ربوده بود و به سبب رقص ر خـبـ يك به سـوى تختث نرمنـان رفتند.
خورشبيد غروب كرد. مردى كه لباس كار بر تن داشــت درِ


 خوردن غذا شـدند ســس در آرامش بسـر بـردنـل و بـه خواب رفتند. بيـث از طلوع آفتاب مرد فقير از خواب بيدار شـد و بـا

همسر و فرزندانث اندكى نان و شير تناول نمود و بـه سوى كــتزار رفت نا آن را با با عرق جبين آبيارى كند و و



 خواب عميفى بسر مى برديرند.




دو طثل
شُاه در بالكن قصر ايستاد و مردمى كه در باغ قصر جمـع شده بودند را صدا زد و گفت:
 ملكه براى من و براى شـما يسرى به دنيا آورد نا بـا به او افتخار كنيد زبرا سلطنت و عظمـت نـي

خواهل برد. بس اينكـ شادى كنيد و جــنـن بگبريد!


 را حقبر مىنمودند و مى خنديدند درحالى كه فرشتگان بر حاللــان مىگريستـند.



 شـوهر ناتوانش را به فتل رساند. در آن شـب فـرشتگان

 نوزادش جشـم دوخت و گـريهى تـلخى كـرد آنگگاه بـا صـدايى دلخراش گفت:
الى جغگگوششه من! جرا عا عالم ارواح را رها كردى و و به

 از ستختى و خوارى آمدى

 و جـــوجهها دانــه مــي خورند


 جــــهايش را با به سـوى بـالا بـرد و فـرياد زد و گـفت: ثرورد
 لطبف ماه از بِنجرهى آن خانهى محقِّر داخل شد مد و بر بر روى دو جــد تابيد!


شعراى ههاجر
اگر روح هوميروس و ويردِيل و ابوالعلاء مـعرّى نـابينا
 جاى مى گيرد و نوشتنها

 میىرفتند.

 اينك تورياغهها خويش را باد مى كنند تا همجورن گاوان

شُوند!


از ديده مى دبايد.

خـانهى ايـن ارواح در جـان است و طـعامــن تـلب و



شسعر! ایى آدانو! گناه سخنواران را ببخش!







 صورت جسمى ماذّى در آمدها اسـت كه دسـت به دسـت مى مودو و ما آن را نمى نـناسبم!


زير خورشيد














 ابنك تو مى دانى روح به سوى نور حركت مىكند و ما

$$
\begin{aligned}
& \text { میگوئبم آدمى بازيجهى قدرت بنهان است! }
\end{aligned}
$$

بخش دوستداران حكمت بان باش ثا الز راه نالميدى و انكار
مرتكب شـدهاند.


نگاهى بـه آيتغه


 كرديده استـ.
سجده كنندكان بر سينهى طبيعت را الز فراسـوى آيـنده ديدم كه به سوى شرق نما نماز مى خوراندند و و منتظر فيض

نور صبح حقبقت بودند.
 سـالخورد





 هبِج اثُرى از فقر و بیى عنّتى نبافتم. برادرى و مسـاوات را

ديدم اما هـيجِ كاهنى نيافتم زيرا وجدان به به صورت كاهن بزرگ درآمده بود. انسان را ديدم آنجه ابرها

 سرود بلبل ها و سارها را را مى فهمد.



درحالى كه همهى زندگى، شب فدر هيود!


شـاهزادهى خيال






 بوستانى بی نظير يافتم و با حوريانى زيبا




 كشبدند و سكوت حكمفرماكراكرديد..
شاهزاده رو به من كرد و كفت: الى انسان زيان زاده! من نو رو را به اينجاً فراخواندم. من فرشتهى خيال و مالكِ جنـلـل















 ارواح بگذرد.
سرزمين انديشـه بالاتر و فرانت از از عالم ماذّى است و تنها

 در آينهى روح منعكس مى مشُوند.

 آنكه زندگى اش را با خبال سبرى نكند بـردهى زنـدگى مى شود.
سرود فرشتگان دوباره طنين انداز شُد و دود مجمهرها



آنزاه خوبشتْن را دوباره در ميان ويـرانـههاى غــم آلود يافتم درحالى كه سپبيده دم لبخند مى دزد و اين كلمات را را نكرار نمودم:
,آنَكه زندگى اش را با خيال سهرى نكند بردهى زندگى
مىشود!!.


