شعر ایران: دو شعر چاپ نشده از زنده یاد اخوان ثالث

1

نشسته‏ام من و می‏بارد لطیف نم‏نم پاییزی

به پشت شیشه دلم خون شد،ز سیر عالم پاییزی

درختها چو کبوترهای باز دیده به خود لرزند

چه هول و هیبتی آورده‏ست،به کوچه‏ها دَم پاییزی

به کنج خیمهء تابستان،نشانده هول زمستانم

دلم بهار و بهارستان،ولی غمم غم پاییزی

ازین دو کاجِ میانسالِ همیشه‏سبز عجب دارم

که چتر عطرِ عروسی‏شان دریده ماتم پاییزی

فقس ز سحرِ قناری پُر،ز خنده باغ و صحاری پُر

دلم ز شاد بهاری پُر،نشسته با غم پاییزی

2

روز است دگر،برخیز،ای کولی دیوانه

نزدیک سرازیری‏ست خورشید زمستانه

سازت خوش و سوزت خوش،صبح و شب و روزت خوش

ای خانهء تو هرروز رشک شب میخانه

رختی که به بر داری،سقفی که به سر داری

هرچند نه‏چندان خوب هرچند فقیرانه

ای درد و دوایت شعر،خود شعر و خدایت شعر

افزون مطلب زین بیش زین مالک فرزانه

ای سست و ملنگ‏آیین،ای شنگ قشنگ‏آذین

«ای پیش چو تو مستی،افسون من افسانه»

نومید چرا باشی،«امید»جهانی تو

ای بی‏بله،بی‏قربان،قربان شومت یا نه