**شعر امیدواری.** 🌺🌱

**🖊حسین کمری؛فروردین ۹۹.**

 **این شهر سرپل ما ؛قدیم ها با صفا بود**

**وقتی که خیابانش، بدور از #کرونا بود**

**در خیابانش می بود موتورسیکلت و خودرو**

**صدای مرد بقال، با جارزدنش هرسو**

**بیمار درب مطب، دل را به عابران داد**

**دستی برای آنها، با بی حالی تکان داد**

 **تااینکه کرونا شد، برای شهر بهانه**

 **راه نجات انسان، فقط ماندن درخانه**

**نه بانگ سوتی آید از ورزشگاهش ازدور**

**نه پارک و بوستانی،آنجا شده سوت وکور**

 **می کشم دوباره من،نقشه ی خوشرویی**

 **نقشه ای از شهر خود، آن هم با آرزویی**

**روی نقشه می کشم یک پرستار چون \*پری**

**که با خودش می خواند،شعر« حسین کمری»**

**شعر امیددادن،درد دلی حروفی**

 **گاهی به خط غمزه گاهی به خط کوفی**

**‌دهد مژده ای به تو، خبر خوشحالی**

**با توکل به خدا، مژده ی امیدواری**

**در خانه ها می مانیم با آرامش وخوبی**

**چون که کرونا رود، در شهر ما به زودی**

**✍️**

**۹۹/۱/۱حسین کمری\_سرپل دهاب**