الى ملامتكر من!













 الشكها ديدگانم را بونـاندند و اندوهو، زيان دلها را را با به من آموخت. در وجدانم محكمهانى است كه با عدل فرمان

مى دهد و اگر بى گّناه باشـم مرا از عذاب حفظ مىمى
 مى مـازد.
 بيرفها را برافراشتـت و جوانانان بر شيبور رها دما دميدند.


 سياست بازى و اخنبار حكمرانان عفو كن زيبرا هـــهـى
 هستند!


## مناجات





 انسانها، غوطه مـى خوري درحـيا خدايان نيز سرشار هسـنى؟



 هستى تا دستهابينـان را ير از احسـان كنى؟


 مى نمايد درحـالى كـه فـرشت آتان گـرداگـرد مـا طـوافـ

مىكنـند و سرود مى خوانـند؟...


 بـه وجـود مى آيد. ارواح هـــواره در مشــتهاى عشـــق مى مانند ...
اينكـ تو كجا هـستى اي يار من! آيا بــمانند نســيم شب

 آَكاهی؟
كجا هستى ایى زندگى من! ابن؟ تاريكى مرا در آغوش



جفدر من كوجك هــتم!


لحظهاى است كـه در مــيان خــواب و بـيدارى زنـدگى جدابي مىاندازد.
نخستين شعلهى روشن و ن نخـنـنين آواى انسونى است
 الست كه اخبار روزهاى ديرين را به كوش



 برواز باشـد و آسمان و زمين از آن سر مى زند.
 فرمود: بئنو!

## نخستين بوسه

نخـستن جرعهأى اسـت از جام فرشُـتگان و جـــــهـ ى
عشّت.
مرز ميان شـكـ و گمـان دل كه او را اندوهگبن مى سـازد و يقين كه غبطهى او را بر مى انگیِزاند.
مطلم ثصيدهى زندگى معنوى و نخـــتين فهـل داستان و سرگّذــت انسـان غبر ماذی اسـت

 سرودههايش را در بك جا جا جمـ مىكند.
 مبدّل و عـــت را به شكل شــاهزادهالى در مـى آورد و از اخلاص تأج مىسازد. نوازش لطيفى اسـت حاكى از انگـــتان نسبم بـر دهـان شكوفهها...
اگر نخـستين نگاه شبيه بذرى باشـد كه خدايان عشــن، آن

 شُاخهى درخـت زندگى سر زده اسـتـ.

يـيوند
اينجا عئـن، زندگى را مى مسرايلد و از معانى عمر سوره هايى بديد مى آورد كه توسط روزها تلاوت مى
 اسـت براى بوجود آوردن الوهيّت سوم بر روى زمـين.



حكايت ميكند. عبارت الست از نـفرت دو روح از نـفرت و جـــدايـى و







 شكوفه آن بذر حكابت مىكند.


خانهى خوشبختى
 خانهى خوشبختى رفت و جون ورن وارد آن حريبم گشت




 است؟ گفت: قـاعت به سـوى شـهر رفت زيـرا طـــع در آنـجا
 ندارد. خوشبختى شـوفى است كه وصال در آغوش آن او است. روح جاويد قانع نيــت زيرا در جـستجوى كمال است و كمال يعنى بى نهايت.
آنگاه قلبم رو به جوان زيبايى ها كرد و گفت: الى زيبايى!


 همـجون دين و آئين اسـت به شـرط اينكه جاهلان آن را را تحريف نكنند. همحجون ماه بدر است آت اگر نوسط ابر ابرها
 آلوده در آن نيإِيزند.
 گفت: الى حكمت! به من حكمتى ده ده تا آن را به سوى رفـ

بشريت حمل كنم.

و از آنجه بيرون اسـت پٍ يد نمى آبد!


ششهر گزشیته
زندگى، مرا بر روى كوه جوانى نهاد و جون به بشـت سر بـر


 مى گذنـتنـد
برسيدم: ای زندگى! اين جيستـ؟








 ساختت. قصرهاى رويـاها زــنتبـخشـ شـبـا با بـودند و

توسط بيدارى ويران شدند. كلبههاى كوجكى اسـى است كه
 ذات در آن بود. خانههاى حكمـــت كه توسط عقل روشن



 سبس زندگى از كنارم گذـــت و گفت: بيثـت سرم بيا زيرا نبايد بايستيم.
گفنم: كجا ای زندگى؟
گفت: به سوى شهر آينده.

از دسـت دادهام.




درون سينه
 رازهاى مرگ، زير بال شب فرار دار داشـت، زنى



برگهايش تكيه مىزند.



كاروان آزادى راه رفت.



 برگى سـفيد حكاند و دردِ دل كرد و ونوشت



 تسلّى با غزل را دوست مى دارد و ستم ديده در رحــم كردن لذَّت مىيابِد

 فرياد مى كثـم و نــبت به مادر دل شـكستهام بى اعتنا

اينك ای خواهر من! به داسنانم گوشّ فرا ده و و برايمگريه



جان بيرون مى آيد.









 برابرى نمى كند! دوسـت من! مرا مسـخره نكن. من نـــــت بــ دل زـ زن از


 شـادى در آن يكـــان نوشته شده است. كتابى الــت كه

كسى آن را نمى خواند مغر دوست حفيقى كه از آغاز نا



 جوانى كه از سوى بدري








 قرلّه كوه مى بينمّ..

 كند. سبس به نوشت






 باد مىّآورى؟ آبا همدى اين جيزها را به ياد مى آورى؟

جوانى كه بدرم از او بيزار بود زبرا از مطامع خاكى فراتر رفت؟
خواهرم! تو مى دانى كه من يكى از شههيدان كوجكى اين



از قلب تو ديدن خواهـد


در خواب ببيند!


قدرت كور
بهار آمد و طبيعت با زبان جويبارها سخن گغت و ودل را شـاد كرد سهس با با لبهاى گل لبخند زد و وه روح آرامس

 رزق عمرها را طعمهـى خورد كرد. شـبـى ديجور زيـبـايى



 دور نظاره مـىكرد و دربـارهى ضـعفـ انـــــان مــحدود
 مى


 روح در مهـبان انـديشـه و درد ايســتاد. گـاه بـه عــدالت

 موجودات هسنى بكى حكمت آسمـانى اسـت كـ آر از اين
















ســانفرانســيسكو ظـاهر مـىشود و سـرود جـاويد را مى مواندر:
 نيـــم!!.


## دو آرزو





 وارد تصرى شد و كنار تختى ايستاد و و بينـانى صان صاحب

 گفت:


 شبح مرگَ نزديكى شد و با صدايى رعد آسا - من مرگ هـستم. بس به هوش آى و وعبرت بغيب! مرد گفت:

- از من چجه مى خواهى ؟ حرا آمدى درحالى كه كارهاى

نيمه تمام بسبارى دارم؟ جرا به سرغ ديغريران نمىروى؟




 حرمسرايم را النتخاب كنى. اصـلأ همهى ثروتم را بـغبر ور ور مرا ترك كن.

 آن را به فضا با بازگرداند.


 لمس نمود و اور را بيداركرده جوا جوان با ديدن سايهى مرى از جا برخاست و دمت هايس را را بلند كرد ر و كفت:



 اما اعتنايى نمى







بازيجهى زمان



 مى بيند. درانين لحظه روح از فوانين


سنم میگردد.


 وريران شـدهاند.
براى مرگ حقوق تهى دستان افــوس خور خوردم و براى از


 خاكى دفنز مـىكند. آن روز، روز عـبرتها الست. روز

هجرت، عمرى است كه هنرونه در بازار سـتـم سـبرى نمود و قارون را فربانى طمع كرد..
زندگى اين اسـتـ.. شـبها آن را همجـون
 مى سرايد و مى خوراند و سرانجام، ابدبِّت آن را همجون كوهرى حفظ مى ئند..


الى دوست!
الى دوست فقير من! الى كاش مى دانستى سختى






 نضيلت بازوانت هستى و فضيلت دستانـي انـي كه مى ستاند همان دستهاى نو اسـت

 روشن مى سازد و روح را بالا مى برده، آنگاه به آن ارث

 طلايى إست ميان تسليم بنده و نعلّل ورزيدن نسبـت به

گذئتن. همحتنان كه هبح در مـيان خـواب و بـيدارى جدايى مى افكند.
دوست من! فقر، شرافت روح را آشكار مىكند و وئروت،

 افزونى استر اگر فقر و اندوه از بين رود روح همـجون برگى سفيدى

 ديگرى در آن نوشتـت نمى شورد. نگريستم و الوهيّت را با بافتم و اين همان ذان ذات معنوى در در انسانها الست كه خريد و فروش نـى شـود و بـا شـــادى جوانان اين عصر رشدر نهى وكند.

 آن روى گردانند اما دنبال لذاتش میردروند!

 خانوادمى آيندهى بشرى و وعنوان سرادت نسان نسلهاى آتى

 دهندهى حيات كرمها درگر گرها و نماد نرس و وحـــت


 اشكـهاى مــيح است.

نبرويى كه كاشُتهاى و ثروتمند ان را درو كرد به سوى تو
 اصلثــان باز مىكردند.
 خواهد شـد.
نـــلهاى آتـى مــــاوات را الز فــر و عـــــق را از انــدوه خواهند آموخت!



## حدــث عشیو

در صبح زندگى، جوانى تنها در خانهاش و وكنار يـنجره
 در ميان دستهايش بـود مسىنگريسـتـ الو رازهـاى ايـن





روبرويش گذاشــت و به نوشَتْن پرداخـت:








عشّق هم مى خواهد مرا اسير سخن سـازدّ
 لحظهى جدايى نمى تواند ارواحمان را الز بكديغر جدا سازد.



نبود..
ای عشّت من! لحظهاى كه دلهاى تبعبدى ما با يكديگر


 بذيرش و وهم آلودش مى مذدايد و بر مى دارد.






 اينك ایى عشُق من !



 خوشبو و فراتر از ابتذال خرالهـد الهد بود.
 دوختْ. آنگاه بازگثتت و به نوشَن ادامه داد:

مرا ببخش الى عشت من زيرا با وجدان مخاطب سخن
 آن از ميان دستهاى خداوند دير بيرون آمده بوديم، تو را الز

دست دادهام
مرا ببخش ای عـُّق من!


## حيوان كنگ

شـاعرى هندى گفت: در نگاه حبوان گْنى سخنى است كه روح حكيم آن را مى فهمد! در بكى از شبها احـــاسـم بر عقلم غلبه كرد و و روبروى



 انفاس گرمش را الز آن مكان دور افناده و دهجور بــــانــنـ









كردم احــاسم برانگيخته شـد و دريافتم كه او زبان ما را
مى داند و جنين مى كفت:




 هستى. من حيوان بستى هـسنم اما برائى إنسان خالصـي الصانه




 آدم! من حيوانى ضعيف الما سـبـبه بســيارى از از انــــانها هستم. همجون سربازانى كه در دوران جوانى از وطـن




 او بيزار مى شـوندنـير .
آه! تخغدر تو سنمكار و سنگدلى الى انــان!

 نخواستم مزاحم او شوم يـس دور شـد م و ر رفتم...


14


شاعر
حلقهاى است كهـ اين جهان رابا آن جهان بيوند مید دهد.


 هايش مىنـنـاند.
 مىكند و سرود دلنـيبنى مى يخوانـد
 سبس بالاتر مىرود نا جهرهى آسمان را با بوشانـاند و فرود مى آيد نا گلهاى دشت زند
 آنان الهيّات بباموزدر انيا


 و در دل ظبيعت مىنشّبند نا آفريندگگى را بياموزد و در

آرامشُ شـب بـدار بماند و منتظر فرود روح ـُـود د.
 مى كارد و جون بذرهايش برويند انسانبت از آن تغذيه مى اين همان شاعربإست كه مردم از زندكى او بـى خبرند و


 كى الى انسان؟ تاكي الى جهان هـستى از نـي


 مى مردند؟


 مُلكتان نيست!!!


$$
\begin{aligned}
& \text { روزتولد من }
\end{aligned}
$$

در حننين روزى مادرم مرا به دنبا آورد. بيست و و بنج سال بيش در جنبن روزى آرامش مرا درا در دستهاى اين اين جهان

 اما نمى دانم جند بار ماه گرداگر بارد من جرخـي



 را باز میگردانيند.






گَشثته را به من نشان مى دهند. هر سال در حنين روزی

 مى گردند و پنهان مى شـوند. گويى گروهى از پرندگانند
 دانهاى نمىيابند زُ دوباره به برواز در در مى آيند.

 طولانیى بدان مىنگرم و جــيزى جـز جـهـرهى سـالهاى



 بغويد شيرينتر از شور و شعف مى مـود.

 جيزهايى بيزار گشتـم كه مردم آنها را دوسـت مى دارند. آنحَه در كودكى و نوجوانى دوسـت مى داشتـم امروز نيز
 عمر دوسـت خـواهم داثــتـ.
عشت، تنها جـبزى اسـت كه مى توانـم بـه دسـت آورم و


 زندگى نزد من يكسانند و هر دو در رشد و نمو شـوق و ور اشتياقم شـركت مى جويند و سهيم عشت و احـنـ

من دوستدار آزادىام و با شـناخت عـبوديّت مـردم در برابر جور و ستم، عشنمّ رشـد











 جامه هايشن را در آن ديدم امام او را نـافتا

 مى مكند. برخى آن را مبارك مى دانند. بعضى دربارهاش مى انديشند
گروه اول را به سبب نگُون بـختى و دوم را بـه سـبـب


 فرود آمدن برگهاى درخت در در بر برابر باد خزان ريان.

 و در برابر انخورشبد بگريم: اين براى من استـ.

من احساسات و و افكار و روياهايم را در برگڭهاى براكنده






 صداهابشان را مـىشنوم كـه در فضا وـا مـي بيجد... كـنار
 مىانديشـم كه در خيابانها و كـوجهها




 شـگتى هاى اعماقش را مى بينم سبس به فـ فراسوى دريا


 بيُت بنجرهام مى بينم و دربارهئـان مى اندينـم و و عـر




 در همهى جهات مى گثــايد و فرياد مـىزند: ســلام ای

زندگى! سـلام ايى بيـدارى. الى رويا. ایى روز روشّن، ایى



 كه با دكرگونى ات عزم طبيعت را باز مى بريردانى. سلام

 آلود كردهاند را سامان مى بـخشـى. آى زمانى كه ما ما را به
 دردست دارى. إى كه با نقاب خور اني

 سلام مى كنبد درحالى كه مزهى تلختى ها را مى جششبد!


## كودكي عهـسـئ

الى عشـت من! ديروز در اين جهان تنها بودم درحالى كه
 كه زير سايهى صشخرهایى بلند رويـيـده اسـت و زـنـدگى وجودم را الحساس ندى نـىىكردم. امروز جانم بيدار شد و نو نو را ديد و در در برابرت به سحجده افتاد...
 خررشـيد ضـعيف بود و مه، خهرهى زمين را مىیبوشاند



 هوا سبكتر شد و طبيعت بـر نـور گـرديد و امــواج آرام




همهى آن در بك لحظه بوفوع بيوست. در يكى نگاه و و در












 فرقى ندارد.
 نجات دهد. روح بزرگى در يونان برستشُ منــنـرى را راكم




 كلّى و جاويد مى ترسبد..

 دهانش راگگشود و وازّهى زندگَى را بر زبان جارى نمود
 برتو ماه فرود آمد و به صورت كور كوديكى شـد در در آغوش






 جوبِان تهى دست داد و حكمت را از مينرو ستانـد ر و ر آن آن را در زبان ماهيگير فقير نهاد و شور و شسعف را الز آبولون



 عرق جبين در كــتنار مى باششبيد. الى عشّت من! آبا در آرامشُ شب به انـتظار ظـهـور يكى








 لحظهای، روح از وسط دايرهى نور آسمانى فرود آمد و
 گفت و عشّن در قلبم بديد آمد. آن طـن سبنهى جان نكيه مىكرد اندوه درونم را با بـ سـه سرور و يأس


 ديدگان اشكى آلودم بازگرداند و آرزوهايم را از دريـاى نأميدى با دستهايش ريو انردي
 صبح خواهد آمد. زيرا انفاس آن نوزاد نام

 قلبم را در آغوش گرفت و روحم را بوسبد!


* مناجاتارواح


 میكند.


 مىانگيزاند. اينك تخت خورابم را رما راكردم و وكتاب را در





 1
5
4
4
3
10
5



نسبـم دزَههاى لبنان به سوى من بيايد. سـخن بكو! هبيج

 و من تنها شدم و وبيدار ماندم
 لبنان افكند.
ـ آسمان از تاريكى شب جانـي جامهأى دود آلود آمـيخته بـا نفسهاى مرگى دوخت و شانهر را بوشـانـاند.












 طنبن انداز شـد

 كثبدند و و ناله سر دادند


روح را بر از شُوق به بروِاز ساختند.

- إنـك بوى كوجههاى آلوده با بيمارى ها درهم آميخت و فضـا را مســوم كرد.








 كودكان آواز سر دادند.














* الى باد!

گاه با ناز و كرشمه مى گذذرى و گاه نـاله سـر مـيدهى











7
7
4
9





مى دههى يا از شـرم درختان مى خـندى زيرا برهنهاند؟ آيا






تو بيمارى را الز كو حـه بس كوحِه هاى ثبهِهر و روح گلها را از دشتها مى زدايـي.. رازهاى شعـفـت را در گـوش گـلـها

خدا نِبْ با ارواح بــر چِنـنـن مىكند.

اينجا آرام مى شُوى و آنـجا بـا سـرعت مـى دوى و در
 انسـان كه با حركت زنده مىـئود و با بوراب مى ميرد نيز

 مىكنند.
 همـجون مرگ از سـوى شـمال و لطيف و نـرم هـرم هـمجون




 رونده و سيِّالى كه با برتو فجر در در ميان برگهاى شـانـاخهـا موج مىزنى اعماقثُ را به حركت در مى آورى تاكشتىى ها و اروأح را

يكى لقمه كند. بس آيا تو آن هستى كه بـا دلسـوزى بـا
 بازى مىكنى؟
 شُعلهماى دلهايمان جه مى كنى؟
 را طعمهى درندگان سازى
 بلكهابشـان را برايى نو مى آورند. بس آيا آيا احسـاس دلها و وري







بازكشت دوست
شـب فرا نرسيد معر اينكه دشُمنان گريختند درحالى كه






 خون آلودى با خرد حـمل مـينمود. فرماندهى كـروه فرياد زد و وغتن:
 تعدادى سواركار نعش را الحاطه كردند و ناكهان يكى از آنها به سوى فرمانده سر بركردادند و بـاصـدايـى بـلند

است اگر آن را الز انگثتـانش درآوربم! ديگرى گفت: ـ ـــمشير با خونش آغتـتـه شده و خون بر روى دستهى شمشير منجمد گرديد!
 ـ سرش را بلند كنيد تا بتوانم آن را آ زير نور ماه بـبينم.




 بيروزى يارانش شورد. كلاهخودش را برداشتينتد و ناگّهان فرمانده با لحنى اندوهغين كفت:










 توفان نبايد بدتر از آن مى مكند.



 درخت ازخ خون او سبراب شوند وند ونيرو بغيرند و مانند او جاويد بمانند. دبغرى گفت:
بهتر است او او را به سوى جنگّل سرو ببريم تـا در كـنار كليسا و در سايهى صلبب دفن شـورد. ديغرى گفت:

 قربانى كنـمـ. ديغرى گفت:

 بازگردانبد زبرا بهترين ارث و و ميراث براي آنان استان دبغرى گفت:
 بيامرزد و بِبروزى را به ما تبريكى گويد. ديغرى گفت:
بيابيد او را بر دوش حمل كنـيم و سرود بِيروزى بخوانيم


 كفت:
او را با خاطرات شوم جنگ و خ خون آزار ندهيد و ديگر دربارهى جكاتجك شــشـيرها سـخن نگويبد. بـايبد او را را


با آرامش به محل نولدش بـبـريد زـــرا در آنــجا كــــنـى
هستند كه منتظر بازگشيت اويند.



در دامن آن درّه، آنجا كه برنو ماه مى تابيد، سواركـاران
 عشـت با بالهايى شـكسته جلويشـان گام بر مى داشـا


زيبايِي مرى
M E. H: با
بكذار بخوابم زيرا مست عشتم. بـخذار بـخوابـم زبـرا







 طنين انداز شوندن.
شيبور بزن و از نغهداش نتابى براى تـلب نستابزدهام بــأز
براى احساساتم با نغمههالى افسونگر فـرش بغــــتران آنگاه بيانديثن و برتو آرذو را در جشـمهايبم بين. دوستان!

اشُكهايتان را باكىكنيد و مانند گلها كه تاجسان را با آمدن


 خوردن بالهايش را با من بشئويد.
 جيــانى'
 كودكان گردنم را با انگتــــان صـورتى رنگـ و نـازكشـان








 آب جويبارها در دشتها از ميان رفت و صـدأى جـر جـامعه خاموش گشيت و ديگر جيزى جز سـرود جاويد همراه با اميال روح نمى شنوم.



و لُّر بالشهايى از شُكونههاي برتفال و ليمو بگذاريد




درو و انغگور افنــانى را بخخوانيل. در سـينهام آه فرو نبريد

 شـاد باشُيد و جــــمهايتان را ببنديد تـا مـرا درا در كـــارتان

 مرا به سوى جنغگل سرو ببريد و قبرى حفر كنبد، آنجاكه


 بنشينند. اين جامهها را درآوريد و مرا با برهنگىى به دل
 بخوابانيل. خاك نرم همراه با بذرهاى سـوسن و ياسمن و

 اينك مرا رها كنيد ای فرز اريندان آد آدم!
 مىرود راه برويد. مرا تنها بگذاريد و با با آرامسى مستفرّق شـويد. همجنانكه شـكوفههاى ميبـ و بـادام در بـرابـر نسبـم برا كنده مىشـوند. به خحانه هايتان بازگرديد. در آنجا

 ديگر از اين جهان دور شده انست!


## سروددهها

در اعماق درونم سرودى المت كه الفاظ را بـه عــنـوان
 جاى دارد و نمى خواهد با با جوهر بر روى برگ سـرازير


 عادت دارد در خانهى درونـم سـيكـونت كـنـن و و مـن از
دسـت خشـونتِ گوشها مى ترسم؟؟






 مى بيجدّ و بر سر زبان خوابها و روياها جارى مى دشرد و ور

بيدارى آن را بنهان مى سازد.












 هرگاه بريان دريابى از اعماف بيرون مى آبند و بر بر روى
 مى رفصم. بارها شـكوهى عائق را تُنـيدم و و با او همدرد






 مى دمهم.
واى به حال من! بيدار ماندن مرا تلف كرد اما جه كـم كه


آه ای زندگى من!

سرود باران
من تارهاى زرينم. خداريايان مرا از بلندى اها بائين آوردند

 دختر صبح مرا ربود و دشـتها بـه وســـلهى مـن مـزيّن

شـدند.
مى گريم. دشـتصها لبخند مىزنند. ثروتنى مىكم. گلها
بالا مىروند.
 آورم. گاه سوز و گداز اين را سرد مىكـنم و گاه بيمارى آن

را شنفا مىدهمر.
صـداى رعد و درخئسش برق آمدنم را بـشارت مى دهنـد.








 مرد گرفته است! من آه دريا و اشكى آسمان و و لبـخند كــــتزأرم. آهـى از


> سرود زيبايى

 آغون مىگگريند.
 آسايس و لبخند لطيفى هستم كه بر روى لبـهايم گـلى
 مى برد و غرق روياهاى لذّت بخش مى مشـود. من الهام




 حكيم ساختم. به هـِلِن لبـخنـد زدم و و تـروادا را را وبـران


 سخت تر از توفان هستم. الى مردم! من حقيفتم. من حقيفنتم و اين بهترين حیيزى اسـت كه مى دانيد!

سرود خوشبختى



 الما او را نمىيابم زيرا فريب ماديات خوردد و ماديات او

رابه سوى شهر برد، آنجاكه جامعه و فساد و دشوارىهها

حكمـت را در دانـــــرا الها و معابد مى جوبـيم اما نمى يابم
 كرد. دردشتت، قناعت نمى يابم زيرا دشُمنم اور رادر در دام طمع انداختـ.











مگر كردار منزّه و زيبا را..

 براى او هستم.
 آنگاه مرا در درونش مخفى مى كند تا تا دوباره بر سر زياني



زمستان هـستم. در بهار متولد شـدم و تابسـنان مرا بِرورش
داد و خزان مرا خواباند.


 با نور شـريكـ مى شـوم. دشتها را مزيّن مى سـازم و و با هوا




 من همييــه به سوى بالا مى نغگرم تا به جانى سـايهام نور را اين حكمتى اسـت كه انسان هنوز آن را نياموخته اسـت!

سرود انسـان
مرده بودبد، نــــا را زنـنـه كرد
و ديگر بار بميراند و باز زنده كند
و عاقبت "به سـوى او باز خواهيد گــــتـ.
قرآن شريق


 شـدم و اينكـ اسبر ماديّاتم

 جهل و انكار مى ستيزم.

روزى كه خداوند براى موسين متجلَى شد من من در كوه

 عصيان بـسر مى برم! قدرت بابل و عظمـت مصر و بونان ران را ديدم امــا هــوز ذلّت و ضعفـ را در آنها مىى بينمْ










 خوامم بود و هيج بابانى برایى وجودم نبـــت!


## صدایى شاعر

قــدرت، در درون قـلبم مسىكارد و مـن درو مـىكتم و








 بيبغامآورى كه در ميان مردمشُ دروغ مى
 انسانها همـجون توفان

 است. مردم همـجون برف به مواد سرد مى جــــبند و من





 زيرا همه جا زمين و وطن من اسـت و همهى مردم با ما من خويشاوند هستند

 ايالات تغسبيم بندى كنيم.


 میگويد:
همحنان كه عـتـت دل آدمى را با درد و رنج زنده مىكند، جهل راههاى شناخت ران رانيز به او مي آموزدر.

 زير خورشبيد نمىآفريند!
 دوست مىديارم زيرا بدبختند. اما اگر روزي روزى بيايد و و قوم
 اموالش را بدزدد و مردانتش را بكشُـد و وكودكانشّ را يتيم






 ندهد بايد ويران شود.
 روح الوهبّت بر روى زمين استـ






 صدا مىزند اما كسى نمى شُنود. انسانيتّ روح خدا بـا بر


















 حقيقتم را لمس كنى.






مىكند.








 و كلّى و جاويد در مى آيد همحجون جاويد ماندن عـــن و و زيبايى .
من تو را دوست مى دارم زبرا تو را در برابر قدرتمندان

سنگدل ناتوان يافتم و من در برابر كاخهاى ثرو تمـندان طمعكار فقير هـستم. از ايــنرو بسرايـت گـريه كـرد وم و بـا بـا اشتكهايم تو را در آغوش عدل يافتم درحالمى كه برايت لبحخند مىزند و سنـم كارانـت را تمـسـخر مى دركند. تو برادر من هـستى و مبن تو را دوسـت مى دارم. يـس عحوا با من فهر میكنى؟

 و رها میكنی؟

برادر!
گويند خرينـتندارى يكـ قاعـده و اصل طبيعى و اولمى استـ. اما من. طـمع كـاران را ديـــم كـه دوسـت دارنــد خــويثـتنـت را خــوار كـنـد تـا بسرادرانتـ را بـه بسردگى بكثـانند.
گويند دوسـت دائستن بثاء مـوجـب تـجاوز بـه حــورق
ديگران مى شـود.
و من مىگويم: نگـهـدارى از حـؤوت ديگـران بـلندتر و
زبباتر از همهى اعمـال انسـانها است.
و نيز مى گويم: اگر بثاى من موجب فناى ديگرى شود


 مى آورد و فدرنت، مردم را به بردگى مىكشـاند. روح با تدرت حكهـت سـخن مىگويد. همان فدرتى كه بابل را ويران ساخـتـ و ستونهاى اورشليم و بناهاى روم را به لرزه درآورد. فلدرت حثيڤى حكمـت، شريعتت طـبيعى روم كلَّى و با عدل السـت. بـس عدالذت ثَرت كجا اسـت اگر

$$
\begin{aligned}
& 1 \\
& 5 \\
& 3 \\
& 3 \\
& 10 \\
& 10 \\
& 10
\end{aligned}
$$

بى گناهان را به فتل بسرساند و بـه سـرزمبينهاى مـجاور يورش ببرد و هزاران هزار را را بكشـد و دشتها را را بريايد؟ متعصّبان در اين باره جه مىگوريند؟ تو برادرم هستى و من تو را دوسـت مى دارم عشّن همان عدل اسـت و اتگر دوسـت دايُـتن تو در هر
 جامهى محجبت مییوشـانم!!!


[^0]:    $1:$
    -3
    4
    $\frac{1}{3}$
    $\frac{1}{3}$
    $\Delta s$

